*Мета:* ознайомити учнів із трагічним минулим нашого народу; вчити дітей бережно ставитися

до історії своєї країни; виховувати здатність кожної людини на скорботу та пам'ять про

мільйони загублених життів співвітчизників.

*Обладнання:* ікона, свічка, вишитий рушник, склянка з водою, факти голодомору, запис пісень,

ілюстрації.

*Пісня « Боже, Україну збережи» Перець С. 4 КЛ.*

1 – ВЕД. Ми закликаємо вас сьогодні згадати у ваших молитвах усіх тих, хто страждав

і помер під час великого голодомору. 85 років тому нам хотіли винести

вирок смерті.

2- ВЕД. 85 років тому мільйони синів і доньок України, мільйони невинних людей,

мільйони наших рідних і близьких були без жалю винищені голодомором.

Тоталітарний комуністичний режим свідомо спланував і здійснив терор

нашого народу голодом.

1-й ВЕД. 85 років тому наш народ пережив катастрофу, яка змогла зупинити життя

всієї нації. Голодомор приніс не лише страждання і смерть. Він посіяв страх

серед людей. Тільки правда про геноцид українського народу і чиста пам'ять

про усіх полеглих здатна звільнити нас від мороку минулого.

2-й ВЕД. ( слайд 1**) Геноцид** означає будь – яке з наступних діянь, що здійснюються з

наміром знищити повністю або частково, яку – небудь національну, етнічну,

расову групу як таку. **Винищування** включає умисне створення умов життя,

зокрема позбавлення доступу до продуктів харчування і ліків, розрахованих

на те, аби знищити частину населення…

**Учень.** Жила Вкраїна. Плакала, стогнала

Проте я твердо свідчити берусь:

За всі віки безхліб’ям не загнала

Нікого в землю Україна-Русь.

Від тих часів, коли з’явилось рало,

Голодних мук не відало село.

Хай неврожай – та люди не вмирали:

З дванадцятим віком лихо це прийшло.

1 –Й ВЕД.( слайд 2) Українською катастрофою xx- століття є голодомор 1932-1933

років в Україні. Терор голодом , запроваджений сталінським тоталітарним

режимом в Україні, заподіяв смерть мільйонам хліборобів. Адже від

голоду, масових репресій і депортацій Україна втратила більше, ніж за роки

Першої світової та громадянської воєн.

2-Й ВЕД. ( слайд 3 ) Українські дослідники голодомору 1932-1933 рр. довели, що

фізичне винищення українських селян голодомором – свідома і

цілеспрямована терористична акція більшовицького режиму в Україні. Про

це безперечно свідчать архівні документи партійних, радянських і каральних

органів.

1-Й ВЕД. (слайд 4) З 1929 року Сталін розпочав відверту боротьбу проти українських

селян, навісивши на них ярлик спекулянтів, що автоматично зараховувало їх

до класових ворогів. А восени 1932 року на села були направленні численні

загони з чітко визначеними планами на хлібозаготівельників.

2-Й ВЕД. (слайд5) Крім власне хлібозаготівель, селяни мали здавати різноманітні

заготівлі м’яса, вершкового масла, яєць, інших видів продовольства,

повернення державі насіннєвої позики, розрахунки колгоспників з МТС за

здійснені ними роботи тощо.

1-Й ВЕД. ( слайд6) У зв’язку з тим, що обсяг хлібозаготівель 1931 року (39% валого

збору) сягнув критичної межі для хлібофуражного балансу України, навесні

1932 року по селах почався голод, худоба вмирала. Недосіяними залишилося

2,5 млн. га на землі.

2-Й ВЕД. (слайд 7) З матеріалів пленему ЦК КП (б) У видно, що від серпня 1932 до

лютого 1933 року 88 % колгоспників Одеської , 94.8 % колгоспників

Дніпропетровської , 81,6 % колгоспників Харківської і майже 70%

колгоспників Вінницької областей не мали жодного грама хліба. Така ж

картина спостерігалася і по інших областях України.

1 – Й ВЕД. ( слайд8) Найвагомішим та найголовнішим наслідком Голодомору 1932 –

1933 рр. є масова смертність ( 7 мільйонів чоловік на теренах України).

2-Й ВЕД. (слайд 9) Наслідки голоду в Україні.

**Учень.** Не нагодує мати – Україна,

Не приголубить діточок своїх…

Яка ж бо перед Богом в нас провина?

Який ми сотворили гріх?

Чи той, що в нас поруйнували храми?-

Прийшли в наш край перевертні і хами

Чинить страшну наругу над людьми.

**Учень .** За жінок, чоловіків, дітей,

За малих, дорослих і старих

Не співала півча похоронна,

Не лунали дзвони за впокій…

Ні труни, ні хрестів і ні тризни,

Прямо в яму, на віки віків.

Чорна сповідь моєї Вітчизни,

І її затамований гнів.

1 – ВЕД. На десятиліття можна засекретити архіви. Можна приховати в глибинах

спецсховищ викривальні документи. Можна замести сліди злочину. Можна

раз, і вдруге, і втретє переписати історію на догоду диктаторів чи ідеології. Та

з пам’яттю народу нічого не вдієш, вона зберігатиме правду.

ФРАГМЕНТ ФІЛЬМУ ПРО ГОЛОДОМОР

1-Й ВЕД. (слайд 10) До 1 березня 1933 року в Уманському районі було 29 населених

пункти. Недоїданням було охоплено населення в усіх селах району і в місті

Умані. За 13 днів березня 1933 року тільки в Умані померло 282 особи,

значить кожного дня – 21 чоловіків. Інформація про померлих та хворих

відсутня, в той же час в документі зафіксовано 16 випадків людоїдства та два

випадки трупоїдства.

2-Й ВЕД. ( слайд 11) Сумні події 1933 року відтворено у листах італійського дипломата

у м. Харькові,консула С. Граденіго.Трупи валялися на вулицях, місцеве

керівництво виділило підводу, яка збирала трупи. Коли їздові бачили людей,

що ледве дихали, то також кидали їх на підводу, аби другий раз не приїздити.

На Південь від Умані були села, які повністю вимерли, сільради в них

ліквідували.

1-Й ВЕД.(слайд 12) Село Рудне,Київська область. « Померли у Миколайчукових дід з

бабою. Від голоду вони опухли і здавалися величезними.

Синок уже не ходив, не говорив. А дівчинка від голоду пальчики свої почала

обгризати. Побачила мати. Збожеволіла. Напоїла дітей зіллям й сама випила.

До ранку повмирали всі.»

2 –Й ВЕД. Село Пулини, Житомирщина. «До 1932 року в селі не було майже жодної

собаки чи кота. Робили спеціальні пастки для пацюків, після дощу

черв’ячків збирали, з яких варили борщі чи супи, заправляли кропивою, іноді

лободою. А з чого хліб пекли, щоб ви тільки знали! Одне можу сказати, що

борошна пшениці чи жита там не було. Делікатесом вважалось. Коли в

спечених паляницях була полова, яку ми старанно перетирали на жорнах.

Похорони настільки часто були, що звикли до них, а іноді і заздрили

померлим. «Чим так жити, то краще вмирати»,- чулося серед людей.»

1-Й ВЕД. Якщо ви думаєте, що ніхто не виступав проти цих злодійських дій на місцях,

то глибоко помиляєтесь. Люди виступали і писали вождю про свої проблеми

та голод в Україні. Перегорнемо декілька листів, звернених до Сталіна.

«Шановний товаришу Сталін, чи є закон Радянської влади, щоб селянство

сиділо голодне, так як ми, колгоспники? Не маємо уже з 1 січня 1932 року в

своєму колгоспі ні фунта хліба. Ми вирішили спитати: що буде далі? Як ми

можемо будувати соціалістичне будівництво народного господарства, коли

ми приречені на голодну смерть, бо ще до врожаю чотири місяці? Питаємо: за

що ми билися на фронтах: за те, щоб сидіти голодними,щоб бачити, як діти

вмирають в корчах з голоду?»- село Горби, Глобинський район,

Дніпропетровська область. «Я хочу жить, но не могу, умираю с голода. У нас

настоящая голодовка. Пуд ржаной муки – 100 рублей, пуд картошки-20

рублей, и то нигде не купить»- с. Крихаєве,Остерський р – н. Залишаємо ці

документи без коментарів. (слайд 13)

**Учень.** В селі весна повзе на ліктях,

Повзе по мертвих і живих,

В долоні сонце ловлять діти,

Що дзвінко капає зі стріх.

І п’ють опухлими вустами

Оту живицю молоду,

Їм жити й жити, та над полями

Знов ворон каркає біду.

2-Й ВЕД. Голодне лихоліття найбільше вразило дітей. Третина всіх померлих від

голоду – діти. Весна… А над селом нависла чорна хмара. Діти не бігають, не

граються. Ноги тонесенькі,голова схилена до землі, обличчя майже не має.

Виявом дитячої смертності не займався ніхто. В Україні було 55 тис. сіл і в

кожному повмирали діти, вони виявилися менш захищеними. Смертність

дітей, за деякими підрахунками , сягала 50 відсотків загальної кількості

померлих. Діти значно швидше захворювали внаслідок тривалого недоїдання і

фізичного виснаження. Стали пусткою сільські школи, бур’яном поросли дитячі

майданчики, а відсутністю учнівсько- педагогічного колективу сягала подекуди

96-98% від рівня попередніх років.(СЛАЙД 14-16)

**Учень.** О діти. Діти, ангели невинні!

Чом ви так тяжко й страшно мовчите?

Ви вже ніколи рідній Україні

Своїх сердець і душ не віддасте.

Ви не розцвівши згинули дочасно,

Поклав у землю вас голодомор,

Я ж бачу, як важкий достиглий колос,

Схилився над голодними дітьми.

**Учень.** Тиждень терпів від голоду, муки,

Плакав, ходив, простягаючи руки.

Врешті й ходити уже я не зміг

Ледве дійшов, упав на поріг.

Встав би, підвівся, та зрадили сили

Плакали діти, баби голосили,

Федір, мій син, на лежанці лежав,

Звісно, каліка, терпів і мовчав.

Вранці на другий день – зирк! Аж у руки

Хтось мені суне кавалок макухи

Хто це? Це ти. Мій сусіде Петро?

Бог хай віддячить тобі за добро,

Слина пішла. Затрусилися руки.

Боженьку милий? Кусочок макухи

Де ти? Пішов вже. Аж он мій онук

Вихопив в мене кавалок із рук

Хотів я схопитись,

Побігти, догнати,

Вирвати з рота! Навколішки стати

Вже я підвожусь і падаю знов…

Впав непритомний… Прокинувся – кров.

Мабуть, забився. Вже близько до краю

Кружиться все навкруги…Умирають!

В кого спитати б , чи з’їв хоч онук?

Може в нього хтось вирвав із рук.

**1-Й ВЕД.** Голод 1932-1933 років чорніє великою плямою демографічній карті України,

втрат від цього не вдалося повернути – ні матеріальних, тим більше

людських. Говорячи словами О. Міщенка, « Мертвим нікому довіритися,

крім живих,- і нам треба так жити, щоб смерть наших людей була виправдана

щасливою і вільною долею нашого народу». Мільйони людей, які загинули

у 1932 – 1933 роках голодною смертю , не можуть безслідно розчинися у часі

та просторі. Про них пам’ятатимемо ми, хто вижив,їхні діти й онуки. Пам’яті

мільйонів українських селян, які загинули мученицькою смертю від голоду,

пам’яті українських сіл і хуторів, які зникли з лиця землі після найбільшої

трагедії XX століття, приурочується ця хвилина.

**Учень.**

Зроніть сльозу. Бо ми не мали сліз,

Заплачте разом, а не на одинці.

Зроніть сльозу за тими, хто не зріс,

Що мали зватись гордо – українці.

Згадайте нас – бо ми ж колись жили.

Зроніть сльозу і хай не гасне свічка!

Ми в цій землі житами поросли,

Щоб голоду не знали люди вічно.

2-Й ВЕД. (слайд 17) Згадуймо! В Україні в 1932 – 1933 роках вмирало 17 людей

щохвилини, 1000 – щогодини, 25000- щодня. З урахуванням непрямих жертв, за

приблизними підрахунками, голодомор забрав 14 мільйонів людей.

Хай палає свіча, хай палає, поєднає нас вона в цей час, хай сьогодні спогади лунають…

Вшануємо пам'ять загиблих хвилиною мовчання.

*Хвилина мовчання.Пісня « Свіча»*

1-Й ВЕД. ( слайд..) 8 липня 2009 року згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України було було утворено Державний музей « Меморіал пам’яті жертв голодоморів в У країні», який 18 лютого 2010 року набув статус Національного.

**Учень.**

Боже, великий, єдиний,

Нам Україну храни,

Волі і світу промінням

Ти її осіни.

Світом науки і знання

Нас, дітей, просвіти,

В чисті любові до краю

Ти нас, Боже , храни.