*Михайлівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів*

**,, Прости нас, пам’яте, прости!,,**

Усний журнал до роковин Голодомору в Україні 1932 – 1933 років.

Учитель математики і фізики

класний керівник 8 класу

Гаращук Валентина Анатоліївна



*Сторінка 1*

*,,* ***Голодомор: цифри і факти,,***

Коли дослідники говорять про голодомор 1932-1933 рр., ма­ється на увазі період з квітня 1932 по листопад 1933 рр. Саме за ці 17 місяців, тобто приблизно за 500 днів, в Україні загинули мільйони людей. Пік голодомору прийшовся на весну 1933 року. В Україні тоді від голоду вмирало 17 людей щохвилини, 1000 - що­години, майже 25 тисяч - щодня...

Найбільш постраждали від голоду колишні Харківська і Київ­ська області (теперішні Полтавська, Сумська, Харківська, Чер­каська, Київська, Житомирська). На них припадає 52,8% загиб­лих. Смертність населення тут перевищувала середній рівень у 8-9 і більше разів.

У Вінницькій, Одеській, Дніпропетровській обл. рівень смертності був вищій у 5-6 разів. У Донбасі - у 3-4чрази. Фактично, голод охо­пив весь Центр, Південь, Північ та Схід сучасної України. В таких самих масштабах голод спостерігався у тих районах Кубані, Північ­ного Кавказу та Поволжя, де жили українці.

З урахуванням непрямих жертв (внаслідок повного фізично­го виснаження, тифу, кишковошлункових отруєнь, канібалізму, репресій, самогубств на грунті розладу психіки), за приблизними підрахунками, голодомор забрав життя 14 мільйонів людей.

*Сторінка 2*

**,,З попелу забуття,,**

**Учень (з горщиком зерна)**

Ти кажеш, не було голодомору?

І не було голодного села?

А бачив ти в селі пусту комору,

З якої зерно вимели до тла?

Як навіть вариво виймали з печі

І забирали прямо із горшків.

Окрайці виривали з рук малечі

І з торбинок нужденних стариків?

Ти кажеш, не було голодомору?

Чому ж тоді, як був і урожай,

Усе суціль викачували з двору.

- Греби, нічого людям не лишай.'..

Я бачив сам у ту зловісну пору

І пухлих, і померлих на шляхах.

І досі ще стоять мені в очах...

А кажеш - не було голодомору!

**Учениця:**

Тридцять третій. Поле. Стигле жито.

Тридцять третій... В розпалі жнива...

З ким у цій німоті говорити?

Чи душа народу ще жива?..

Хто збагне мої пекучі муки

За народ, ошуканий до сліз?..

Темрява. Безодня. І - ні звуку...

І таке на всій Вкраїні, скрізь...

**Учениця:**

Не забудем 33 рік...

Страшнішої, мабуть, немає дати.

І пам'ятаймо тих, хто нас прирік

Мільйонами стражденно вимирати.

Хто пережив, нехай нам розповість.

Чому гіркі у селах українських вишні...

То кров померлих в сік брунатний вийшла,

Аби хоч так донести людям вість...

Низькі могили у моїм саду.

Лежить мій рід, обвитий сон травою,

І тільки я на світі є живою,

Але колись і я до них піду.

Хоча боюсь могил тих і здаля.

Коли мій сад весною квітне п'янко.

На них тоді ворушиться земля

І піднімає квітку- могилянку…

Та будь-хто з нас - чи юний, літній -

Одразу скаже без прикрас:

Саме в двадцятому столітті

Біда страшна спіткала нас.

**Учень:**

В селі весна повзе на ліктях,

Повзе по мертвих і живих.

В долині сонце ловлять діти,

Що дзвінко падає із стріх,

І п'ють опухлими вустами

Оту живицю молоду.

їм жить і жить, та над полями

Знов ворон каркає біду.

Забрали тих, хто із комори

Пашню останню вимітав.

Хто ще активним був учора, -

Сьогодні ворогом ставав!

Голодний рік. Жорстокий світе,

Дай хоч надію для живих.

Весна. І сонце ловлять діти.

 Що дзвінко скапує із стріх.

**Учениця:**

Грається болем лють.

Знаєш, що значить - закони? ...

Кожну не правдоньку взуть

І зав'язати червоним.

Окликом не зупинить.

Біль не загусне. Вирок!

Знаєш, що значить - вирва,

,, Як... ані краплі вини?!

Бавиться мотано гнів.

Знаєш, що значить сваволя? ...

Смерть. За п'ять колосків

Із власного поля!

Навкіл - могилки і хрести.

Неначе зойк і крик...

**Учень:**

Це - чорні віхи сумоти.

Це - тридцять третій рік.

Шугає тут пекучий біль...

Хто жертвам знає лік?

Поснули тут владики піль...

Це - тридцять третій рік.

Заходить зрідка ще сюди

Цікавий мандрівник,

Щоб подивитись з висоти

 На тридцять третій рік.

В одного тіло затремтить.

Впаде сльоза з повік...

А хтось під ніс пробубонить:

«М-м-да... Тридцять третій рік?»

Сторінка 3

**,,Стоїть в скорботі мати – Україна,,**

**Учениця:**

О, як же ти не вмерла, Україно,

Бо скільки ж то зловісницька мета

Звела людей, приречених безвинно,

-Й ніхто за це ні в кого не спитав.

**Учень:**

Павутиною тремтить життя,

І його так легко обірвати,

Тій біді немає забуття.

Ні, цього не можна забувати.

 Смутком гнуться віти на вербі.

Кожен спогад, мов свята зернина.

В невимовній і тяжкій журбі

Голову схиляє Україна.

У той рік заніміли зозулі.

Накувавши знедолений вік...

У той рік мати рідну дитину

Клала в яму, копнувши під бік,

Без труни, загорнувши в ряднину...

А на ранок - помер чоловік. .

У той рік і гілля, і коріння

-Все трощив буревій навкруги...

І стоїть ще й тепер Україна,

Як скорботна німа край могил.

**Ведуча.**

Українське село гинуло мовчки. Наша мати-Україна божеволіла від горя і без­вихідності. На її очах гинули безневинні діти , і з благанням зверталася вона до Богородиці. (Під музику виходить Україна в жалобі).

**Мати-Україна** (стоїть на колінах перед іко­ною Богородиці і молиться).

Богородице! Ма­тір наша небесна! Куди ж ти відійшла? Чого ж залишила мою землю і народ мій на пота­лу дияволу? Чи ж не бачиш, криниці повнії українських сліз? Чи ж не бачиш, що то вже не я - Україна, а велетенська могила? Де ж ви, сили небесні?!

**Ведуча.**

 І стояла Вона, осліпла від горя, об­дерта, сива, напівблаженна, мукою підпирала небо, моторошно роззиралася, мати-Україна, на велетенському хресті розіп'ята.

**Мати-Україна** (шепоче).

Дітоньки мої, за­ждіть! Івани, Марії, Тараси! Стривайте! Куди ж ви? Як же я без вас? (голосніше) Прости, небо! Прости, земле! Простіть, зорі! Всі сили земні і небесні, простіть муку і божевілля мого народу! Ту моторошну дику ніч, усі жахи, не бачені від сотворення світу, простіть! (тихо) Нема. Зотліли. Відлетіли ключами в небо.



Сторінка 4

**,,Душі загиблих стукають в наші серця,,**

**Учениця:**

І знову вони йдуть

щодня... щогодини... щоночі...

Мільйони тіней, мільйони очей

прошкують небесним Чумацьким шляхом

і повертають до мого серця.

Ідуть українські Варвари-великомучениці,

ідуть Одарки, Катерини, Василі, Івани...

Залишають білий зойк,

білий крик, що сходить

у моєму серці білою мукою.

Ідуть із холодних боліт,

із снігових заметів, з весняних дібров,

аби сколихнути нашу пам'ять,

бо за ними не співала пісня похоронна,

не лунали дзвони за впокій...

Ні труни, ні хрестів, ні тризни.

Прямо в яму на віки віків.

Чорна сповідь моєї Вітчизни

і її затамований біль.

Виходить Дівчинка-Пам'ять, в руках у неї горить свічка. Звучить уривок з ,,Реквієму,, В.А . Моцарта. На фоні музики – слова:

**Дівчинка Пам'ять**

Пішли, пішли, бо вже пора:

настане вечір, згасне сонце,

німа, голодна дітвора

знов виглядатиме в віконце,

надіючись на день новий,

що принесе, можливо, втіху,

а рік отой такий страшний,

не чуть ніде дзвінкого сміху.

*Я лишилася, щоб люди ніколи не забули тих, хто вмер безневинною смертю, просячи хліба. Тих маленьких дівчаток і хлопчиків, які так хотіли їсти і так хотіли жити. Хай таке стра­хіття більше ніколи не повториться!*

*Живіть же ви і за тих, хто не зміг жити, радійте і за тих, хто не радітиме вже ніколи. Пам'ятайте їх!*

**Учень:**

 Хто ж відповість за смерть дітей голодних? Кого карать? Кого шукать сьогодні?

**Учениця:**

Пройшли роки, пройшли роки,

минуло все, зітліло.

Та залишилось навіки те, що й тоді боліло.

**Учень:**

Той, хто родився для життя, нехай живе у світі. Ради Вкраїни майбуття хай виростають діти.

**Учениця:**

Хай їх щасливий сміх луна над рідною землею.

Щоб ані голод, ні війна не мандрували нею.

**Ведуча:**

Хто водить за мною запалими очима-криницями, очима, у які перелилися всі страждання, муки й скорботи роду людського і розпинає душу мою на хресті всевишньої печа­лі? Хто щоночі будить, стогне, квилить, плаче і веде у холодну ріку, де розлилися не води, а сльози мого народу? У ній ні дна, ні берегів.

І знову вони йдуть щодня, що­днини, щоночі, мільйони тіней, мільйони очей, крокують небесним Чумацьким шляхом і по­вертають до мого серця. Ідуть українські Варва­ри-великомучениці, пригортають до грудей не­мовлят босоногі богородиці в мотках сорочках, пливуть Марії-Оранти, святі Покрови роду на­шого. Василі, Івани, Петри, янголи крізь мене летять. Лишають білий крик, білий зойк крил, що сходить у мені чорною-пречорною мукою.

Сторінка 5

**,,Листи з минулого,,**

«Ці часи викликають біль у моїй душі та серці, бо наша сім'я втратила батька, Чупруна Семена Юхимовича, він помер з голоду весною 1933 р.

Щоб дістати бодай хоч крихту хліба, він їз­див і продавав, що тільки було дома: і одяг, і посуд, але не багато було з цього вигоди. Він був чоботарем, його частенько просили люди відремонтувати взуття. За це йому віддячува­ли хто молоком, хто хлібом.

Що ми тоді їли? Найбільше тато полюбляв, коли мати товкла качани кукурудзяні, а по­тім це заварювала. Вогонь у печі робила із соломи, яку витягала з-під стріхи, там, де гніздились пташки. Добре підгодовувала нас річка, де ми рвали шпичачки з очерету, рогіз, вмочали в сіль і їли. А ще збирали гірчак та всякий інший бур'ян та траву.

Мати часто брала меншого брата Миколу на поле, бо в дитсадок його не брали, а на полі давали по черпаку супу. Отак він і вижив. Ще мати брала харчі в сестер у с. Васютинці і Малі Канівці. Це була квасоля, макуха і ще там щось. Правда, цих харчів було мало, але все-таки ми вижили...»

Зі спогадів Чупрун Ганни Семенівни, 1927 р.н., жительки смт Чорнобай Черкаської обл.

Спогади очевидців голодомору 1932-1933 років, мешканців Іршавського району:

«У сім'ї нас було четверо дітей. Весь рема­нент забрали до колгоспу, а батька на 5 років посадили в тюрму. Мама їздила аж у Ленін­град (можливо, там були якісь родичі) і при­возила звідти хліб.

В одну з таких поїздок до нас прийшли якісь люди і відібрали корову. Пам'ятаю, як варили хміль, молоду кору дерев і кропиву. Так і вижили...»

Зі спогадів Трикур Лідія Несторівна, 1928 р.н., уродженки с. Козятин Вінницької обл.



«Про таке не те, що говорити, а й згадувати не хочеться. Це для мене так тяжко, болісно. У нашій сім'ї ніхто не помер від голоду, але в цей час я все-таки втратила сестру, яку дуже лю­била, бо вона була мені і за маму, і за подругу.

Я ж ходила по селах міняти одяг на харчі, але кому потрібен був наш мотлох, як люди кругом голодні, їдять один одного. Були, правда, такі, що й допомагали. Коли ми по­вертались додому, одна якась добра жінка по­гукала нас малих і дала по маленькому шма­точку хліба і по 20 зернин пшениці...»

Зі спогадів Полуницької Марії Микитівни, 1926 р.н., жительки смт Чорнобай Черкаської обл.

Від голоду у родині померли дід і батьків брат, а сестра Галина була дуже опухла. Зиму дуже бідували, бо відбирали будь-яке вари­во, а весною рвали молоду жаливу і мама го­тувала з неї баланду. Я пройшов усю війну, був чотири рази поранений, та голодомор був набагато страшніший...»

Зі спогадів Стельмаха Миколи Дмитровича, 1924 р.н., уродженця Житомирської обл.

«Ніколи не забуду млинців із липових лис­точків - мама якось їх готувала, щоб ми не повмирали з голоду. Батько продавав з хати майно, щоб купити для нас хліба. Пам'ятаю, одного разу він вернувся ні з чим - на стан­ції у нього відібрали всі вторговані гроші. Ми дуже плакали...»

Зі спогадів Савко Олени Кирилівни, 1928 р.н., уродженки с. Бережани Київської обл.



Сторінка 6

**,,Це потрібно живим..**

**Ведуча:**

Літа 7441-го від Створення світу (літа 1933го від Різдва Христового) був в Україні великий Голод... Не було тоді ні війни, ні суші, ні потопу. А була тільки зла воля одних людей проти інших. І ніхто не знав, скільки невинно­го люду зійшло в могилу - старих, молодих і дітей, і ще не народжених - у лонах матерів.

Сонце сходило над вихололими за довгу зиму полями, сідало за обрій кольору крові і не впізна­вало землю. Чорне вороння зграями ширяло над селами, заціпенілими в тяжкому смертному сні.

Танули на обширах України важкі сніги вес­ни 1933 року, являючи світові трупний сморід, апокаліпсичні видива, співмірні хіба що з кар­тинами Страшного Суду.

А чи була того року весна? Чи прилетіли до знайомих людських осель довірливі лелеки? Чи співали травневими ночами солов'ї? Ніхто того не пам'ятає сьогодні, пам'ятають інше.

На світі весна, а над селом нависла чорна хмара. Діти не бігають, не граються. Ноги то­несенькі, складені калачиком, великий живіт між ними, голова велика, похилена лицем до землі, а лиця майже немає, самі зуби зверху. Сидить дитина і гойдається всім тілом: назад -вперед, скільки сидить, стільки й гойдається. І безконечна одна пісня на півголосом: їсти, їсти, їсти... Ні від кого не вимагаючи, ні від матері, ні від батька, а так, у простір, у світ.

Світ мав би розколотися надвоє, сонце мало б перестати світити, земля перевернутися -від того, що це було на землі. Але світ не роз­коловся, сонце сходить, земля обертається, як їй належить. І ми ходимо по цій землі зі свої­ми тривогами і надіями, ми, єдині спадкоємці всього, що було.

Тож пом'янімо хоч сьогодні хвилиною мов­чання, з непростимим запізненням у кілька до­вгих десятиліть, великомучеників нашої труд­ної історії. Пом'янімо і знайдемо в собі сили пройти за ними дорогою їхнього хресного путі. Не їм це потрібно, а нам. Все, що вони могли сказати світові, вони вже сказали.

Ми не забудем рік тридцять третій,

Як Україна стогнала від голоду. Й досі ми чуємо

стогін далекий Голосів, помираючих з голоду.

Ми не маємо права забути все це.

 Бо весна тридцять третього року

Поклала у землю людину живцем,

Не ступивши назад ані кроку,

 їстиму хліб і молитимусь Богу,

Щоб не було більше лиха такого.

Богу молитись і щиро просити.

Щоб українці завжди були ситі.

На вшанування світлої пам'яті жертв голодомору в Україні 1932-1933 роках оголошую хвилину скорботи.

Хай ця хвилина для нас стане актом поми­нальним, актом покаяння і перестороги, уві­йде в наші серця тихою молитвою, очистить наші душі від зла.

(Хвилина мовчання,метроном)

Тож запалімо поминальні свічі. Поставимо їх у кожному вікні. Хай у кожній оселі, у кожній родині старий і малий схилить голову перед пам'яттю невинно убієнних голо­дом - геноцидом, уклінно припаде до їхніх мо­гил, поставить свічку перед образом Божим. Це - знак нашої пам'яті. Це - святий вогник, який зігріє душі загиблих. Це - світло очищення задля нашого майбутнього. Ми живемо. Живе наш народ. Так буде завжди.

**Учень:**

Запалимо свічку у кожній оселі

На пам'ять на вічну про дні невеселі...

Про голод, що вдерся у кожну хатину.

І нищила смерть ця старого й дитину...

І падали в гаю знесилені люди...

Й здавалося, краю страхіттям не буде!

Худесенькі діти жують лободу...

Важко уявити картину оту!

Годину трагічну вшануємо нині:

 Запалимо свічку у кожній родині...

\* \* \*

( ЗАПАЛЮЮТЬ СВІЧКИ )

Хай палає свіча... Хай палає,

Поєднає нас вона в цей час.

Хай сьогодні спогади лунають.

Пам'ять чиста, світла і велична.

Пісня й слово хай єднає нас.

**Учениця**

Мовчи. Поки мовчиться - лихо спить.

Не дай мені померти в цю хвилину.

Мовчи, голодна крихітко, мій сину,

Життя із мого серця цебенить...

І билась розлука об вікно.

Долівка застелялась сльозами.

Бабуся, певно, перед образами

Молитов ткала щільне полотно.

Чого просила, хліба чи життя,

Щоб шестеро ротів прогодувати?

Господь умів дивитись і мовчати

і чути крил бабусиних биття.

Ой, мамо, не будіть малого брата,

За це складу Вам тисячу подяк,

Бо він і так не зможе, мабуть, встати,

То з'їм хоч я його смачний буряк...

Тепер казали, плачучи мені,

Коли той час за дальніми плечима,

Вкраїна то дивилась очима

Дітей голодних в зораній стерні.

**Учень:**

Зняті з хреста...

Не уперше й не вдруге!

Довго живемо.

А наче й не жив.

Мамині очі. Під знаком наруги.

 Синку, як виживеш, все розкажи...

 Мусить же бути та правдонька біла.

 Щоб не ятрилася чорна трава.

 Як мордували і душу, і тіло!

 Вслухайтесь, стогін ще досі в ровах.

 Бачите: камінь зітерся на порох,

 їдуть по ньому ще наші вози.

 Гупає всепоглинаючий морох.

 Тільки хитаються вже терези.

 Стрілка барвінку... Усе вона знає.

 Зважить і стогін сумної ріки.

 По-християнському, може, звичаю

 Ще поховаєте наші кістки.

 Треба ж відправити страдницьку Кризну.

 І поділить поминальні коржі.

 Сиве благання Вкраїни Вітчизни:

 Синку, як виживеш, все розкажи.

**Учениця:**

Зажгите свечи, люди!

За боль невыносимую и муки,

За убиенных голодом и страхом,

За тех, чьи к хлебу так тянулись руки

3а гори тел, что стали прахом...

За умерших от голода людей.

За их в страданьях скрюченние руки.

За толпы обездоленных детей -Прошу:

«Зажгите свечи, люди!..» Зажгите их...

И пусть они горят

Той памятью несломленного рада.

Пускай колокола везде звенят

Великой скорбью Моего нарада...

****

Звучить гімн М. Лисенка на слова О. Кониського «Боже Великий, Єдиний»

Роздаємо поминальний хліб.