**100-річчю Української революції 1917-1921рр. присвячується**

**виховний захід**

**«359 Лицарів Базару»**

****

**Підготувала**

**Михайлова Ганна Дмитрівна**

**учитель історії**

**Тальнівського НВК«загальноосвітня школа**

**I-III ступенів № 1 –гімназія»**

**2017 рік**

**Мета заходу:**

-***формувати*** національну ідентичність, почуття патріотизму та готовність до участі в процесах державотворення;

***-розвивати*** уявлення учнів про велич і трагізм подвигу Армії УНР у боротьбі за свою державу;

***-виховати*** повагу до історичного минулого, почуття національної гідності на прикладах мужності та звитяги борців за свободу та незалежність України.

**Очікувані результати:**

-розширення знань учнів про події Української революції 1917- 1921рр;

- усвідомлення учнями етнічної та національної ідентичності;

-набуття учнівською молоддю патріотичного досвіду на основі готовності до участі в процесах національного державотворення;

-утвердження в свідомості юних особистостей поваги до історичного минулого України;

-виховання патріотів України, підготовлених до життя, з високою національною свідомістю,готових захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

**Обладнання:** зал прикрашено жовто- блакитними кульками, плакатами з державною символікою УНР 1918 р. , Великий Герб, Державна печатка, Малий Герб,комп’ютер, проектор, мультимедійна дошка, презентація, відео фрагменти,учасники виховного заходу одягнені у національне вбрання.

**Епіграф**

***Тим, хто зі зброєю в руках творив традицію***

***лицарського служіння Батьківщині***

**Хід виховного заходу**

**Вступ**

**Емоційний фон створює уривок із вірша Олега Ольжича «Незнаному воякові», який декламує один із учнів.**

Націє, дужа і вічна, як Бог, -

Не це покоління холопів, -

Хто злото знеславить твоїх перемог

При Корсуні і Конотопі?

\*\*\*

О Націє, що над добро і над зло,

Над долю, і ласку, і кару, -

Хто, темний, не схилить поблідле чоло

В сліпучому сяйві Базару?

\*\*\*

Хто, мертвий, не стане у праведний слід

На путі, що славою бита,

У громі грядущих огненних побід,

Що ними ти вкриєш півсвіта?

**Учитель**

Кажуть, що Господь Бог дає найтяжчі випробування тим, кого найбільше любить, очевидно, ми - його улюбленці, адже історична доля українського народу - це багатовікова боротьба за право мати свою державність, національну ідентичність. Книга нашої історії має багато героїчних сторінок, але безумовноблискучою і поряд з тим трагічною сторінкою залишається Українська революція 1917- 1921 рр.

**На екрані висвітлюються найважливіші події Української революції 1917- 1921 рр.у супроводі пісні «Ми сміло в бій підем за Україну...», виконавець-кобзар, лірник Тарас Компаніченко.**

**Учитель**

Національно - визвольні змагання на початку XX століття невипадково викликають сьогодні небувалу зацікавленість у суспільному житті. І не тільки через те, що 2017 рік проголошений Президентом П. Порошенком в країні роком Української революції 1917-21рр, але й тому, що події сторічної давності на превеликий жаль перегукуються з сучасністю.

**1 ведучий**

Історія повторюється, коли її забувають… Чи то символічно, чи все ж таки історична закономірність, але відзначення 21листопада Дня Гідності та Свободи на честь початку дня двох революцій: Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року співпало із трагічною подією нашої історії -розстрілом більшовиками 21 листопада 1921 року біля містечка Базар на Житомирщині359 вояків армії УНР - Лицарів Другого Зимового походу.

**Учень і учениця декламують вірш Миколи Щербака « Біля Базару»**

Поля в снігах… ні шляху, ні могил…

Хурдига не жаліє змерзлих крил,

Жбурляє снігом і вихрить і віє.

Під сірим обрієм Житомир даленіє -

Яке життя там і який там мир?!-

Завія з півночі та завірюхи вир…

Де ви поділись, повноводні ріки?

Усе, усе заковане навіки…

Де ти, дзвінке, співуче джерело?

Усе замерзло, снігом замело…

Нема нічого… хмари, мов пом’яті,

І вітряки, неначе розіп’яті-

Самітні знаки долі і хрестів,

Та вітру в полі похоронний спів…

\*\*\*

О, сонце, блисни! весно, зашуми!

Хай загуркоче буря та громи,

А не вовками виюча завія…

Хай розцвітне вогненно ваша мрія,

Мов блискавка із потемнілих хмар,

Як і тоді, коли гримів Базар,

Щоб Україна встала молода

І не справляла оргії орда,

А з величі та із веління Бога

Засяяла, як сонце, перемога!

**2 ведучий**

96 років тому - фінал визвольних змагань, кінець намаганням створити у власній хаті власну владу, Самостійну, Українську Державу.Командуванням Армії УНР та Повстанчою Командою було ухвалено рішення рейдом вирушити в Україну з метоюпідняття всенародного повстання і повалення більшовицького режиму в Україні.

**Перегляд відеофрагменту «Другий Зимовий похід Армії УНР 1921р»**

**Учитель**

Другий Зимовий похід частин Армії УНРабо «Листопадовий рейд» зазнав поразки, став останньою спробою здобути незалежність України в ході національно-визвольних змагань 1917-21рр. Він переріс в акт героїзму 359 українських вояків Волинської похідної групи армії Української Народної Республіки, які в нерівному бою з 9-ю Кримською кавалерійською дивізією під командуванням більшовицького головоріза Григорія Котовського потрапили у ворожий полон та відмовились перейти на службу до Червоної армії. За цей вияв самопожертви, стійкості, мужності та любові до Батьківщини вирок «п’ятірки» Надзвичайної комісії ставсуворим…

**Уривок з вірша Анатоля Юриняка «Пам’яті Лицарів Базару» декламує учень**

Ліси і поля потонули в імлу.

Синів України і лаву одну,

Схопивши в полон, лютий ворог зігнав

І, помсту смакуючи, підло, спитав:

\*\*\*

«Чи хоче покаятись хто з вас? Вину

Признати прилюдно? Готові тому

Простити ми все й дарувати життя –

Однаково вам вже нема вороття!»

\*\*\*

-Вину? Перед ким?!- сверлить мозок від дум

Перед катом оцим, що в неволю і глум

Люд наш вкинув увесь і знущається тут?..

\*\*\*

І виступив з лави завзятий Щербак:

«Нема тої сили, щоб зрікся козак

Присяги святої й Вітчизну продав!»

І гімн «Ще не вмерла» з грудей залунав.

\*\*\*

Здригнулися люди. Збентежився кат-

І спів кулеметом спішив обірвать.

**Виступ ведучих супроводжується переглядом презентації «Вшанування героїчної жертви Героїв Базару»**

**1 ведучий**

За радянської доби Українська революція, яка стала священною справою нашого народу була облудно названа «буржуазною контрреволюцією», тому про об’єктивне висвітлення вказаного періоду вітчизняної історії не могло бути й мови,а тим паче вшанування пам’яті загиблих… Але не були б ми незборимою нацією, якби забули подвиг цих людей!

**2 ведучий**

Уже через двадцять років - у листопаді 1941 року в часи німецької окупації України центральне керівництво ОУН під проводом Олега Кандиби -Ольжича вирішило звеличити пам'ять Героїв Базару. Незважаючи на протидію окупаційної німецької влади, до місця трагедії зійшлася велика кількість українців з усієї України. Очевидець свідчить: «їхали возами, цілими валками, ішли одинцем та групами. Ішли чоловіки, що в якийсь спосіб уникнули німецької неволі, ішли жінки, ішли діти. Зокрема, багато було молоді, а серед неї й сивоусі діди, що брали активну участь у Визвольних Змаганнях 1917 - 21 років, - старі повстанці, загартовані у боях, тверді, як їхня доля. Ішли ті всі, яких двадцять років неволі не зігнули, не скривили їхньої душі. Ішли горді, зпіднесеним чолом, готові, у разі потреби, силою відстояти свою волю. І незважаючи на німецькі стежі, на загрози воєнного часу, прийшло кільканадцять тисяч людей».

**1 ведучий**

Наступна спроба вшанувати воїнів Армії УНРвстановленням хреста, освяченням могил і проведенням велелюдної панахиди відбулася 25 листопада 1990 року, але ця акція була зірвана компартійною владою. Активісти були зупинені кордонами міліції, а деяких жорстоко побили.

І лише здобувши незалежність українці отримали змогу гідно возвеличувати пращурів лицарського духу. 17 листопада 1991 року на 70 - річчярозстрілу учасників Другого Зимового походу за сприянням Житомирських організацій УРП, СНУМу та РУХу встановлено хрести на могилі і таблицю з іменами всіх 359 героїв.

26 серпня 2000 року було урочисто відкрито величний Меморіал пам’яті Героїв Базару за проектом провідного житомирського скульптора Олександра Бориса. Без сумніву, ця земля на якій пролилася кров мужніх синів українського народу має стати місцем паломництва, адже завдяки збереженню історичної пам’яті - ми дамо гідну відсіч будь-якому агресору!

**Учитель**

Відголос з минулого за непоправною втратою борців за свободу та незалежність України лунає і сьогодні. Кожен з цих витязів пішов за покликом серця, подібно до учасників Революції Гідності, що загинули на Майдані, героїв АТО, які сьогодні воюють з московським окупантом, оскільки від них ми отримали в спадок не тільки уроки державотворчих процесів, а й ген волелюбства і справедливості.

**Учень і 2 учениці декламують вірш Богдана Лепкого «До « 359»» на екрані висвітлюються списки розстріляних Героїв**

Спіть, хлопці, спіть! Спіть, хлопці, спіть!

Про долю-волю тихо сніть,

Про долю-волю Вітчизни,-

Чи ж можуть бути кращі сни?

\*\*\*

За рідний край, за край святий

Віддали ви вік молодий.

Віддали ви юнацькі сни,

Вишневий цвіт, життя весни.

\*\*\*

Летіли ви, як ті вітри,

Ні мамин плач, ні крик сестри

Не зупинили вас на мить,

-Цить, мамо,цить! Цить, сестро, цить!

-Покликав нас Господній глас,

-Мийдем боротися за вас,

-За чарів – чар, за мрію – мрій,

-За волю йдем наперебій!...

І ви пішли, і без ваги,

Неначильви боролись ви.

Що кулі вам? І що штики?

Ви юнаки! Ви – козаки!

\*\*\*

І ви пішли… Щаслива путь!

І ви пішли, щоб не вернуть…

Червоний штик, кривавий шлях,

Стоять могили по полях.

\*\*\*

Та прийде день, великий день,

День радості і день пісень,

І загуде свободи дзвін,-

До вас підемо на поклін.

\*\*\*

І там, де ви лягли кістьми,

Приляжем вільними грудьми

Й на ваших тихих могилках

Замає наш побідний стяг…

\*\*\*

Спіть, хлопці, спіть! Спіть, хлопці, спіть!

Про долю-волю тихо сніть,

Про долю-волю Вітчизни,-

Чи ж можуть бути кращі сни?

**Учитель**

Слава Україні! Героям слава!