Позакласний захід «КОЛОСОК ПАМ’ЯТІ»

Пам’ять – нескінчена книга, в якій записано все: життя людини, життя країни. Багато сторінок написано кривавим і чорним! Читаєш і подумки здригаєшся від жаху… Особливо вражають сторінки, де смертним шрифтом викарбувано слова:

Багаті? – Старцюватимете!

Співучі? – Затужите!

Горді? – Впадете на коліна!

Густолюдні? – Прополемо!

У цей рік залетіли зозулі,

Накували знедолений вік.

Наші ноги розпухлі узули

В кирзаки-ризаки у той рік.

У той рік мати рідну дитину

Клала в яму, копнувши під бік

Без труни, загорнувши в ряднину

А на ранок помер чоловік.

І невтомну, трудягу старого,

Без хреста повели у той бік...

І кістьми забіліли дороги

За сто земель сибірських, сторік

У той рік і гілля, і коріння –

Все трощив буревій навкруги...

І стоїть ще й тепер Україна,

Як скорботна німа край могил.

Тож, Господи, якщо се чуєш слово,

Згадаймо мертвих і живих,

Хай не забудем ми ніколи

Кісток жертовних, вікових.

Допоможи здолати спрагу,

Ту спрагу помсти крижану

І пам’ятать людську відвагу

До смерті вірну, молоду.

Допоки не лунає слово

«ГОЛОДОМОР» у всіх серцях,

Поки не зрозумієм знову,

Що ходим всі ми по мерцях.

Що, може, дід, а, може, прадід

Хлібини крихітки не мав,

Поки усякий скаже: «Справді,

А я такого і не знав».

Правда про ті часи довго приховувалася. Чому? А тому, що голод був не через нестачу продуктів харчування, а штучно організований.

Урожай 1932 року був не нижчий, ніж у попередні роки. Але Сталін прагнув будувати заводів більше. На це потрібні були кошти. Вирішено було збільшити продаж зерна за кордон, узяти його будь –якою ціною в українськогоселянства. Так як селяни становили значну частину України, то голодомор був спрямований протии них,фактично означав – голодомор українського народу.

Все таємне стає колись явним.

Як би вже і куди не ховав!

Тую істину знають спрадавна

Архіваріуси всіх держав.

Та і як заховати той голод?!

Не поміститься в жоден архів.

Він тече через страдницький жолоб.

І ні дна в нього, не берегів.

Хтось твердить, що такого не було,

Та свідчень залишилося чимало:

Від голоду у муках помирало

Дощенту пограбоване село.

Непросто звинуватити когось,

Бо традиційно брат ішов на брата

— У ближнього останнє відбирати

І голодом загнати у колгосп.

Немає тих, хто сотворив той гріх,

І жертвам не подивляться у вічі,

Але давайте всі запалим свічі

— Засвідчимо, що пам'ятаєм їх.

Так довго нам судилося мовчать,

Хоча минуле досі душі палить,

Та житиме про втрати вічна пам'ять

Доки горить бодай одна свіча!

***Звучить пісня «Свіча»***

Не віриться, що в Україні раптово зник хліб і люди залишилися без зернини. Що ж сталося з родючими чорноземами?

Врожай 1932 року лише на 12% був менший від середнього врожаю 26-30 років і міг би забезпечити населення України мінімумом продовольства. З Москви прийшло розпорядження збільшити здачу хліба державі. З колгоспів вивозилося все зерно, навіть посівне. Забирали не лише колгоспне, а й те, що знаходили по хатах у людей, не залишаючи ні зернини і у колгоспників, і у селян-одноосібників.

Україна приречена на голод... Це трагедія.

Голодна смерть, напевно, найстрашніша.

Вона повільна, довга і тяжка,

Жахлива і пекельна, найлютіша,

Бо зводить з розуму й така тривка…

А це ж було… І ніде правди діти,

Що заподіяли цю смерть більшовики.

Дорослі мерли, старики і діти —

Це геноцид кривавої руки.

Щоб наш народ нескорений здолати,

Що прагнув волі і в борні стояв.

Його рішили в чорнозем загнати,

Щоб голову вже більше не підняв.

Вмирали сім’ї, вимирали села…

Бо все забрали, що народ зростив.

Статистика доволі невесела…

Мільйони більшовицький кат згубив.

А ті, хто вижив, будуть пам’ятати,

Як голодом морили чесний люд.

Бо ж пам’ять у народу не забрати…

Й не знищити, не змити, наче бруд.

Вона передалась нам генетично,

Й живе у нас завжди з маленьких літ.

І буде жити в Україні вічно,

То ж хай про це почує цілий світ.

Сьомого серпня 1932 року Сталін власноруч написав закон про охорону соціалістичної власності, який за крадіжку передбачав розстріл з конфіскацією майна, або позбавлення волі не менше 10 років. В народі цей закон називали «законом про п'ять колосків».

Голодні і до нестями виснажені діти полохливо лущили недостиглі зерна, жадібно їх поїдали. Від надмірного споживання сирої білкової клейковини не витримували їхні виснажені шлунки. Вони помирали через кілька годин.

Найстрашніше лихо спіткало селян взимку та навесні 1933 року. Селяни не маючи чого їсти, пекли хліб з висівок, з домішками трави, варили юшку з бур'яну, їли бруньки.

У багатьох містах спостерігалася масова смертність. Люди вимирали просто на полях, на шляхах, у холодних хатах і на лавах промерзлих вокзалів, поодинці і сім'ями, вимирали роди, села…

Звали її Марія. Помила дітей, натопила маковинням, закрила ляду…

Спіте, діти, спіте, любі.

І не просинайтесь!

Вже не буде мучить згуба.

Забере вас пташка райська.

Спіте міцно, спіте, діти.

Янгол Божий на порозі.

Вже не буде їсти хтітись.

І не будуть пухнуть ноги.

Натопила маковинням,

Затулила лядку й комин.

І в тумані темно-синім

Заспівала колискову.

Спи, синочку, горе-ласку.

Засинай… навіки, доню.

То моя остання ласка

З материнської долоні.

Ще пограймось навперейми.

В піжмурки з бідою.

Лельки!

Заховаємось од неї

У сиру земельку…

Щоб якось вижити, їли котів, собак, щурів, трупи коней, листя, кору дерев. Траплялися численні випадки канібалізму. Від голоду батьки їли трупи дітей, діти – трупи батьків…

Харків був тоді столицею України. 5 червня 1933 року із столиці надійшло зведеня: «Резко увеличилось количество трупов умерших на почве голода. Только в мае было подобрано 992 трупа. На 1 июня – 221 случай людоедства и трупоедства.»

Голодомор 1932-1933 років спричинив величезну смертність населення, особливо дітей і стариків. Села обезлюдніли. Живи не мали сил ховати померлих. У деяких населенихпунктах над сільрадами вивішували чорні прапори. Це означало, що жителів тут уже немає.

Пекельні цифри і слова

У серце б’ють, неначе молот.

Немов прокляття, ожива

Рік 33-й. Голод. Голод.

У люті сталінській страшній

Тінь смерті шастала по стінах.

Восьми мільйонів (Боже мій!)

Недолічилась Україна.

Наша багатостраждальна Україна має найкращі, найплодородніші землі у світі. Ніде так не родить земля, як на наших українських чорноземах. Ніде немає таких врожаїв пшениці і жита, ячменю і кукурудзи, яблук і слив, картоплі і винограду. А все це, мабуть, тому, що українська земля всіяна кістками сотень мільйонів українців, просякнута їхньою кров'ю. Наша земля стогне від зойків, плачу, прокльонів мільйонів безневинно убієнних, замордованих, закатованих.

«Співають коники у житі,

А жито мріє на ланах.

Отак би в світі жити й жити,

Аби лиш хліб у хаті пах.

Аби лиш хліб... А як немає?

Тоді немає і життя.

Народ мій ціну й крихті знає –

Він повернувся з небуття».

В жахливий час зникає раптом жах

Аби не збожеволіти завчасно!

Збирає Пам’ять на гірких полях

Людську зневагу, що вродила рясно!

І каменіє з нелюдського страху!

Куди не глянеш – скривджені мерці.

А як же ті живі?! Під смертним дахом.

...На цвинтарі розкажуть чебреці

Та цвинтарів якраз-то і нема.

...Ні сповіді, ні навіть домовини.

Без тризни поховала всіх зима.

Ніхто, ніде – і кущика калини.

І півстоліття правдоньки – ні з вуст.

Чи, Господи, то не страшна крамола?!

Та ж мусить скрізь дзвонити Златоуст,

Щоби не повторилося ніколи!

Злети у думці над Україною і зримо побачиш, жахаючись, що вона, як ніяка інша земля, густо вкрита могилами. Великими і малими, відомими і невідомими. Мусимо сказати, що Україна — то велика могила, в якої немає ні кінця, ні краю. Ніхто не спроможний виміряти її глибину, і копають нам її протягом століть чужі і свої.

О, як же ти не вмерла, У країно,

Бо скільки ж то

зловісницька мета

Звела людей, приречених

безвинно, —

Й ніхто за це ні в кого

не спитав.

Чому, чому, чому, чому

Гонили правду у тюрму?

Чому від голоду вмирали?

Чому церкви поруйнували?

Чому так знищили багато?

Чому не судять винуватих?

***Двоє дівчат читають Молитву Катерини Мотрич***

***Звучить пісня «Боже, Україну збережи»***

***В ході заходу використовуються аудіо та відеозаписи***