**СЦЕНАРІЙ ДО 65 - ОЇ РІЧНИЦІ СТВОРЕННЯ УПА:**

***" ЗНАЙОМСТВО З ВИШКІЛОМ УПА"***

викладача суспільних дисциплін ТВПУ ТД Гунька С. 0..

На колодах сидить група молодих хлопців, які між собою про щось стиха розмовляють (тихий спів).

До них підходить озброєний автоматом (за спиною) чоловік і говорить:" Добрий день, хлопці!. Сидіть, сидіть. Відпочивай­те... Я, осавул вишкільної сотні для майбутніх старшин "Лісо­ві чорти" під псевдом *Поль.* Ви теж, вступаючи в УПА, приймете вигадане псевдо, щоб не накликати небезпеку на рідних. Через брак кадрових офіцерів вас після перевірки референтами СБ як повстанців з середньою освітою було направлено на вишкіл до нас на Волинь із Крем'янеччини. Ага, ось і мій заступник, ваш викладач-інструктор, сотник Хміль іде" (показує жестом руки).

*Хміль* бадьоро: " Слава Україні!".

*Хлопці:* " Героям слава !".

*Хміль:* " Чого зажурені ?. Боїтесь, що вчитись на протязі чотирьох місяців буде потрібно ?"

*Поль:* " Як би ж то тільки вчитись. Теорія буде частенько поєднуватися з практикою, бо доведеться вступати у бої з воро­гами в якості ройових або чотових. Біда, командирів не виста­чає !".

*Хміль:* " Друже Полю, я їх одразу ж введу у курс справ. Отож бо, хлопці, основною бойовою одиницею УПА є сотня за штатом у 136 бійців. 3-4 сотні об'єднуються в курінь. Як пра­вило, сотня ділиться на 3 чоти, а кожна чота - на 3 рої. Кож­ний командир куреня має почет у складі шефа штабу, політвиховника, бунчужного, капелана, лікаря та референта СБ. Так що, майбутні хорунжі, ви маєте шанс заслужити дозвіл на таку дові­ру і відповідальність розпоряджатися життям і командувати українськими вояками в особливо важких бойових умовах".

*Поль:* " Так, безперечно, хлопці, для цього треба багато знати і постійно все більше вчитися у ворога, лісу, звірів і звичайних людей. А щоб ви швидше це подужали, то вам будуть викладати основи партизанської війни, тактику, краєзнавство (сотник Береза), науку про зброю (володіння ножем, пістоле­том, автоматом, кулеметом, протитанковою рушницею, гранатами різних систем, вибухівкою,- сотник Хміль, вказує кивком голо­ви), організацію армій, дисциплінарний і статут внутрішньої служби, інтендантську службу, маскування (осавул Степовий), танкову справу, протиповітряну оборону (сотник Ярема), сані­тарну службу (хорунжа Рута), ідеологію українського визвольно­го руху та основи служби безпеки (поручик Чумак).

*Хтось із хлопців* підіймає руку...

*Хміль:* " Щось хочете запитати ?".

*Дівчина:* " Так, а на кого тут навчають присланих дівчат ?».

*Поль:* " Ти диви..., а дівчата сміливіші за хлопців (руками розводить). Вас, милих ми навчаємо на санітарних курсах медсес­тер лікувати поранення, хвороби і вмінню заготовляти і виробля­ти ліки. А разом, ви, маєте знати, що усім прийдеться воювати, як з "червонопогонниками", так із "польською партизанкою" не на життя, а на смерть".

*Хміль:* " У полон до них попастися навіть чортові не поба­жаємо, бо хлопців підвішують униз головою, палять на повільно­му вогні і нерідко вирізають з тіла шматки м'яса, як колись яничари із козаків. А дівчатам з УПА після катувань влаштовують "червоні чобітки": садять босими ногами в киплячу воду і три­мають півгодини, а потім вивозять у ліс і кидають помирати у нелюдських муках".

*Хтось із хлопців:* " Ми чули і знаємо, що усі бойовики з УПА носять при собі "лимонку" або тримають на крайній захід 2-3 патрони для себе в обоймі пістолета".

*Другий похапцем:* " Не так зі страху за себе, як із-за не­допустимості видати місця криївок, паролі, дупла закладки грипсів і імена бойових побратимів ворогові внаслідок катувань".

*Хміль:* " Саме тому набір до УПА здійснюється на добровіль­них засадах із прийняттям від старшого бойовика, що поручився за вас присяги, яку вчать напам'ять, мов сокровенну молитву. (Відкриває папку і величаво зачитує):" Я , воїн Української повстанчої армії, взявши у руки зброю, урочисто клянусь своєю честю і совістю перед Великим Народом Українським, перед Святою Землею Українською, перед пролитою кров'ю всіх Найкращих Синів України і перед Вищим Політичним Проводом Народу Українського - боротися за повне визволення всіх українських земель і україн­ського народу від загарбників... за Українську Самостійну Со­борну Державу..., буду старатися до останього подиху... повної перемоги над усіма ворогами України.... Якщо я порушу… прися­гу, то нехай мене покарає суворий закон Української Національної Революції і впаде на мене гнів Українського Народу !".

*Хлопці всі похапцем встають:* " Ми її вивчимо і готові хоч зараз присягнути !".

*Поль* задоволено: " Молодці !. Але ви маєте ще навчитися робити криївки, зимувати і жити без сонця, нормальної їжі, сві­жої води і повітря в них, варити кашу на керосинці на протязі трьох годин, а чай - біля двох, боротися з цингою, перенаванта­женнями , нічними переходами, облавами, собаками і енкаведистами".

*Хміль* підхоплює: " І мусите запам'ятати, що у випадку ото­чення бункера або групи на марші, рішення на прорив або на са­моліквідацію пострілами у потилицю приймає тільки провідник або найстарший за рангом старшина".

*Хлопці всі разом:* " Не сумнівайтесь, ми все опануємо і не підведемо !". "Слава Україні !". (Маршова пісня).

*Поль:* " Героям слава !". "Вірно хлопці !. Наша традиція живе !. Де такі козаки, там і слава !. Багата наша Україна, і козацькому роду нема переводу, якщо до нас такі свідомі хлопці і юнки добровільно прибувають ( задоволено потирає руки і радо з Хмелем стискає хлопцям руки ): боротися з її лютими ворогами !".