***Україна – єдина держава***

**Мета:**

обговорити з учнями  основні історичні дати становлення державності України, зробити наголос на останніх подіях;

формувати в учнів розуміння єдності й цілісності України; відчуття приналежності до України, усвідомлення себе українцем, почуття особистої відповідальності за долю держави та українського народу.

**Обладнання:**

карта України, відеоролики, презентація.

Хід уроку.

***Перегляд відеоролика «Це моя Україна», Василь Зінкевич.***

**Вчитель.**

Дорогі діти! Наш перший урок у новому навчальному році ми невипадково розпочали з перегляду відеоролика, який демонструє красу і велич всієї нашої України, всіх її областей. Адже тема нашого уроку – «Україна – єдина держава».

 А що ви можете розповісти мені про Україну з точки зору географії?

*Сучасна Україна - незалежна держава. Розташована у Східній Європі. Має кордони : на північному заході з Білоруссю, на сході з Росією, на заході - з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою. На півдні омивається водами Чорного та Азовського морів. В Українських Карпатах знаходиться географічний центр Європи. Площа країни - 604 км2, населення більш як 47 млн. Столиця - Київ. Адміністративно Україна поділяється на 24 області та Автономну Республіку Крим. Державний устрій - парламентсько-президентська республіка. Глава держави - Президент, глава уряду - Прем'єр-міністр. Вищий законодавчий орган - Верховна Рада. Україна - індустріально-аграрна держава, в структурі промисловості якої переважає чорна металургія та паливно-енергетичний комплекс. Тут добувають кам'яне вугілля, залізну руду, газ, нафту, уран, нікель, марганець, випускають станки, турбіни, трактори і комбайни, створюють космічні лайнери та літаки. В структурі с/г переважає виробництво зерна, цукрових буряків, соняшника.*

Отже, факти свідчать, що Україна – демократична європейська держава.

Ми знаємо, що історія народу починається з тих часів, які зафіксовані в історичній пам’яті народу. Ліна Костенко у відомому творі «Маруся Чурай» зазначила:

 " … історії ж бо пишуть на столі.
Ми ж пишем кров'ю на своїй землі.
Ми ж пишем плугом, шаблею, мечем,
Піснями і невільницьким плачем,
Могилами у полі без імен
Дорогою до Києва з Лубен."

Довгою і тернистою була дорога української держави до незалежності. Наш народ пройшов чи не найважчий та найкривавіший шлях до здобуття своєї вільної, незалежної держави, до того історичного моменту, коли ми отримали право підняти до небес свій жовто-блакитний прапор, заспівати рідний нам національний гімн, вшанувати національні символи.

*Є щось святе в словах мій рідний край*

*Для мене – це матусі ніжна пісня*

*І рідний сад, від квіту білосніжний*

*І той калиновий у тихім лузі гай.*

*Його історія…. В ній стільки гіркоти!*

*І тим рідніш мені ти, краю рідний,*

*Що вже назад поламані мости,*

*І день встає, як райдуга, погідний.*

Історія українського державотворення, а також використання споконвічної української національної символіки сягає сивої давнини. Зокрема, використання жовто-блакитних кольорів ми можемо спостерігати ще на орнаментах трипільської кераміки та оздобленнях інтер’єру трипільських будинків, пізніше ці барви використовувалися на гербі Руського королівства XIV століття, також вони прикрашали герби руських князів, шляхти на руських землях у період середньовіччя. У XVIII столітті козацькі прапори Гетьманщини часто виготовлялися із синього полотнища із лицарем у золотих шатах. Та вперше, синьо-жовтий прапор був використаний українцями Галичини у 1848 році під час хвилі східноєвропейських революцій, так званої «весни народів».

Широкого використання синьо-жовтий стяг набув під час Української революції 1917-1921 років, тоді жовто-блакитне полотнище, як невід’ємний атрибут державності використовували такі українські державні утворення як Українська Народна Республіка, Українська Держава гетьмана Павла Скоропадського та Західно-Українська Народна Республіка. Впродовж середини та другої половини ХХ століття синьо-жовтий прапор слугував символом опору проти комуністично-більшовицької та німецько-нацистської окупацій. І лише із здобуттям Україною незалежності, ми, правнуки, внуки і діти тих борців за волю України отримали право вільно піднімати та шанувати такий дорогий українському серцю державний прапор.

Тому всі ті, хто називають себе громадянами України, повинні пам’ятати і шанувати подвиги героїв, тих, що в смертельній боротьбі віддали своє життя за волю України. На жаль, ми ніколи не порахуємо точного числа тих героїв, що полягли за волю Україну, за її національну символіку, і в муках національно-визвольних змагань схилили свої голови до настільки чужої, холодної землі Сибіру, Колими, Соловецьких островів…

***Перегляд відеоролика «Сніги, сніги…»***

Проголошення української Незалежності 24 серпня 1991 року стало апогеєм і феноменом всього процесу українського державотворення, оскільки відбулося мирним шляхом, без кровопролиття, але наша рідна українська земля вже була настільки зрошена кров’ю героїв до цього часу, що Бог змилувався над нами і подарував Україні незалежність.

23 роки ми розбудовували свою державу, але при цьому забули, що незалежність має бути не декларованою, а фактичною – енергетична, політична, економічна незалежність. І коли спробували домогтися справжньої незалежності від Росії, задекларувати своє прагнення бути в Європі, уряд оприлюднив рішення про призупинення процесу підготовки підписання Угоди асоціації України з ЄС. Це сталося 21 листопада. Цей день можна вважати початком Євромайдану і революції гідності.

Ми мали окропити перемогу кров’ю, бо інакше не оцінили б її, як на початку 90-их. І це була не кров наших ворогів, про яку пророкує Шевченко в «Заповіті», — ми свою волю окропили власною кров’ю, як і впродовж усієї історії окроплюємо. Власною, але святою кров’ю Небесної сотні! І це має збагнути кожен.

***Перегляд відеоролика «Мамо, не плач». Тіана Роз***

Та Росія хоче домогтися свого будь-якою ціною – стравлюючи наш народ між собою, анексуючи Крим, ввівши свої війська в Україну і фактично розпочавши війну з нашим народом.

*Лиш у єдності, знаємо, треба нам йти,*

*Щоб нове будувати майбутнє.*

*Не діліться по вірі і мові, брати!*

*І тоді буде вдача супутня.*

*Ми єдині в думках і ми вільні у них.*

*Не керуйтесь “совковим диктатом”!*

*Що збудуємо ми, не збудують вони,*

*Лиш єдину мету треба мати.*

З ким Путін хоче воювати? З людьми, яких поливали з водомета водою в 15-ти градусний мороз, а вони роздягались до пояса і кричали: «водохреща!»? З людьми, які з дерев’яними щитами і бітами стояли перед людьми в повній військовій амуніції і вистояли, прогнали? З людьми, які не піддавались на бойовій амуніції і не розбіглись від звуків вистрілів і вибухів? Де він хоче встановити диктатуру? В народу, де суспільство стало жити за принципами демократії ще до того, як з’явилося саме поняття демократії? Нав’язати імперські традиції народу, котрий ніколи не ходив під царком? Нав’язати диктаторські закони народу, який першим у всесвітній історії прийняв першу конституцію? (конституція Пилипа Орлика)? Росіяни, вгамуйте свого безумного вождя, ми не хочемо війни, наших і ваших смертей. Це не наша з вами війна, а війна однієї людини за свої безумні амбіції, владу і статки.

Колись Степан Бандера написав: «І настане час, коли один скаже «Слава Україні!» І мільйони відповідатимуть: «Героям слава!»

Цей час прийшов. Завдяки майдану, війні за незалежність про нашу гідність дізнався весь світ і підтримав нас. День незалежності України святкували в усьому світі.

Іноземці вивішують прапори, одягаються в вишиванки і національні кольори України. Таким чином весь світ демонструє підтримку України.

США
У Вашингтоні, окрузі Колумбія, пройшла акція "Запали свічку єдності". Десятки американців прийшли на площу, щоб висловити свою підтримку прагненню України до незалежності.

В штаті Флорида, місті Нью-Порт-Річі, на будинку місцевого жителя Тома Джейкобсона розвиваються обидва прапори - український та американський.

У штаті Вірджинія Джим Бейкер сфотографувався у вишиванці з українським прапором і додав, що «все населення Стоунвол Міллс молиться за мир і підтримує українську незалежність».

Чилі
Біля знаменитого маяка Фаро Монументал місцевий житель сфотографувався з українським прапором.

Росія
У Москві активісти вивісили у Кремля десятиметровий прапор України на честь дня незалежності.

Польща
У Варшаві провели парад на День незалежності України.
З Замковій площі біля пам'ятника Тарасу Шевченку пройшов спільний польсько-український марш.

Таким чином, поляки хочуть висловити солідарність з сусідами, які борються з російською агресією.

Холодний смуток душу оповив,
Дощем заплакав... Свічка догорає...
Він не дожив, не докохав, не долюбив...
Та праведна душа не помирає...

Вона тепер у світлому раю,
Вона тепер на небі вже, у Бога.
Поліг із честю воїн у бою,
Щоб ближче стала наша перемога.

Та біль у серці - молоде життя,
Воно ж іще було, і не розквітло,
І ллється з неба благодатне світло,
Душа пророчить краще майбуття.

СВЯТА ЗЕМЛЯ - за тебе, Рідний краю
У бій ідуть герої кожен раз...
За тебе гинуть і за тебе умирають,
За Київ, Львів, за Харків, за Донбас.

Звитяга в серці, віра, доблесть, честь
І повсякчас благословіння Боже...
І Україна, вірим, переможе, -
Сини-герої в України єсть.

Це вороги прийшли до нас з Росії.
Вони без честі і беруть чуже.
І це вони прекрасно розуміють,
Хоч совісті нема у них уже.

А ми свій дім, Вітчизну захищаєм,
За нами правда - щира і свята!
Добро завжди, завжди перемагає.
За нами, Україно, правота!!!!

***Перегляд відеоролика «Героям війни на Сході України присвячується»***

**Прошу вшанувати пам'ять всіх, хто загинув у боротьбі за волю України, хвилиною мовчання.**

Давайте подумаємо, чи справді Путін хоче захистити російськомовних українців від якогось ефемерного ворога? Ні, він відправляє їх в Бурятію (Колима), Магадан, Іркутськ, Башкирію – на задвірки своєї імперії, куди раніше засилали політв’язнів.

 Він хоче захопити наші землі (а на Сході його цікавить сланцевий газ).

Ще з січня 2013 р. у Давосі між англо-голландським нафтогазовим концерном Royal Dutch Shell і Надра Юзівська (Україна) було підписано угоду про видобуток сланцевого газу. При цьому український ринок може бути забезпечений на 50% газом на своїй території. Крім того, «голубе паливо» буде поставлятись в Європу, а це означає, що російський «Газпром» отримає значний удар по імпорту газу і в Європі. Крім того, Путін боїться «імпорту» Майдану в Росію.

Тому ми як ніколи повинні згуртуватись в боротьбі проти зовнішнього агресора.

*Нехай ніхто не половинить,*

*Твоїх земель не розтина,*

*Бо ти єдина, Україно,*

*Бо ти на всіх у нас одна.*

*Одна від Заходу й до Сходу,*

*Володарка земель і вод –*

*Ніхто не ділить хай народу,*

*Бо не поділиться народ.*

*Нехай ніхто не половинить,*

*Твоїх земель не розтина,*

*Бо ти єдина, Україно,*

*Бо ти на світі в нас одна.*

***Перегляд відеоролика «Ми єдиний народ»***

Я хочу прочитати вам одну статтю, яка мене зацікавила.

Я не люблю сало, не ношу вышиванку и не знаю слов украинского гимна. Я не переплывал Днепр и не умею танцевать гопак. На моем столе не лежит "Кобзарь", а на стене не висят рушники. Моя кровь красная, а не желто-голубая. Я не склоняю "пальто" и "кино", и три самых важных слова я сказал на русском языке. Я - украинец?

Я болею за "Динамо", за Кличко и Клочкову. Я видел эту землю из иллюминатора Боинга, но я вернулся. Мне не нужны неоновые города и силиконовые женщины. Я не буду жить там, где улицы без имен, а люди без отчеств. Я останусь здесь.

Здесь земля еще не остыла от огня, и еще не стерлись на плитах имена незабытых предков. Здесь девушки читают в метро и пишут стихи на парах по термодинамике. Здесь на деньгах поэты, а не президенты. Здесь шутят смешно и улыбаются честно. Из сердца не вычеркнуть пятую графу. Я - украинец.

Я люблю узкие улицы Львова и Харьковские проспекты. Мне стали родными беззаботная Одесса, деловитый Донецк и легендарная Полтава. ***Я не верю патриотам на трибунах, но верю патриотам в окопах***. Я верю в эту страну: я доверяю этому воздуху - он держит купол, этим горам - они держат страховку, этим людям - они держат слово. Я люблю стук каблучков по плитке Крещатика, скрип снега в Карпатах и шуршание крымской гальки. Мне никогда не забыть украинской колыбельной и поцелуя на Андреевском. А еще: мне часто снится необъятное небо и поле подсолнухов. И мой сын родится здесь. Я – украинец!

Стаття К. Перцовського, студента факультету кібернетики Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченко яка перемогла на всеукраїнському конкурсі соціальної реклами, який проводило агентство Saatchi & Saatchi 10 років тому. Вперше була опублікована на першій сторінці газети «Голос України» 1 жовтня 2004 року

(коментар до статті)

***Перегляд відеоролика «Вставайте, козаки»***

Шукаючи Європу, ми знайшли Україну. Ми віримо в наше майбутнє. Слава Україні!

**Весела розмальовка, або ЩО? ДЕ? КОМУ?**
- Діду, діду, а нам у школі розмальовку дали, тут потрібно небо та землю розмалювати, допоможеш?
- Давай онучку. От дивись як потрібно, небо буде у нас чорне, бо в мої роки, коли партизаном був, то тільки по ночах і ходили, бо ловили, а як зловили, то стріляли…Ех часи були, пам’ятаю сидимо ми з дідом Грицьом у чагарі, і тут окупанти на німців пішли, а ми їх тра-та-та з кулемета, німця врятували, німець нас по голові погладив, та й далі пішов. А земля червоною нехай буде, бо ж червоне це кров усіх наших, тих, що окупантів стріляли.
- Та не слушай ты его, я твоя бабушка и тебе всю правду расскажу. Небо и земля должны быть красными как Великая Красная Страна, на небе – звезда, а на земле – серп, ибо так проще а все кто против, вроде твоего деда, будут сидеть без ужина. Потому что была одна нация, один народ, один холодильник, один телевизор, одна рубашка, одно платьице. Ето сейчас жируют и разнагольствуют, эх Сталина на них нету, тра-та-та и все.
- Синку, я твій батько і я тобі допоможу, небо та земля нехай будуть голубенькими, а у куточку зірочки кружечком, бо тікати до такої краси потрібно негайно, тікати і робити там усе, що скажуть, бо там добре, а тут погано, бо там люди, а тут ні, бо краще там нехай буде твій дім і хоч Батьківщину не вибирають та сьогодні можна її поміняти, або за дорого купити або задешево продати.
- Сынок, мама всегда права, слушай маму, у нас все будет нарисовано так: белое красивое небо, синий горизонт и красненький островок. Там хорошо, там леший бродит, русалка на ветвях сидит… Там газ, там нефть, там, сынок, скоро твоя родина будет...
- Ні-ні-ні, ви усі не праві, це усе не так!!! У мене небо повинно бути голубеньким та неосяжним, як душа , а земля колосиста та родюча, мов серце. Тому, що це – моє завдання і моя розмальовка.

Весела розмальовка, або ЩО?ДЕ?КОМУ?

- Діду, діду, а нам у школі розмальовку дали, тут потрібно небо та землю розмалювати, допоможеш?
- Давай онучку. От дивись як потрібно, небо буде у нас чорне, бо в мої роки, коли партизаном був, то тільки по ночах і ходили, бо ловили, а як зловили, то стріляли…Ех часи були, пам’ятаю сидимо ми з дідом Грицьом у чагарі, і тут окупанти на німців пішли, а ми їх тра-та-та з кулемета, німця врятували, німець нас по голові погладив, та й далі пішов.
Показати повністю.. А земля червоною нехай буде, бо ж червоне це кров усіх наших, тих, що окупантів стріляли.
- Та не слушай ты его, я твоя бабушка и тебе всю правду расскажу. Небо и земля должны быть красными как Великая Красная Страна, на небе – звезда, а на земле – серп, ибо так проще а все кто против, вроде твоего деда, будут сидеть без ужина. Потому что была одна нация, один народ, один холодильник, один телевизор, одна рубашка, одно платьице. Ето сейчас жируют и разнагольствуют, эх Сталина на них нету, тра-та-та и все.
- Синку, я твій батько і я тобі допоможу, небо та земля нехай будуть голубенькими, а у куточку зірочки кружечком, бо тікати до такої краси потрібно негайно, тікати і робити там усе, що скажуть, бо там добре, а тут погано, бо там люди, а тут ні, бо краще там нехай буде твій дім і хоч Батьківщину не вибирають та сьогодні можна її поміняти, або за дорого купити або задешево продати.
- Сынок, мама всегда права, слушай маму, у нас все будет нарисовано так: белое красивое небо, синий горизонт и красненький островок. Там хорошо, там леший бродит, русалка на ветвях сидит… Там газ, там нефть, там, сынок, скоро твоя родина будет...
- Ні-ні-ні, ви усі не праві, це усе не так!!! У мене, небо повинно бути голубеньким та неосяжним як душа , а земля колосиста та родюча, мов серце. Тому, що це – моє завдання і моя розмальовка.Весела розмальовка, або ЩО?ДЕ?КОМУ?

- Діду, діду, а нам у школі розмальовку дали, тут потрібно небо та землю розмалювати, допоможеш?
- Давай онучку. От дивись як потрібно, небо буде у нас чорне, бо в мої роки, коли партизаном був, то тільки по ночах і ходили, бо ловили, а як зловили, то стріляли…Ех часи були, пам’ятаю сидимо ми з дідом Грицьом у чагарі, і тут окупанти на німців пішли, а ми їх тра-та-та з кулемета, німця врятували, німець нас по голові погладив, та й далі пішов.
Показати повністю.. А земля червоною нехай буде, бо ж червоне це кров усіх наших, тих, що окупантів стріляли.
- Та не слушай ты его, я твоя бабушка и тебе всю правду расскажу. Небо и земля должны быть красными как Великая Красная Страна, на небе – звезда, а на земле – серп, ибо так проще а все кто против, вроде твоего деда, будут сидеть без ужина. Потому что была одна нация, один народ, один холодильник, один телевизор, одна рубашка, одно платьице. Ето сейчас жируют и разнагольствуют, эх Сталина на них нету, тра-та-та и все.
- Синку, я твій батько і я тобі допоможу, небо та земля нехай будуть голубенькими, а у куточку зірочки кружечком, бо тікати до такої краси потрібно негайно, тікати і робити там усе, що скажуть, бо там добре, а тут погано, бо там люди, а тут ні, бо краще там нехай буде твій дім і хоч Батьківщину не вибирають та сьогодні можна її поміняти, або за дорого купити або задешево продати.
- Сынок, мама всегда права, слушай маму, у нас все будет нарисовано так: белое красивое небо, синий горизонт и красненький островок. Там хорошо, там леший бродит, русалка на ветвях сидит… Там газ, там нефть, там, сынок, скоро твоя родина будет...
- Ні-ні-ні, ви усі не праві, це усе не так!!! У мене, небо повинно бути голубеньким та неосяжним як душа , а земля колосиста та родюча, мов серце. Тому, що це – моє завдання і моя розмальовка.