**Історичний екскурс «Історія Підгаєччини»**

**Мета:** формувати в учнів школи національну свідомість, повагу до історії і культури рідного краю та ознайомити їх із творчістю поетів Підгаєччини.

**Вікова категорія:** учні 9 класу.

**Обладнання:** тематична поличка «Шана тим, хто славить наш край».

**Хід уроку:**

**Бібліотекар:** Підгайці, Підгайці

У снах і в думках до вас лину

Підгайці, Підгайці

Колиско моя, берегине

(І. Тимчук)

Вітаю вас, шановні учні! Сьогодні ми з вами здійснимо подорож віхами історії нашого Підгаєцького району та ознайомимось із творчістю наших підгаєцьких поетів.

**1-й учень:** Крокуючи разом з історією,

Ми прагнемо бачити те,

Що нам дарується долею,

Й до чого вона нас веде.

А доля буває прихильною,

Даруючи щастя та сміх.

Буває також нещасливою

І радість розтане, як сміх.

Та вірити в неї нам треба,

Без неї нема майбуття

І будь-яку мрію для тебе

Вона надихне до життя.

(Наталя Гіна «Доля»)

**2-й учень:** Місто Підгайці розташоване в долині річки Коропець. В силу свого розташування (392 метри над рівнем моря), його ще називають «Зимні Підгайці». Помічено, що сніг тут лежить на два тижні довше, ніж у сусідніх районних центрах. Сама назва міста пов’язана з тим, що воно розташоване під гаєм.

**3-й учень:** Історія Підгаєччини вкрита серпанком давнини. Науково історичні дослідження стверджують, що на Підгаєцькій землі людські поселення набували широкого розвитку ще до княжих часів і особливо в період Київської Русі та Галицько-Волинської держави. Саме місто Підгайці нараховує понад п’ять з половиною століть, адже перша писемна згадка про нього датується 1444 роком.

**4-й учень:** Перший документ, який відноситься до Підгаєччини, - це грамота Івана Тарновського від 24 травня 1397 року, якою він надає право війтійства в Сокільниках Нікльові Мейснер і його спадкоємцям. Король Ягайло підтвердив цю грамоту документом датованим 31 травня 1397 року.

**5-й учень:** Ще один цікавий документ – грамота Ягайла з 1420 року, якою він надає селам Дрищів та Жуків Магдебурзьке право. Це один з небагатьох випадків, коли село одержує самоврядування. Інші документи XV століття вказують, що в Підгаєччині існували багато сіл, мешканці яких відстоювали свої права не піддаючись тискові нової польської влади – як світської, так і духовної.

**1-й учень:** За описом 1867 року Підгайці належали до найгарніших руських міст. В ньому був замок з оборонними вежами, п’ять церков, муровані будинки а вулиці були вимощені бруківкою. Про зростаючий економічний і політичний розвиток міста Підгайці свідчить той факт, що вже у 1539 році воно отримало Магдебурзьке право, а в 1867 році місто стало повітовим центром.

**2-й учень:** Без сумніву,найбільшим українським шляхетським родом на початку XV століття, якому належали Підгайці, - були Княгницькі. Коли Єлизавета Княгницька вийшла заміж за подільського воєводу Михайла Бучацького, правдоподібно, дістала Підгайці, як посаг. Михайло Бучацький поляг в битві з татарами в 1438 році, проте, Підгайці залишились у власності Бучацьких до 1534 року.

**3-й учень:** У 1535 році єпископ Яків Бучацький продав Підгайці Миколаєві Вольському на потреби костелу, що викликало обурення в родині. Вольські, без сумніву, належали до найбільш заслуженої провідної верстви Польщі. Багато з них, крім власного багатства, займали найвищі позиції при королівському дворі. підгаєцькі посілості залишалися під володінням цього визначного роду аж до кінця XVІ століття.

**4-й учень:** Біля 1600 року місто стає власністю родини Гольських. Цей невизначний рід дуже скоро перевівся. Власник цих посілостей, Станіслав, не маючи нащадків, передав Підгайці, Бучач і Чортків своєму братові Іванові (Янові).

У 1635 році Підгайці одідичила родина Потоцьких, які залишились у їхньому посіданні до половини XVІІІ століття.

**5-й учень:** Селянство та міщанство того часу, хоч і залежало від великих землевласників, проте, жило своїм самобутнім життям, йдучи за традиціями попередніх поколінь. Економічно-побутове життя населення було зумовлене двома зовнішніми чинниками, а саме:

а) сталою загрозою наїзду татар, які нищили край вже від початку XV століття;

б) поставою власника міста чи села до потреб його підданих.

**1-й учень:** У 1590-1648 роках найбільше ремісничих підприємств було у Вербові, в Підгайцях, в Горожанці, в Золотниках і в Завалові. На Підгаєцьких підприємствах працювали кушнірі, теслі, мулярі, млинарі, крупники, пекарі і музиканти. В Горожанці були ковалі, мулярі, теслі, шевці і різники. В Завалові ремісничі підприємства мали слюсарі, мулярі, теслі і стельмахи, а в Золотниках – мулярі, теслі, кушнірі, шевці та млинарі.

Через відносно малу кількість ремісників в поодиноких підприємствах, ремісничі цехи в інших містах Підгаєцької землі, крім Підгаєць, не розвинулись. Найстаршим цехом Підгаєць, який існував вже у другій половині XVІ століття, був кушнірський. В наступному столітті було створено шевський, ковальський, гончарський, бондарський і музичний цехи.

**2-й учень:** 26 травня 1657 року турецький мандрівник Евлія Челебі зробив опис Підгаєць. Даний опис представляє місто дуже декоративно і з багатьма перебільшеннями, тому до нього треба із застереженням. Опис звучить так:

«Це(Підгайці) є великий замок і старинне місто, квітуча і приємна країна і многолюдний торговельний центр, який з найстаріших часів до сьогоднішнього дня є під володінням польського короля. Фортеця добра і гарна, і як в середині так і в передмісті цього міста кожний будинок збудований з каменя. Який його обвід від фундаменту до даху, скільки брам воно має, до якої фігури з кількома боками можна порівняти цей замок, я не знаю, тому, що там тоді була завелика товпа вояків. Тутешній губернатор є міністром польського короля і має п’ять тисяч войовничих стрільців, німецьких солдатів і три тисячі піхотинців.

**3-й учень:** В твердині є багато жидівських і вірменських підданих, які є експертами у виробництві тканин. В місті є чотири тисячі палат, побудовані з каменя і покриті черепицею. Там є також дев’ять гарних заїздів і три бані з дивними печерами в середині. Місто дуже чисте а дорога, яка веде до найбільшої бані… вся викладена червоною цеглою. Там є в цілому двадцять церков, малих і великих… В загальному, клімат там поміркований, тому (там є) велика кількість гарних хлопців і дівчат.

Дівчата ходять з непокритими головами, і є чорноволосими. Вони носять багато кольорові шовкові халати, кафтани і кобадійські жовті пантофлі…»

**4-й учень:** Майже точно тридцять років пізніше дворянин короля Яна ІІІ, Далеряк, залишив нам такий опис міста: «Підгайці є одним з більших і показніших руських міст, мають муровані доми, бруковані вулиці, п’ять церков, оборонні

мури, старий замок з потужними мурами, вежами і валами, як також (має) численне населення, яке складається з жидів, волохів, армян, поляків і русинів».

Обидва описи Підгаєць посторонніми людьми вказують, що Підгайці в XVІІ столітті були значним і гарним містом. Звичайно, не можна говорити про Підгайці, не згадавши архітектурно найцікавішу будівлю міста, якою без сумніву, була Успенська церква, побудована 1653 року.

**5-й учень:** Населення Підгаєччини постійно жило під загрозою татарських нападів, які впродовж майже 300 років нищили людське майно, а людей вбивали та забирали в ясир. Татари робили свої напади вже на початку XV століття. Під час одного з таких нападів поліг в битві проти татар в 1438 році перший дідич Підгаєць з роду Бучацьких – Михайло Бучацький.

Перший опис битви проти татар датований 1516 роком. В той час татарський загін, біля 500 людей, пограбувавши і спустошивши села а людей забравши в ясир, напав на Підгайці. На допомогу місту прийшли шляхтичі Мартин Каменецький і Лянцкоронський з Яном Творовським. У затятій боротьбі татари були цілком розбиті.

**1-й учень:** Ординці переходили Підгаєччину вогнем і мечем у 1612, 1615, 1620, 1621, 1633 роках. Після їхнього нападу 1615 року залишились лише зруйновані міста і села. На конференції, що відбулась 20 жовтня 1615 року шляхта підтвердила, що після останнього наїзду татар земля галицька була знищена і що «одних спалено, а інших взято до неволі».

Наїзди татар 1620 і 1621 років були ще грізніші. Внаслідок цих нападів татари знищили 13 міст і 144 села. Сюди належать такі населені пункти Підгаєччини: Горожанка, Підгайці, Семиківці, Яблонівка, Литвинів, Вербів, Білокриниця, Гнильче, Мужилів, Голгочі і Сільце. Підгайці, що були знищені під час обох нападів, дуже скоро відбудувались.

**2-й учень:** Найбільшою історичною подією, пов’язаною з Підгайцями – був бій у 1667 році, гетьмана Петра Дорошенка, який мав 24 000 козаків, кілька тисяч татарської орди та 3 000 турецьких яничарів, проти Яна Собеського, який встиг вислати 15 000 реєстрового війська та кілька тисяч озброєної челяді. Поразка польського війська була неминучою, однак в цей час прийшла звістка, що запорозький кошовий Сірко напав на Крим, спустошив його і забрав в полон тисячі татарських жінок та дітей та визволили з неволі. Ця новина стривожила союзників Дорошенка, які почали переговори з Собеським і за чотири години договір був готовий. Дорошенко не мав іншого вибору, і 19 жовтня 1667 року визнав себе польським підданим разом з військом.

Ці події під Підгайцями і програш Дорошенка були великою невдачею для великого державного мужа, що хотів об’єднати Україну під однією булавою.

**3-й учень:**Вже стелиться вечір, як льон голубий,

Пахнуть сумні хризантеми.

Моя Україно, де твій гайовий,

Чом він не вийшов до тебе?

Чом не підняв він раніше з колін,

Коли було сяйво жалене.

Що ж, Україно, на серці твоїм?

Чого ти сумна, моя нене?

(Василь Савка «Сумна Україна»)

**4-й учень:** Починаючи з 1672 року, татарські наїзди відновились з ще більшою силою. Особливо тяжким був грабіжницький напад 1675 року. Йдучи з величезною ордою на Львів, паша Ібрагім зупинився 9 вересня під мурами Підгаєць. Звичайно, до того часу ординці вже встигли знищити навколишні села і забрати багато ясиру. Побачивши грізну силу ординців, командуючий замку, майор Посадовський, віддав місто, надіючись, що татари пощадять населення. Проте, татари не дотримались своїх обіцянок і старших людей повбивали, молодих – забрали в неволю а місто пограбували і спалили.

Спустошення, що його ординці завдали Підгайцям, було дійсно жахливе. Колись багате місто, втратило багато своїх ремісників і багатих купців. Щоб допомогти місту повернутися до попереднього добробуту, король Ян ІІ видав у 1677 р. наказ, звільнивши мешканців Підгаєць на 12 років від усіх податків.

**5-й учень:** Останній татарсько-турецький напад на Підгайці відбувся з політичних міркувань, а не для грабіжницьких цілей. Звичайно, - це не перешкодило ворогам пограбувати мирне населення та взяти ясир. Битва, яка тривала два дні (8 і 9 вересня 1698 року) закінчилася поразкою турецько-татарського війська. Внаслідок цього бою, який відбувався навколо Підгаєць, найбільшу шкоду було завдано навколишнім селам та його мешканцям, зокрема, село Мужилів було повністю спалене.

**1-й учень:** Так закінчилася доба татарського лихоліття, а почався час спокійного життя, коли населення могло спокійно відбудувати свої оселі й економічне життя.

Потоцькі володіли Підгайцями до половини XVІІІ століття. Після них придбали підгаєцьку посілість Бєльські, а в 1782 році Підгайці купив Каспер Рогалінський. Можна стверджувати, що в другій половині XVІІІ століття власники міста дуже часто змінювалися. Після Рогалінських, Підгайці купив Вурцель, а після нього підгаєцькими маєтками володіла княжна Марцеліна Чарториська. По суті, після приєднання Галичини до Австрії в 1772 році, підданські відносини змінилися і дідич перестав користуватися необмеженою владою, як це було під польським пануванням.

**2-й учень:** Життєвий рівень селян, які перебували під австрійською владою був жалюгідний. Майбутній цісар Йосиф ІІ, який зробив поїздку по Галичині, писав своїй матері, Марії Терезі, зі Львова 30 липня 1773 року, що «селянин взагалі виглядає дуже бідно і тяжко представити собі їхню мізерію… і велику вбогість».

Віденські бюрократи цілком правильно думали, що наше селянство, що було неспроможне платити навіть відносно низького податку в польській державі, зможе платити вищий податок, якщо поліпшити його економічне і соціальне життя, забезпечуючи його легально від надмірних утисків дідичів.

Виходячи з цих положень, австрійський уряд видав ряд патентів на користь підданих селян у 1772-1773 роках. Звичайно, ці патенти були тільки першими законодавчими актами нової влади. В подальших роках вийшли інші закони, які допомогли селянам піднести рівень їхнього життя.

**3-й учень:** З тих історичних часів до нас дійшли 4 пам’ятки державного значення:

1) Парафіяльний костел Святої Трійці, який побудований у 1634 році, на місці згорілого костелу (побудованого у 1463 році), що проіснував майже 200 років. Сучасний костел неодноразово перебудовували. Крім багатовікової історії, він цікавий, як синтез архітектурних стилів. Зокрема: вежа, у два яруси, - готика; завершення – неоготика; основний об’єм – пізній ренесанс; інтер’єр – бароко з фрагментами готики; каплиці та прибудови – ренесанс, бароко, рококо. В радянський період костел залишався без догляду, тому зазнав значних руйнувань.

2) Синагога побудована в кінці XV – на початку XVІ століття. Це - найдавніша споруда міста, масивної кубічної форми, що відіграла суттєву роль (на фоні низьких забудов) у формуванні архітектурного обличчя міста.

3) Церква святого Спаса – це дерев’яний одноповерховий храм з дерев’яною дзвіницею, що знаходиться в передмісті.

4) Церква святого Успіння Матері Божої, - це кам’яний храм, побудований у 1650-1653 роках. Стоїть церква в центрі міста, на головній вулиці. В ній органічно поєднані форми ренесансу і української архітектури.

**4-й учень:** Найбільший розквіт Підгаєць припадає на XVІІ століття. Тоді в місті діяли музичні цехи, ряд ремісничих цехів. Зроблена майстрами з Підгаєць скрипка – дотепер зберігається в одному з музеїв Відня.

Прокладання через Підгайці урядового гостинця у 1817-1831 роках та призначення у 1820 році одинадцяти ярмарок на рік сприяли економічному піднесенню міста, яке у 1867 році стає повітовим центром.

Крім цього, царський уряд достатньо вплинув у двох напрямках господарського життя Підгаєччини - у плеканні коней і вирощуванні тютюну. Плекання коней для військових цілей продовжувалося і під час воєн, які

спричинила революція, а пізніше – Наполеон Бонапарт. З архівних даних стає зрозуміло, що Підгайці були одним з найбільших таких центрів Галичини.

**5-й учень:** Комунікація в Підгаєччині, як і в цілій Галичині, дещо покращала в другій половині XІХ століття. Це відноситься не тільки до доріг, але також і до інших засобів комунікації, зокрема, 10 листопада 1866 року в Підгайцях запроваджено телеграфічну станцію для загального користування. Також, велику роль відіграло поширення та упорядкування поштової служби. Оголошенням від 28 грудня 1869 року подавалися точні години, коли пошта приходила і відходила і не тільки до міст, а й до поодиноких сіл.

**1-й учень:** Найвизначнішою подією, яка найбільш ґрунтовно змінила життя селян, було скасування панщини. Ця реформа, яку було проголошено 16 травня 1848 року, звільнила селян від різних зобов’язань та повинностей. Основною частиною реформи був викуп селянських ґрунтів державою, якій селяни мали сплачувати гроші протягом 40 років, починаючи з 1858 року. Внаслідок цієї реформи в Галичині утворилося 375 тисяч вільних селянських господарств.

Скасування панщини мало великий психологічний вплив на українське селянство, адже вони почали вважати себе справжніми господарями своєї землі. Саме ця постанова стала вирішальним чинником у формуванні в наших предків національного світогляду.

**2-й учень:** Наприкінці XІХ століття Підгайці були значним торгівельним центром Галичини, особливо з продажу великої рогатої худоби і свиней. Розвивалось конярство і народні промисли, зокрема гончарство. На річці Коропець зберігся млин кінця XІХ століття, який і досі працює. Місто займало територію 2,3 тисячі гектарів, а населення становило 5,9 тисячі чоловік станом на 1880 рік.

Розвитку міста сприяло прокладання залізниці Підгайці - Львів, збудованої за участю австрійських та німецьких банків, крайового сейму. Залізниця була пошкоджена під час Другої світової війни, тому вона, на жаль, не діє.

**3-й учень:** В другій половині XІХ століття змінився також і сам вигляд Підгаєць. В попередніх роках вулиці міста після дощу тонули в болоті і пройти ними було важко. Також, через неуважність мешканців, в місті дуже часто виникали пожежі, які знищували цілі частини міста, оскільки в Підгайцях не було відповідної протипожежної сторожі. Ситуація в місті змінилася, в основному, завдяки перебуванню в місті головного повітового начальника, Євгена де Шільденфельде Шіллера. Завдяки його зусиллям, вулиці міста були не тільки відремонтовані але в багатьох місцях і розширені. Крім цього, до центру міста було прокладено водогін. В загальному, з того часу міський уряд почав дбати про зовнішній вигляд міста.

**4-й учень:** Вкінці XІХ століття можна спостерігати покращення медичної опіки в Підгайцях. Звичайно, в той час медична опіка не охоплювала всіх сіл повіту, тому час від часу появлялися епідемії, які приносили з собою страшне спустошення між населенням.

**5-й учень:** На переломі XІХ-ХХ століть відбувається політизація галицьких українців, які стають в оборону національних інтересів. Це приводить до конфронтації з панівною польською верствою, внаслідок чого бачимо певну радикалізацію в українському політичному житті по відношенні до поляків. В цьому процесі самосвідоме українське село приходить на допомогу українському міщанству й інтелігенції. Цю зміну в настроях бачимо вже під час боротьби за виборчі права в 1906 році.

Дуже голосною справою того часу був селянський страйк в Мужилові і в багатьох інших селах повіту. Справа закінчилась арештом багатьох селян.

**1-й учень:** Організацією, яка найбільше посприяла розвитку громадської та національної свідомості, було товариство «Просвіта», засноване у 1868 році. Дуже скоро «Просвіта» було у кожному селі, де виконувала свою освітню роботу за допомогою читалень. Можна без перебільшень сказати, що читальні товариства стали кузнею національної свідомості Галичини. За період з 1 січня 1908 року до 31 грудня 1909 року Підгаєцький район нараховував 59 читалень з 2176 членами. Роботу читалень «Просвіти» зупинила Перша світова війна. Проте, після закінчення війни, діяльність цієї організації стала осередком громадської та національно-виховної роботи.

**2-й учень:** Перша світова війна завдала Підгайцям значних руйнувань (було знищено більше 200 будівель). Проте, попри всі руйнування, жителі міста, завдяки невтомній праці, завжди знаходили в собі мужність і силу відродити себе не тільки фізично, але й духовно. Ще в 1872 році в Підгайцях утворилося товариство «Просвіта», а потім утворилися молодіжні організації «Січ», «Сокіл», «Пласт», «Луч», які відіграли важливу роль в патріотичному вихованні та національному усвідомленні юнаків та дівчат.

**3-й учень:** Швидкий розвиток сільських організацій, який бачимо в першому десятилітті ХХ століття, припинився внаслідок війни. Та це була тільки ще одна коротка зупинка на довгому шляху історичного розвитку Підгаєцької землі. Після закінчення Першої світової війни жителі Підгаєць, переживши хвилини радості у своїй власній державі, із притаманною їм відданістю кинулись відбудовувати під ворожою окупацією свої громадські, економічні, культурні та політичні установи. За дуже короткий період, Підгаєцький повіт став самосвідомою громадсько-політичною формацією, який був готовий служити національним інтересам своєї держави.

**4**-**й учень:** В місті Підгайцях на розі вулиць Івана Франка і Бережанської розташована одна з кращих споруд міста – український народний дім. Це, - немовби, пам’ятник цілій когорті підгайчан – патріотів 20-30-х років ХХ століття, що своєю подвижницькою працею перетворили Підгаєччину на один із найбільших повітів Галичини.

**5**-**й учень:** Прихід Червоної Армії у 1939-1941 роках залишив у пам’яті жителів Підгаєць трагічну подію під назвою «Кривава неділя» - масовий розстріл 49 допризовників. Це відбулося 11 травня 1941 року. В пам'ять цій події, у 1990 році на вулиці Т. Шевченка встановили дубовий хрест.

**1**-**й учень:** Під час Другої світової війни Підгайці знову опинились у вирі подій. Зокрема, були масові розстріли євреїв. Так перестала існувати єврейська, більш як п’ятитисячна громада – народ, який залишав глибокий слід впродовж кількох століть в історії Підгаєць. Крім цього, багато мирних жителів постраждало через рейди Червоної Армії по викриттю діяльності на території повіту ОУН та УПА, які намагалися знищити обидві ворожі армії - радянські та німецькі війська. Післявоєнне місто було суцільною руїною, більш як 70% житлового фонду було знищено.

**2**-**й учень:** Опинившись у складі Бережанського району, Підгайці довгі роки перебували у стадії повільного вимирання, як і вся Підгаєччина в цілому. Проте, колесо історії невпинно крутилося вперед. Україна звільнилася від духовного та фізичного радянського ярма. Хвиля національного піднесення не оминула і нашого підгаєцького краю.

20 травня 1990 року в Підгайцях відбулось величне свято – знак сильного патріотичного духу підгайчан і гостей міста – відкриття пам’ятника Т.Г.Шевченку (місцевий скульптор – Б. Карий) та мозаїчного панно на теми Шевченкових творів.

**3-й учень:** Чому усе відходить в забуття,

Усе, погане навіть, часто гарне?

Невже поетом пройдене життя,

Його думки й вірші усе намарне.

Чому, коли людина ще живе

У розквіті фантазії і сили,

Течуть до неї, немов вода,

І хвалять, що ту воду пили.

А відійде поет у вічність,

Не полегшить спрагу ніхто,

Й забута творів романтичність,

Лиш час питає «А це хто?»

Всі забули, що колись ласкали

Нас слова великого поета.

Чому люди такі черстві стали?

Обплели їх підлості тенета.

Серед трав згубилася могила,

Птахи сумну пісню завели.

Лиш стара тополя і калина

Привітать поета ще прийшли.

Усі забули, тільки цій тополі

Пригадується шелест книг.

Серед віршів текло життя поволі,

В житті не все він встиг.

Чому усе відходить в забуття?

(Мар’яна Крамарчук «Забутому поету»).

**4-й учень:** 6 грудня 1991 року сталася незабутня подія в житті нашого краю, що стала вінцем зусиль багатьох тисяч підгайчан. Після майже 30-річної перерви знову утворився Підгаєцький район і місто Підгайці відновило свій статус районного центру.

**5-й учень:** Чому трапляється так часто у житті,

Що люди не цінують те, що мають?

За славою женуться, тонуть у брехні,

І крізь тернистий шлях свободу здобувають.

Невже в найпотаємніших куточках серця

Бринить і досі байдужості струна?

Чому забули мову, що немов з джерельця,

Завжди нас всіх любов’ю напува?

Ти йдеш від щастя, аж заплющив очі,

Єдина думка «Моя Вкраїна, це моя!»,

Вдихаєш свіжість весняної ночі,

Аж гордість груди розпира.

Чому трапляється так часто у житті…

(Мар’яна Крамарчук «Україні»).

**1-й учень:** Процес становлення району був непростим, часом болісним, як і повсюди на Україні, проте паростки нового життя очевидні. Свідченням тому була газифікація Підгайців і ряду сіл району.

Також, в Підгайцях діють професійно-технічне училище, медичний коледж, загальноосвітня школа, гімназія, музична школа, художня школа, Будинок культури, дитячий садок, центральна районна бібліотека, центральна дитяча бібліотека, районна газета «Земля Підгаєцька» тощо.

Крім цього, 24 травня 1996 року був утворений Підгаєцький районний центр «Джерело», до якого входить біля 40 літераторів, художників та музикантів. Сьогодні, якраз, і звучать вірші членів цього товариства.

**2-й учень:** На прохання громадських організацій і політичних партій Підгаєцького району, 6 червня 1994 року на вулиці, що носить ім’я одного з командирів УПА – Мартина Мізерного, було відкрито музей УПА. Його відкриття було присвячене 44-м роковинам героїчної смерті головнокомандувача УПА Романа Шухевича (Тараса Чупринки). Завідуючою музею є віддана патріотка – Ольга Букавин, яка працює на громадських засадах. Вона проводить велику пошукову роботу, що сприяє національно-патріотичному вихованню молодого покоління.

**3**-**й учень:** Про вас пісні ми не співали,

Не знали Ваших ми імен.

Для нас Ви волю здобували,

І наближали світлий день.

Вас молодих, ще повних сили

Гнали, як бидло, у Сибір.

У тюрмах голодом морили,

Та вижили Ви всім наперекір.

І не одна матуся посивіла,

Все виглядаючи своїх дітей.

Знущання, злидні ледь терпіла,

Не від чужих, а від своїх людей.

Були такі, хто так не вірив

У волю української землі.

І виліз з власної би шкіри,

Щоб заслужити лиш хвалу собі.

Та Україна є, вона вже й буде

У волі й щасті процвітати.

Поки живуть такі хороші люди,

І імена їх слід запам’ятати.

Великий гріх нам забувати,

Й тих, що згоріли у борні.

Єдина зірка – Україна-Мати,

Світила їм в Сибірській стороні.

(Леся Нікітюк «Борцям за волю України»).

**Бібліотекар:** Ось і підійшов до завершення наш урок. Сьогодні ми з вами ознайомилися з історією нашого краю – Підгаєччини. Наш священний обов’язок знати і пам’ятати історію свого села чи міста, краю, країни. Адже, як каже відомий вислів – той хто не знає свого минулого – не вартий майбутнього. Той пам’ятаймо його! Гордімось тим, що саме тут ми народились і виросли!

Невже так важко зрозуміти

Для чого, люди, нам серця?

Щоб гніватись, весь час сваритись,

Не знаючи цьому кінця?

А чи не можна просто жити,

Цвісти, кохати для людей,

Вкраїну над усе любити

І, пестити своїх дітей.

З’єднатися б усім серцями,

І хай цвіте повік любов,

І злагода буде між нами…

Батьки ж за це пролили кров.

(«Чого ти гідне, серце людини» Ірина Садовська).