**В и х о в н и й з а х і д**

**на краєзнавчу тематику**

**«Немає красивішої на світі Землі, ніж милий отчий край!»**

**Моє рідне село**

Між пагорбами, де ніжно пахне м’ята

І де барвінок стелиться до ніг,

Там шлях дитинства нашого проліг.

Де птахів пісня чується завзята,

І ноженята втоми не знали,

А роси дарували їм тепло.

В селі здорові всі ми виростали,

Село ростило всіх нас на добро.

Воно нам юність пестило, як мати,

Коханням увінчало , як змогло.

Люблю село за тишу світанкову.

За перший спів уранці солов’я,

За золотую ниву колоскову

Люблю я твоє ім’я, Боложівка,

Любов’ю тихою ти завжди зігріте,

Село моє, найкраще від усіх.

Чому ж садиби почали рідіти?

Чому все більше їх стоїть пустих?

Не станемо минуле ворушити

І винного не станемо шукать.

Лише навчімо діток землю полюбити,

Де народились, там і ряст топтать.

**Чарівний край**

Чарівний край, в якому ми живемо.

Чарівні гори, ріки і поля,

Чарівні ліси, безхмарне синє небо,

Чарівна наша матінка Земля.

Немає красивішої на світі

Землі, ніж милий отчий дім!

Оту красу, яка дана нам Богом,

Для поколінь майбутніх збережімо.

**Земля**

Люблю я землю, що мене зростила,

Дала для долі сонячні мости.

Яка вела і ще не раз вестиме

У дивосвіт любові й доброти.

Вклоняюсь їй, як матері на груди,

За сни колосся тихі край села,

За те, що жде, ніколи не осудить,

Наділить щедро сили і тепла.

Я не соромлюсь рук, що почорніли,

Бо й нині ревно віддані землі,

Від неї в спадок – думи обважнілі,

І зморшок навіть в мене на чолі.

Люблю я землю, що притулком стала,

Єдиним лиш мене і майбуть…

Напевно, значить, ця земля не мало,

Якщо життя за неї віддають.

Село Боложівка у дзеркалі віків висвітлює

Свій образ героїчний, як воїн

Котрий крізь віки чіткі

Прийшов до нас у постаті величній.

В майбутнє погляд і в майбутнє крок

Сердець дитячих, що все йдуть твердіше,

До свого щастя, до своїх зірок,

Що сяють з кожним днем усе світліше ,

І вже ось гамір діток осяйних

З селом ввійшов в нове тисячоліття.

І час нехай помолиться за них

І щастя хай заступиться на поліття!

А ще в батьків й дідів собі візьмуть

Славетний приклад до важкої праці

Й до успіхів упевнено прийдуть

І без «шпаргалок» і без «мудрих рацій»,

То ж хай село шлях лицарський знайде,

Що від коріння Шумського іде.

**Ведучий.** Природа і Вітчизна – невіддільні. У кожного з дитинства залишається в серці дорогий куточок, де проходить дитинство: зелена левада, луки з пахучою скошеною травою, гай з суничними галявинам, широке поле, де так легко дихати, обіч якої ростуть волошки і маки…

1. Я щоденно тут буваю

В своїм ріднім, славнім краю.

В українській стороні,

Гарно й любо тут мені.

1. Безмежно з дитинства кохаю

Красу свого рідного краю –

Ріки голубінь неозору,

Сосну в надвечір’ї прозорі

3. І місяць у хмарах сріблястих,

І свіжість весняного листя,

І синій промінчик волошок

В пшеничному морі колосся.

Село Боложівка Шумського району Тернопільської області розташоване у північно-східній частині області. З північного сходу, сходу та південного сходу воно межує із землями Білогірського району Хмельницької області, з південного заходу – із землями с.Бриків; з північного заходу – с.Сураж; із заходу – с.Онишківці нашого району. Із районним центром село сполучене шосейно-асфальтовою дорогою – відстань 10 км. До Тернополя відстань – 120 км, до м. Кременець – 50 км. Колишня назва села – Болотівка. Історична дата утворення – 1446 рік; площа території 3630 км2, населення – трохи більше 800 осіб. Географічні координати села – 50006’60”північної широти та 26013’19”східної довготи. Висота над рівнем моря – 260 метрів. Найближчі сусіди – Коновиця, Сураж, Баймаки, Велика Боровиця, Загірці, Зіньки, Онишківці, Ходаки, Іванівка, Степанівка.

В цілому ж географічне положення села малосприятливе для встановлення економічних зв’язків із іншими регіонами, особливо із найближчим сусідом Хмельницькою областю через відсутність відповідних автошляхів і далеким розміщенням від великих промислово розвинених міст.

**Історична довідка про село Боложівка.**

**1-й архіваріус**. Історичні джерела вказують на те, що в VІІ ст. на території Волині проживало слов’янське плем’я дулібів. В ІХ ст. плем’я дулібів стало називатися волинянами (назва походить від головного міста Волиня). Знахідка зерен вівса і жита вказує на осілість їх і заняття землеробством.

**2-й архіваріус**. Під час монголо-татарської навали територія нашого села, як і інших великих погоринських міст, що знаходилися неподалік села, зазнала руйнівних спустошень. Це призупинило на певний час розвиток даного регіону.

**1-й архіваріус**. Вже кінці ХІІІ ст. литовські князі починають захоплювати західно-руські землі. Не оминуло це і Боложівки. В 1392 році литовський князь Свидригайло одержав від короля Ягайла поселення в Кременецькому, Луцькому та інших повітах

**2-й архіваріус**. В цей уділ включалася околиця Новомалина. Тут він побудував замок, навколо якого згодом виникло поселення під назвою Глухні. Князь Свидригайло тут, у Глухнях, 14 липня 1446 року видав грамоту своєму слузі Єло-Малинському на подарунок йому нашої місцевості. Ця дата вважається датою заснування нашого села.

**1-й архіваріус**. Вже перші поселенці села знаходилися у феодальній залежності. В другій половині Х Vст. і першій половині ХVІ ст.. панщина доходила до двох днів на тиждень з лану або волоки (волока становила 21,3 га).Селяни називалися «не похожими».

**2-й архіваріус**. В другій половині ХІ ст. панщина доходила до трьох днів на тиждень від волоки. Крім того, вони виконували велику кількість повинностей.

**1-й архіваріус**. В період з 1545 по 1570 роки наше село згідно з поборовим реєстром (списком) Волинського повіту належала до володінь Степана Шумського (Боговитиновича).

**2-й архіваріус**. З 1603 року аж до середини ХVІІІ ст. селом володіють Єло-Малинські. Під час їх панування село було дуже великим та розвиненим.

«Село положене серед гір і по долинах оточене лісами. Протікає там потік невідомо назви інформує тут став , при якому стоїть великий водяний млин»

**1-й архіваріус**. До речі, крім вищезгаданого великого ставу, в селі було ще чотири невеличкі ставки, які кишіли рибою. Це було обумовлено високим підняттям підземних вод до поверхні землі та значною зволоженістю місцевості.

**2-й архіваріус**. Вилов риби мав промислове значення. ЇЇ вивозили на продаж у Жиомир, за це отримували великі прибутки, оскільки цей товар користувався популярністю серед тогочасного панства.

**1-й архіваріус**. Якраз за правління Малинських на високій горі поблизу ставу був побудований панський маєток в англійському стилі. Обсаджений парком із каштанів. Він існує до цього часу у видозміненому стані: використовувався після чергових руйнувань як школа, потерпів пожежу, тепер – адміністративна будівля села, де розташований медпункт.

**2-й архіваріус**. В середині ХІІ с. хвиля військових дій національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельниького охопила також волостіДедеркальську, Шумську і Ляховецьку. В м.Остріг діяв загін полковника Дзевалова, сотників Васильєва і Петра Костенка. До нього приєднався селянський загін з кількох тисяч осіб під проводом селянина Колодки.

**1-й архіваріус**. Це вони на протязі 10 тижнів вели осаду Кременця (аж до 23 грудня 1648 року).Феодали Малинські були тісно зв’язані з Кременецьким замком, там вони і переховувалися в часи небезпеки.

**2-й архіваріус**. За результатами Андрусівського перемир’я 1677року Боложівка залишається під владою Польщі. Панщина доходила до 5 днів на тиждень. В 1732 році в селі була побудована дерев’яна церква Покрови Божої Матері.

**1-й архіваріус**. В наслідок третього поділу Польщі, яка почала занепадати з другої половини ХVІІІст., північну частину краю, тобто Шумщину, Кременеччину та частину Збаражчини загарбала Росія. Так, у 1793 році вони спочатку ввійшли до Ізяславського (Волинського) намісництва, яке 30 грудня 1796 року перейменоване у Волинську губернію.

**2-й архіваріус**. Шумськ стає волосним центром Кременецького повіту Волинської

губернії, а с.Боложівка – їм підвладне. Розмір панщини був зменшений до 3 днів на тиждень.

**1-й архіваріус**. В 1802 році село належало божевільному Малинському. Над ним була опіка швагрів Станіслава Сосновського та Франціска Четвертинського. Після смерті божевільного пана село переходить у власність Євгенія Сосновського (сина Станіслава). Більшу частину свого життя він провів за кордоном (помер у Відні у 1845році).

**2-й архіваріус.** Пізніше жителі села були підвладні новим власникам – ОктавіюФальковському (зять Станіслава), а згодом і графу Чесновському –(кінець ХІХ початок ХХ ст.). В нього налічувалося 341 га землі, в заможних селян було 159га, в малоземельних – 461га. Всього село мало в наявності 1113 га.

**1-й архіваріус.** В даний період історії в селі проживало 831 жителів і було 127 дворів. Поміщик всю землю ділив на 2 частини: одна була йому потрібна для того, щоб її розділити між своїми кріпаками. Місце земельних наділів для селян та їх якість залежали від сваволі поміщика. Середня кількість землі на одну ревізьку душу дорівнювала 1,2 десятин. Заможні тяглі селяни отримували в 2 рази більший наділ від піших.

**2-й архіваріус**. В 1860 році в селі діяла церковно-парафіяльна школа, в якій працював лише один вчитель і навчалося 30 -40 дітей.

Цими вчителями були переважно священики. В 1867 році була побудована капличка Святого Андрія.

1-й архіваріус. В кінці вулиці Київська у 1884 році знаходився постоялий двір, через який проходила поштова дорога Луцьк – Теофіполь, одночасно двір в спромозі був прийняти до 20 екіпажів.

На початку села (неподалік теперішнього Вигону) був розташований шинок, який користувався великою популярністю у подорожніх з Житомирської траси.

**2-й архіваріус**. У 1909 році на місці старої дерев’яної церкви Святої покрови з доброї волі священика Іоакима Левицького та відчутної підтримки і допомоги парафіян с.Боложівка та навколишніх сіл була побудована нова церква, яка існує і до сьогодні.

**1-й архіваріус**. !914 року гримнула війна. Почалася вона з російського наступу на цьому відтинку і потривожила Волинське Тернопілля спершу тільки мобілізаціями та прокладанням гужових доріг і залізниць вузькоколійок до Лановець і Шумська.

**2-й архіваріус**. Так, в 1913-1914 роках через село Боложіку було прокладено залізну дорогу (вузькоколійку), яка тягнулася від Ямполя, через Дедеркали, Боложівку на Остріг і далі на Київ.

**1-йархіваріус.**По цій дорозі перевозили військові вантажі, поранених солдатів Антанти. Ця дорога тягнулася паралельно вулиці Придатки. Увесь час війни ця дорога не мала офіційно визнаного господаря, а тому, коли фронт відкотився на захід та вщухли військові баталії, залізничне полотно було розібране.

**2-й архіваріус**. У 1917 році в селі відбувалися революційні виступи. Був створений революційний комітет на чолі з Мазярчуком П.П. та Ковалем Ф.Т. Перший був учасником громадянської війни, воював у загоні Котовського.

**1-й архіваріус**. У 1921 році село переходить під владу панської Польщі. На сході та південному сході воно межувало із Радянською Україною. Там же проходив кордон і знаходилася польсько-совітська стражниця. В Боложівці стояв польський пограничний ескадрон. Польські офіцери із сім’ями проживали на території села.

**2-й архіваріус**. Тоді в селі проживало 1430 осіб; у 1922 році мешкало 1022особи, в 1926р. – 1050осіб ; у 1033р. – 1146осіб; в 1938р. – 1164 осіб.

**1-й архіваріус**. 1 липня 1925 року в селі сталося стихійне лихо – велика пожежа, яка знищила багато господарств. Згоріла більша половина села. Погорільцям польська влада додала землю для будівництва у полі за селом. Так виникла вулиця Придатки.

**2-й архіваріус.** Територія села в даний період історії входила до складу панської Польщі, тому тут переважали одноосібні господарства. Розшарування селянства було очевидним: були куркулі,середняки та батраки.

**1-й архіваріус**. Але навіть найбідніші селяни в основному забезпечували себе продуктами харчування. Тому з голоду ніхто не помирав. Більшість жителів села допомагала вижити та не померти з голоду біженцям зі східних регіонів, що втікали від штучно створеного голодомору в радянській Україні, перетинаючи під

страхом смерті кордон.

**2-й архіваріус**. У вересні 1939 року село, як і всі західноукраїнські землі, було приєднане до радянської України. У тому ж році в селі було створено сільську раду, першим секретарем якої став Степюк Іван Оксентійович.

**1-й архіваріус**. Протягом 1939-1942 років частина населення села була репресована і вивезена в Сибір, Північний Казахстан. На території села в 1940 році створюється два колгоспи: імені Комінтерну (голова колгоспу Швець Данило Полікарпович) та імені Червоної Зірки (голова колгоспу Лопацький Полікарп Карпович).

**2-й архіваріус**. Німецький фашизм своїм віроломним нападом порушив мирне життя боложівчан. Село було окуповане німцями 1 липня 1941 року. В роки війни жителі села були мобілізовані на фронт в ряди Червоної армії. В боях з ворогом брало участь 126 наших односельчан, 55 з них загинули.

**1-й архіваріус**. Частина боложівчан вступила в ряди ОУН-УПА. Одним із них був Руденький Юзек Іванович, який мав вищу освіту, здобуту в Англії, був писарем УПА «Південь». Загинув у 1952 році на території села. Значна кількість людей була вивезена примусово в Німеччину.

**2-й архіваріус.** Через село проходив рейд партизанського з’єднання під проводом С.А.Ковпака, діяв партизанський загін під проводом А.З.Одухи. Це були найважчі часи для односельчан. Багато із них загинули із-за невеличких перепалок різних військових угрупувань , багато через зраду або ж наклепи самих же односельчан. У 1941-1952 роках в селі загинуло 59 мирних жителів.

**1-й архіваріус**. 15 березня 1944 року наше село було звільнено частинами Радянської Армії від фашистського поневолення. У 1949 році замість 283 одноосібних господарств і 1476 жителів на території сіл Сураж та Боложівка створюється колгосп «Перемога», а з 1964 року – «Маяк», у 1976 – «Здобуток Жовтня».

**2-й архіваріус**. Пізніше він перейменовується у колгосп «імені Леніна» і розташовується в межах сіл Сураж, Боложівка, Кути, М.Садки. В 1992 році село від’єднується і на території села утворюється колективне сільськогосподарське підприємство «Маяк» , історія якого рівняється десятиліттю.

**1-й архіваріус**. В 1958 оці в селі закінчено електрифікацію і радіофікацію. В 1961 році безбожною владою на кладовищі було спалено церкву Святого Андрія, а в 1963-1964 роках за наказом комуністів була знищена фігура в центрі села, які на тепер відбудовані.

**2-й архіваріус**. В 1967 році в селі побудували типовий дитячий садок, де згодом розмістився торговий центр. В 1969 році в результаті пожежі був пошкоджений панський маєток, де знаходилася восьмирічна школа, клуб і бібліотека.

**1-й архіваріус.** В 1972 році в Боложівці побудували нову школу зі шкільною майстернею та їдальнею. 1979 року – відкрито новий Будинок культури, а згодом і поштове відділення. 1990 рік – споруджено постамент загиблим у другій світовій війні.

**2-й архіваріус**. 1996 рік – проведено розпаювання сільськогосподарських угідь села Боложівка. Певна частина землі знаходиться в користуванні своїх власників, решта віддана в оренду приватним землевласникам.

**1-й архіваріус**. В кінці 2004 року з ініціативи жителів села розпочинається робота по газифікації села. 15 листопада 2006 року село було газифіковане.

В 2012 р. було відкрито дитячий садочок «Капітошка». Відкриваються нові торгові точки. Життя іде, історія продовжується.

Можна вставляти між виступами архіваріусів патріотичні пісні або ж пісні про село, тоді захід стає більш цікавим.

**Ведучий.**  Щедра наша боложовецька земля на творчі таланти. Цю надміру скромну, але щиру і привітну жінку, знають усі односельчани, читачі газети «Новини Шумщини», де вона друкувалася неодноразово, друзі, знайомі і просто небайдужі люди, адже вона – поетеса. І якщо не знають особисто, то, бодай її творчість, поетичні рядки, писані серцем і душею. Її вірші, бентежні і хвилюючі, зачіпають найтонші струни душі. Кожне слово дихає життям, переповнене почуттями. Перша збірка, в яку ввійшло 60 віршів, називалася «Ритми життя любові»; друга – «В житті усе наполовину» складалася з 70 віршів; третя «Смуток ранньої весни» була видана у 2005 році; четверта збірка «Любов у серці збережу» складається з 58 віршів.

**Любов до рідної землі**

(Валентина Пічна)

Летять роки мого життя,

Летять птахи мого дитинства,

Неначе пісенька дзвінка

Мій рідний край, моя колиска.

Моя ти рідна сторона,

Ти Україно моя мила,

Роки з тобою прожила,

Тобою завжди дорожила.

І тут живе моя рідня,

Тут батечка мого могила,

Тут зорана моя земля,

Де я по ній завжди ходила.

Так, я ходила й працювала,

Від праці руки постаріли,

Красу свою, не шанувала,

Твоя краса, мій краю, мила.

І працювати у цім краю,

Тут давні предки-старожили,

Цю землю сіяли, орали,

Мені у спадок залишили.

Любов до рідної землі,

Любов до неньки-України,

Як той пагінчик на гіллі,

Вони до мене прищепили.

Не знаю, скільки буду жити,

Чи зможу довго працювати,

Та скільки буду ще ходити,

Цю землю буду шанувати.

Тече життя мого ріка,

Зів’яле листя облетіло,

Та все ж, як пісенька дзвінка,

Мій край моєму серцю милий.

**У к р а ї н о моя**

Україно моя у барвистім світанку,

Ночі місячно-зоряні й сонячні ранки.

Яблуневі садочки в рожевому цвіті

І весняні струмочки, й волошки у житі.

Беріжок попід лісом у травах шовкових,

Голубі обеліски й ліси смерекові.

Гордовитий лелека , як син України,

Щовесни приліта до своєї родини.

В’є гніздо на дахові та батьковій хаті,

А в гнізді виростають малі журавлята,

Наче діти в колисці, зростають малята –

Восени доведеться свій край залишати.

Ой, лелеки, лелеки, я хочу із вами,

Полетіти високо над лісами, ланами,

Полетіти далеко у ключі журавлинім –

З висоти подивитись на красу Україну.

**Не омріяні мрії**

Не покошені трави, не омріяні мрії,

Нерозгадані тайни, призабуті надії.

Десь волошки я рвала у житах золотистих,

Десь я вірила, ждала, що життя буде чисте.

Що життя буде чисте, як росинка ранкова,

Так, як з ока сльозинка, що скотилась від горя.

Та не так, як ти хочеш усе відбувається,

Що собі напророчиш, чомусь не збувається.

Всі пісні недоспівані, всі книжки не прочитані,

Рушники недовишивані, і молитви не вивчені.

Так багато хотілося, і онуки вже виросли,

І у всьому я каюся, та у чім провинилася?

Хай онуки співають пісні недоспівані,

Рушники вишивають щасливими мріями.