**Чаплинська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів**

**Загальношкільна лінійка**

 **Підготувала Пасічна Л.М.**

 «Шлях звільнення кожної нації від поневолення густо кропиться кров`ю ворожою і своєю»- так писав Головний отаман УНР Симон Петлюра на чужині. Здобуття волі Україною також супроводжувалося слізьми та кров`ю нескорених борців за правду та свободу. В історії нашої держави є багато пам’ятних дат, які стали визначальними на шляху до здобуття Україною незалежності. Одна з таких трагічних дат – 29 січня 1918 року. Вона нерозривно пов’язана з назвою Крути, яка ще недавно нам ні про що не говорила. Але історичну правду приховати не можна. Десятиліття трагедія під Крутами замовчувалася радянською пропагандою і лише після здобуття Україною незалежності народ дізнався про трагічні події того далекого дня…

Рік вісімнадцятий – надії і тривоги –

Родився в куряві натхненних, віщих бур.

Не маками квітчалися дороги

А військо піднімалось на шляхах, мов мур

Рік вісімнадцятий – тривоги і надії –

Здіймався в сяйві здійснених, правдивих мрій,

І Київ, місто над містами, в сніжних заметілях,

Притих в очікуванні бойових подій

Більшовицька Росія в грудні 1917 року розв’язала проти Української Народної Республіки війну. Переможним наступом пішли в Україну радянські війська на чолі з більшовицьким головнокомандувачем Муравйовим. В умовах, коли існування УНР опинилося під загрозою, Центральна Рада прийняла Четвертий Універсал, яким проголосила незалежність України. На захист нової незалежної української держави піднялися патріотичні сили. Армія Української Народної республіки не могла протистояти добре навченим більшовицьким військам і з великими втратами відступала.

Центральна Рада звернулася до всіх, кому була небайдужа доля молодої української держави стати на її захист. Одними з перших на цей заклик відгукнулися студенти Київського університету імені Святого Володимира, які на початку січня створили український Курінь січових стрільців. До них приєдналися учні другої української гімназії.

Ішли на бій за долю неньки-країни

Триста завзятих мужніх юнаків

Ішли з святою вірою перемог

Далеко було чти їхній спів марш

(звучить пісня В.Компанійченка «Марш Січових стрільцыв)»

Не маючи навиків ведення бою, ніколи не тримаючи зброї в руках п’ятнадцятирічні-сімнадцятирічні юнаки вирушили на захист України. Їхнім завданням було не пропустити ешелони з більшовицькими військами біля маленької станції Крути на Чергівщині, яка відкривала прямий шлях на Київ.

Супроти хижої навали,

Супроти смерті – в стужу й сніг –

ось тут вони, ось тут стояли ,

і всього жменька – триста їх.

Ще юнаки, ще майже діти,

а навкруги і смерть, і кров

на порох стерти, перебити! –

іде на Київ Муравйов.

Полків його не зупинити,

Та рано тішитесь, кати:

Коли стають до зброї діти,

народ цей не перемогти

Бій тягнувся від 12 години дня до темноти. В критичний момент старшини віддали наказ про відступ. На відступаючих юнаків ринула більшовицька кіннота. Свої – українці – червоні козаки Приймакова. Лава вершників, нестримно виринувши із снігової пороші люто ревла – по-нашому, по-українськи: «Рубай, рубай мазьоп.» Вершники, перелітаючи через окопи наздоганяючи чорно шинельних юнаків, стинали їм голови, рубали руки тим, хто здавався на ласку переможців, розвалювали навпіл .

Не встигла молитва долинуть до Бога,

Гармати по юних вже б'ють без кінця…

І падають діти. І раптом : «Підмога» -

Це радісний крик січового стрільця

До насипу в Крутах з під-білої пари

З'явивсь паровоз, на якому овва,

Стоять кулемети, а також гармати

А хто там сказав, що нас бог забува?

Та мало набоїв, мовчать кулемети,

Отаман упав на скривавлену твердь

А губи шепочуть: «я вбитий не спину,

Віч-на-віч, орлята, зустрінемо смерть»

Ось як розповідає про бій під Крутами один з небагатьох виживших - поручик Михайлик.

*Густі лави сірих і чорних постатей ішли у весь ріст. З окопів застрекотіли сорок наших скорострілів і рушниці 3-хсотень юнаків студентського куреня. Падали чорні постаті, за ними йшли нові, знову падали і знову йшли. Станція, потяг засипалися ворожими кулями, але міцно трималися наші. Послали по набої до потягу за півтори версти. Приносили набої і знову бігли до потягу по нові. Аж раптом прокотилася хвиля: «Набоїв нема». І тут наші чорні шинелі піднялися. Крики «Ура» і все перемішалося. Стріляли один в одного, облилися кров'ю багнети. Ворогів було вдесятеро більше.*

Чом це подруга-рушниця німа

голосу бракло у зброї!

Дайте набоїв! Набоїв нема.

В полі далеко набої.

День помирав як недобитий лебідь,

Ніч перейняла невимовний біль

Здригнулись зорі в сполотнілім небі

І тихо падали в криваву заметіль

Стогнали Крути і молився вітер,

Цілуючи скривавлені сліди:

Вас мало, діти, вас так мало, діти

Супроти п’яної московської орди

 В пекучий сніг… Навзнак. Не на коліна

заплакав місяць в зоряну блакить

всі – як один… Кріпися, Україно,

хоч їхня смерть вовік не відболить

Рештки уцілілої молоді, що відступали до паровоза, врятувалися. Але, відступаючи вночі, в заметіль, вони збилися з дороги, і знову прийшли на станцію Крути, де на них чекала жорстока розправа. Чернігівська земська газета писала: «Закипіло більшовицьке свято. Шляхетні голови молоді, що жили лише вищими пориваннями любові до народу,до правди, до волі, - сини братнього народу били прикладами, виймали очі, мордували нелюдськими муками»

В бою під Крутами полягло 300 юнаків і 10 старшин.

(звучить пісня Павла Дворського «Балада про Крути»)

Земля кипіла навкруги,

Вмирало юне покоління…

Послухай, стогне як коріння,

Котре зрубали вороги

У буревій доби,

Щоб скрипіння не зміліло,

Безсмертя дух освятить тіло –

І стане совість на диби.

Син, син.. А він мовчить..

Син, син.. скажи що-небудь

Голе віття на вітрі тремтить

І скорботно схилилось небо

Зберіть усі хмари з усього світу, не складете тої нерозважливої туги, що оповила серце. Жалю немає ваги. Найпалкіші діти України, найдорожчі жертви на залізний вівтар волі… Історія знає багато жертв, але такої сторінки вона ще не розгортала перед людськими очима.

Святий Боже! Де ж твоя правда? Священна Україна! Чи ж вона такого хотіла

18 березня в Києві хоронили останки знайдених 18 загиблих під Крутами юнаків. Встановлено імена лише 20 загиблих.

Під Крутами впали студенти

Олександр Попович,

Володимир Шульгін

Божко Божинський

Андрій Дмитерко

Сидор Пурік,

Олександр Шерстюк

Борзенко-Конончук

Кирило Голова щук

Іван Чижів,

Петро Сірик

Гімназисти

Андрій Соколовський

Євген Тарнавський

Мирон Танкевич

Василь Ігнаткевич

Микола Пінський

Сотник Омельченко

На кого завзявся Каїн

Боже покарай

 понад все вони любили

Свій коханий край

Вмерли в новім заповіті

З славою святих

на Аскольдовій могилі поховали їх.

І слава їх встає, не вмерши,

Ятрить крізь відстані і час

Було їх триста… Триста перший – і ти,

І я, і кожен знас.

Послухай, як шумлять жита
де стільки літ буяли січі,

І смерть дивилася у вічі,

І воля марилась свята

Послухай вікові пісні

І власну вимости дорогу
 і присягни собі і богу,

Що не відступиш у борні.

Бо кличуть сурми й солов'ї,

Для внуків воля – краще віно

Одна є мати – Україна

Як син, ти захисти її.

(звучить пісня Віктора Кавуна «Україна – молитва моя»)