**« Україна є, була і буде»**

**Мета:** пояснити учням історичне значення Декларації про об’єднання УНР і ЗУНР (Акта злуки);

виховувати повагу до своєї Батьківщини, її історії та державних свят;

вшанувати борців за незалежність України

**Обладнання:** Державна символіка, Конституція України, запис гімну

**Хід виховної години**

1. **Вступна частина**

**Виконання гімну**

**1 – учень**

Молюсь за тебе, Україно,

Молюсь за тебе кожен час,

Бо ти у нас одна-єдина, –

Писав в свої віршах Тарас.

Молюсь, – казав він, щоб у тебе

Не було між людьми війни

Щоб завжди було чисте небо

На нашій стомленій землі,

Щоб завше у садку смерека

Весняним квітом під вікном цвіла

І прилітали з вирію лелеки,

Щоб гомін хвиль послухати Дніпра!

**Вчитель:** Шановні вчителі та учні! 22 січня цього року Україна відзначає чергову річницю з дня проголошення Акта Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Саме 22 січня 1919 року на Софійській полщі в Києві відбулася подія, про яку мріяли покоління українських патріотів: на волелюбному зібранні було урочисто проголошено злуку Української народної республіки і Західноукраїнської народної республіки.

Цей день ввійшов до національного календаря, як велике державне свято – День Соборності України. Такий статус ця дата отримала в 1999 р., відповідно до указу президента Леоніда Кучми.

**2-й учень**

УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про День соборності України

Враховуючи велике політичне та історичне значення об’єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки для утворення єдиної (соборної) української держави, постановляю:

Установити День соборності України, який відзначати щорічно 22 січня у день проголошення в 1919 році Акта злуки.

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ, 21 січня 1999 року

Але відзначати це свято почали не у 1999 р.,а значно раніше,

22 січня 1990 року сотні тисяч українців узялися за руки, утворивши «живий ланцюг» від Києва до Львова, на згадку про проголошення Акту Соборності. Сьогодні це свято називається «День соборності і свободи України» (слайд.).

***Звучить «Козацький марш».***

Тобі Україно, мій мужній народе,

складаю я пісню святої свободи.

Усі мої сили і душу широку

Й життя я віддам до останнього кроку,

А би ти щаслива була, Україно,

Моя Батьківщино!

Ліна Костенко

Велична і свята, моя ти Україно,

Лише тобі карать нас і судить.

Нам берегти тебе, Соборну і єдину,

І нам твою історію творить!

**Слово б-к.**

**Історія свята**

У тяжкій і тривалій боротьбі за національне визволення, утвердження власної державності наш народ не раз переживав як гіркі, так і радісні події.

Одна з таких сторінок нашого минулого – боротьба українського народу за соборність своїх земель.

 Протягом багатьох століть історичного роз­витку Україна не мала власної державності та єди­ної території . Так вже розпорядилась історія, що упродовж століть наш народ та землі України були розрізнені, належали до інших держав: Російської імперії, Польщі, Австро-Угорщини. Тож споконвічною мрією українців було об’єднання розрізнених частин України в межах однієї держави. І цей славетний день прийшов — 22 січня, День соборності України.

***Зламався врешті двох імперій мур!***

***І на розвалинах у слушну цю нагоду***

***З'явилися держави УНР і ЗУНР***

***Як вияв волі нашого народу.***

У березні 1917 року у Наддніпрянській Україні розпочалася національна революція.

Було обрано Центральну Раду, першого президента М. Грушевського, проголошено ство­рення Української Народної Республіки — УНР.

Четвертим універсалом від 22 січня 1918 року було проголошено незалежність Укра­їни. Подібні процеси відбувались і на Галичині.

9 листопада 1818 року було проголошено назву держави — ЗУНР — і створено перший уряд — Державний секретаріат на чолі з Костем Левицьким.

1 грудня 1918 року у Фастові було під­писано угоду про об'єднання ЗУНР і УНР.

22 січня 1919 року в Києві на площі свя­тої Софії відбулося урочисте проголошення злуки УНР і ЗУНР. Під час урочистостей представник директорії Федір Швець проголосив довгоочіку­ваний Універсал.

*«Віднині зливаються в одно віками відділені одна від одної частини України – Галичина, Буковина, Закарпаття і Придніпрянська Україна – в одну Велику Україну…*

*Віднині український народ, звільнений могутнім поривом своїх власних сил, має змогу об’єднати всі зусилля своїх синів для створення нероздільної незалежної Української Держави на добро і щастя українського народу»*.

**5 учень**

**УНІВЕРСАЛ ДИРЕКТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ**

**22 січня 1919р.**

**Іменем Української Народньої Республіки Директорія оповіщає народ український про велику подію в історії землі нашої української.**

**3-го січня 1919 року в м. Станіславові Українська Національна Рада Західної Української Народньої Республіки, як виразник волі всіх українців Австрійської імперії і як найвищий їхній законодавчий чинник торжественно проголосила злуку Західньої Української Народньої Республіки з Надніпрянською Українською Республікою в одноцільну суверенну Народню Республіку.**

**Вітаючи з великою радістю цей історичний крок західних братів наших, Директорія Української Народньої Республіки ухвалила тую злуку прийняти і здійсняти на умовах, які зазначені в Постанові Західньої Української Народньої Республіки від 3-го січня 1919 року.**

**Однині воєдино зливаються століттями одірвані одна від одної частини єдиної України – Західно-Українська Народня Республіка /і Угорська Україна/ і Наддніпрянська Велика Україна.**

**Здійснились віковічні мрії, якими жили і за які умирали кращі сини України.**

**Однині є єдина незалежна Українська Народня Республіка. Однині народ українській, визволений могутнім поривом своїх власних сил, має змогу об'єднаними зусиллями всіх своїх синів будувати нероздільну самостійну Державу Українську на благо і щастя всього її трудового люду.**

**22 січня 1919 року. м. Києві**

Все,що мріялось віками,

Сповнилось, настало!

«Ще не вмерла Україна»

Гордо прозвучало.

4 січня 1919 року у Станіславі Центральна Ра­да схвалила закон про злуку двох українських держав.

Ніби звертаючись до нас, один із творців Акту злуки, державний секретар ЗУНР Лонгин Цегельський говорив так про день 22 січня: «Це така дата, що її виучувати будуть напам'ять українські діти грядущих поколінь побіч таких дат, як дата Хрещення Русі, як битва над Калкою, як битва під Полтавою або зруйнування Січі». Його слова стали справді пророчими.

Отже, українці показали, що, незважаючи на століття перебування під владою різних держав, вони єдиний народ, який хоче жити у самостійній соборній державі. Але декларація про злуку так і не була втілена в життя: ЗУНР захопила Польща, УНР Радянська Росія. Частково причиною цього були чвари серед українського керівництва і наявність сильних ворогів, які хотіли знищити молоду українську державу.

Сьогодні ми віримо, що територіальна цілісність України, скріплена кров’ю мільйонів незламних борців, навіки залишатиметься непорушною. Ми маємо бути свідомі того, що лише в єдності дій та соборності душ можемо досягти величної мети – розбудови економічно й духовно багатої, вільної й демократичної України, щоб показати нашим пращурам, що ми – гідні нащадки, а зробити це можливо лише працею в ім’я святої пам’яті борців за волю України, добробут нинішніх і наступних поколінь. І значною мірою це залежить від вас – молодого покоління городян соборної України.

Відзначення Дня Соборності, вшанування творців Акту Злуки – це не тільки суспільна потреба, а й моральний обов’язок берегти світлу пам’ять незліченних жертв, протягом віків принесених українським народом на алтар незалежності, соборності, державності

***22 січня 1973 року в Чорткові на Тернопіллі гурт молоді під орудою Володимира Мармуса вивісив жовто-блакитні прапори (за що хлопців ув'язнили в радянському концтаборі).   
  
22 січня 1978 р. на знак протесту проти російської окупації біля могили Тараса Шевченка в Каневі спалив себе Олекса Гірник із Калуша.   
  
22 січня 1990 року сотні тисяч українців узялися за руки, утворивши “живий ланцюг” від Києва до Львова, на згадку про проголошення Акту Соборності.***

**6 – учень**

Живи та міцній, Українська Державо! –

Вмирали у битвах мільйони бійців,

Щоб стяг синьо-жовтий піднявсь величаво

Й над Києвом стольним віки майорів.

**1 – й учень**

Боролись ми довго за волю, за право,

Щоб нині твій час, Україно, настав.

Живи та міцній, наша юна Державо,

У дружньому колі вільних держав!