***Виховний захід***

***Бабин Яр: минуле, яке має служити майбутньому.***

**(для учнів 7 – 9 класів)**

***Для дітей з вадами інтелектуального розвитку***

**Мета: розкрити суть трагедії Бабиного Яру, як однієї із жахливих сторінок порушення прав людини на життя під час Другої світової війни, викрити людиноненависницьку політику нацизму, формувати в учнів усвідомлення того, що права людини, мир, життя і злагода людей – найвищі цінності на Землі;**

**поповнити словниковий запас учнів історичною лексикою. Розвивати і закріплювати навики самостійної роботи з історичними джерелами, формувати вміння працювати з додатковою літературою, вчити історично мислити;**

**виховувати молодь на прикладах взаємоповаги між народами, духовного подвигу заради рятування життя людей.**

**Обладнання: мультимедійна дошка, демонстраційні стенди зі світлинами жахливих подій у Бабиному Яру, Грамота та медаль праведника світу.**

**Хід заходу:**

***Нервово-психологічний настрой***

Скажіть мені, як називається наша мила Батьківщина? (Україна)

А як називається народ, який проживає на території нашої держави? (український)

Підніміть будь ласка руки хто з вас є українцем за національністю? А чи є серед нас цигани, росіяни, молдавани?

Український народ - не тільки українці, а й представники інших національностей які широко завжди були представлені на Україні. Це і євреї, вірмени, узбеки,…

***Нервово-дидактична підготовка***

Кожна людина, ким би вона не була, має невід’ємне право на життя.

Питання для учнів 9 класу:

Давайте згадаємо де записані основні права людини? (В Конституції )

Перед вами на столі Конституція України, знайдіть статтю, яка гарантує кожному громадянину право на життя. (СТ. 27)

***Основна частина***

А чи завжди права людини стояли на першому місці, чи завжди життя було найвищою цінністю? Так було не завжди!

Жахливі факти порушення прав людини, знищення цілих груп за ознаками расової чи національної належності, релігійних переконань – продемонструвала Друга світова війна, світ побачив сутність політики геноциду. Прикладом порушення права людини на життя стало винищення фашистами десятків тисяч людей в Бабиному яру під Києвом в 1941 році.

*Шановні друзі! Наша зустріч присвячена трагічній пам’яті жертв Бабиного яру.*

Ми тут лежимо в піску та глеї,

На всі сторони світу простерті

Євреї, євреї, євреї,

Діди, матері, немовлята.

Господи, дай нам відпочити

Від смерті,

Від погляду ката!

Кожного року 29 вересня за рішенням Верховної Ради України відзначається День пам’яті жертв Бабиного Яру. У цей день 1941 року нацисти знищили в Києві десятки тисяч громадян, мешканців міста, більшість з яких були євреями. Серед невинно закатованих були тисячі українців, росіян, громадян інших національностей.

У вересні 2016 року Українська та світова спільнота у відзначає 75-ту річницю початку подій у Бабиному Ярі, що є символом трагедії Голокосту та нацистських злочинів на українській землі, жертвами яких стали мільйони людей. Бабин Яр став могилою десятків тисяч євреїв, а також українських патріотів, військовополонених, циган та інших громадян.

*Вчитель: Що ж то за місце таке страшне, яка історія його виникнення?*

*Попереднім завданням дітей було самостійно знайти і підготувати історичну інформацію по цій темі. Виступи дітей (учні 8-9 класів).*

**Ведучий 1 :** Бабин Яр — урочище на північно-західній околиці Києва. Простягається від вулиці Фрунзе в напрямку вулиці Мельникова між Кирилівською церквою і вулицею Олени Теліги.

Перша згадка — у 1401, коли володарка цієї землі жінка-шинкарка («баба») продала її Домініканському монастирю. У 15 — 17 ст. згадується також як урочище Бісова баба, Шалена баба. Ширина ярів доходила до 300, глибина до 50 метрів, довжина ярів досягала 3,5 кілометра. Саме це місце нацисти вирішили використати для своїх нелюдських злочинів.

**Ведуча 2.** 19 вересня 1941 року після 78 днів оборони радянські війська залишили м. Київ. У цей день же день німецькі війська вступили в місто.

Смерть і насильство приніс німецький  „новий порядок“. Першими жертвами Бабиного Яру стали київські підпільники і цигани, - їх знищили вже 20 вересня. А, починаючи з 22 вересня, до страшних ярів потяглися машини з єврейським населенням. 28 вересня в місті з’явились оголошення, які наказували всім євреям міста негайно прийти до Лук’янівського цвинтаря.

  Багато хто здогадувався, що Бабин Яр – це смерть. 29 вересня 1941 року десятки тисяч киян вирушили у свою останню путь.

**Ведучий 3:** Усі 778 днів німецької окупації в Києві тривали розстріли і насильства. Злочинів в Бабиному Яру перевершили всі відомі до цього часу трагедії. Але це не тільки трагедія минулої війни, це урок на майбутнє, щоб зберегти мир і запобігти насильству

Лише за два дні, 29 та 30 вересня 1941 року, було знищено більше 30 тисячі євреїв. Усього за роки нацистської окупації Києва (1941-1943 рр.), за різними

джерелами, було знищено близько 200000 осіб.

**Вчитель:**Найменшій дитині, яка загинула в Бабинім Яру було 3 дні. Найстаршому чоловіку – 106 років. Їх об’єднувало лише те що вони народилися євреями і були розстріляні в Бабиному Яру.

*Словникова робота* ГОЛОКОСТ

**Голокост**- Це цілеспрямоване масове винищення нацистами в 1933-1945 роках єврейського народу, слов'ян, циган , фізично і розумово неповноцінних людей.

Слово «голокост» походить від давньогрецького поняття, що означало принесення жертви шляхом спалювання.

**Вчитель:**

Після масових розстрілів у Києві ще залишалися тисячі євреїв, які не з’явилися на збірний пункт. Чимало з них перебували у змішаних шлюбах, і їх рятували неєврейські родичі. Хтось переховувався у сусідів, знайомих, діставши документи на інше ім’я. Чимало людей допомагали євреям. Вони ризикували своїм життям і життям своїх родин. Причому подвигом і геройством вони це не вважали, просто допомагали своїм сусідам, знайомим, близьким, а часто ­густо й зовсім незнайомим. І таких фактів дуже багато.

Тому людей які під час Другої світової війни спасли хоча б одного єврея називають Праведником Світу. В Ізраілі на честь цих людей встановлена Алея праведників світу, де на кам’яній стелі записані імена всіх цих людей .В Україні праведників світу - 2450.

Ви знаєте, в нашому місті жили праведники світу. Ці люди мешкали по вул. Партизанська, 36.

Це Нечипор Йосиф та його дружина Євгенія.

Зараз по цій адресі мешкають їх нащадки. Вони люб’язно погодилися прийти і розказати про неймовірний подвиг їх батьків під час війни.

*Розповідь Нечипора Віктора Йосиповича. В 2001 році він зі своєю сім´єю їздив в Сполучені Штати Америки, де їх сім´ї вручили грамоту та медаль праведника світу за спасіння сім’ї Іони Цукермана. Їх прізвище закарбоване на стелі № 35. (Додаток 1)*

**Ведучий.** Пройдуть роки, але ніколи не забудуться криваві злочини нацистського „нового порядку“, страхіття гітлерівських концтаборів, масових розстрілів, душогубок, убивств.

Давайте хвилиною мовчання вшануємо пам'ять усіх закатованих в Бабиному Яру.

Народе, що дав геніїв великих,

Народе, що несеш із світових глибин

Високий чесний дух серед обмовин диких,

Низький тобі уклін !

Нас не зломать повік, бо ми не поодинці,

А попліч ідемо крізь темряву негод…

Не умирать, а жить, євреї,українці !

Нехай живе народ !

Додаток 1

Праведники народов мира

Нечипор Иосиф (1915 - 1984 )

Личные данные

|  |  |
| --- | --- |
| **Фамилия:** | Нечипор |
| **Имя:** | Иосиф |
| **Дата рождения:** | 01/01/1915 |
| **Дата смерти:** | 08/11/1984 |
| **Национальность:** | УКРАИНА |
| **Вероисповедание:** | Баптист |
| **Пол:** | Мужской |

Спасение [Семья Праведника и история спасения](javascript:getFamily('4319518','inline'))

|  |  |
| --- | --- |
| **Место пребывания во время войны:** | [Нова Контенивка, Хрубешув, Люблин, Польша](javascript:getPlace('5707505','inline')) |
| **Место спасения:** | [Нова Контенивка, Хрубешув, Люблин, Польша](javascript:getPlace('5707505','inline')) |
| **Вид помощи:** |  Предоставление убежища   Другое |
| **Номер дела:** | Дело из архива отдела Праведники народов мира (M.31.2/9396) |

Увековечение

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата признания:** | 24/06/2001 |
| **Как Праведник увековечен в Яд Вашем?:** | Стена почета |
| **Церемония организована дипломатическим представительством Израиля в:** | Нью Йорк, США |

Стена почета #35

Спасенные

|  |
| --- |
| Бренман, Цукерман, Салли, Сара |
| Тейг, Цукерман, Рут, Рашель |
| Цукерман, Ита |
| Цукерман, Иона |

СЕМЬЯ

[Нечипор Иосиф (1915 - 1984 )](http://db.yadvashem.org/righteous/righteousName.html?language=ru&itemId=4319518)  
[Нечипор Евгения (1921 - ? ), ЖЕНА](http://db.yadvashem.org/righteous/righteousName.html?language=ru&itemId=4408222)  
[Капысь Юлия (1921 - 1976 ), СВОДНАЯ СЕСТРА](http://db.yadvashem.org/righteous/righteousName.html?language=ru&itemId=4408240)

История спасения

Нечипор Иосиф  
Нечипор Евгения  
Копысь (Нечипор) Юлия  
  
Брат и сестра украинцы Иосиф и Юлия Нечипор проживали в селе Нова Контенивка, Грубешовского района, Люблинского воеводства, в Польше. Баптисты по вероисповеданию, рано осиротевшие Иосиф и Юлия жили в бедности, обрабатывая небольшой участок земли. Время от времени Иван ездил в соседнее местечко Дубенка, где познакомился с хозяином продуктового магазина, Йоной Цукерманом.   
После вторжения немцев в Польшу, в сентябре 1939-го года, и до лета 1943-го Иосиф не был в Дубенке и о трагической судьбе местной еврейской общины знал только по слухам. Но однажды, летним вечером 1943-го года, Йона Цукерман с женой Итой и восьмилетней дочерью Рашелью постучался в дверь недостроенного дома Нечипоров, прося приютить их на время.   
Иосиф, для которого помощь страждущим была долгом любого христианина, впустил их, не колеблясь. Утолив голод молоком и хлебом, Цукерманы начали рассказывать о том, что им пришлось пережить за почти четыре года нацистской оккупации. Полгода они скрывались у одного поляка в Дубенке, но когда у них кончились деньги, он выгнал их, угрожая убить. Потом начались поиски другого убежища, бегство из Дубенки в сельскую местность, отчаянные попытки найти кого-то, кто согласился бы вновь спрятать их. Иосиф предложил Цукерманам остаться у него, показав единственное место, которое могло быть их укрытием – чердак большого амбара, в котором Нечипоры держали корову.   
Иосиф с сестрой были настолько бедны, что иногда в доме вообще не было никакой еды, и тогда и хозяева, и евреи ложились спать голодными. Так прошло несколько месяцев, и однажды к Нечипорам пришла средняя дочь Цукерманов, Сара. В течение долгого времени она жила в Варшаве, выдавая себя за польку, пока однажды не столкнулась на улице с бывшим одноклассником. Опасаясь доноса, Сара бежала в Дубенку, связалась со своей тетей, скрывавшейся у польской подруги, и от нее узнала о местонахождении родителей. Сара страдала чесоткой, поэтому Иосифу и Юлии пришлось поместить ее отдельно от остальных, на чердаке жилого дома. Чтобы приобрести необходимые для нее лекарства, Иосиф отправился в город, где рассказал аптекарю о болезни сестры, описав симптомы Сары. Впервые в жизни ему пришлось сказать неправду, что считается у баптистов большим грехом. Потом ему пришлось соврать немецким солдатам, остановившимся в его доме, представив Сару своей сестрой. Сара не выглядела еврейкой, хорошо говорила по-польски и держалась уверенно, поэтому солдаты ничего не заподозрили. После выздоровления Сара вернулась в Дубенку, в дом, где пряталась ее тетя.   
В начале 1944-го года Юлия Нечипор вышла замуж и переехала к мужу. Чуть позже женился и Иосиф. Только после свадьбы, придя в дом с молодой женой, он открыл ей свой секрет. Жена Иосифа, Евгения, помогала мужу скрывать еврейскую семью до освобождения, в июне 1944-го года.   
После войны Цукерманы иммигрировали в США. Их спасители, будучи украинцами, были переселены на территорию СССР, в рамках обмена населением между СССР и Польшей (Запорожская обл.. г.Васильевка)  
  
24 июня 2001 года Яд Вашем удостоил Иосифа и Евгению Нечипор, а также Юлию Копысь (в девичестве Нечипор) почетным званием “Праведник народов мира”.