**ЗА ТЕБЕ СВЯТА УКРАЇНО!**

*Виконавець: учениця 8 – Б класу - Фалібога Діана Русланівна*

*Науковий керівник: вчитель історії – Фалібога Наталія Михайлівна Веренчанська ЗОШ І – ІІІ ст.. імені Ірини Вільде*

*Чернівецька область,Заставнівський район,*

*с. Веренчанка вул..Шевченка,81*

**Мета** - довести основні риси окупаційних режимів: жорстка асиміляція, колоніальна експлуатація, гальмування економічного розвитку, блокування політичної активності української спільноти.

**Методи виконання:** опрацьовування потрібної літератури, збирання та записування спогадів людей, які мали щастя бути знайомим з Т.Антемійчуком.

**Ідея:** Національно – визвольний рух на Буковині (зокрема в селі Веренчанка) проти іноземних загарбників (румунів та совєтів) у міжвоєнний період: підпілля, занепад, розвиток.

Жорсткий режим, важка праця в норильських таборах не зламали нашого патріота односельчанина Теодора Теодоровича.

Проголошення Незалежності України сприяло зростанню національної свідомості населення, прагнення до створення власної держави. Теодор Теодорович дожив до цієї події і «повернувся патріот на Україну» через 40 років. Видав книгу» Спогадів…» приблизив нас до подій, які проходили поряд.

Антемійчук Теодор Теодорович народився у селі Веренчанка у селянській родині. Батько, Теодор Васильович, ще в дитинстві виявив охоту до науки, вчився у Чернівецькій гімназії ще за часів панування на Буковині Австрії. Любив книжку, мав свою чималу бібліотеку з творів українських письменників. Був він людиною начитаною. Прагнув дати освіту молодшому синові Теодору, який теж тягнувся до науки.

Мати, Мафта Ананіївна, привітна, добра і щира жінка. Багато працювала у своєму господарстві. Жила для своїх трьох синів. Вони були для неї щастям і надією.

Теодор дуже добре навчався у сільській початковій школі спочатку румунській, а після приходу радянської влади, українській. Любив співати, мав гарний голос, любив читати Шевченка «Кобзар», твори І.Франка, Лесі Українки, Куліша, Старицького.

Румуни били, але не вибили любові до рідної української пісні, рідного слова, України.

За часів радянської влади у 1946 р. навчався у Чернівецькому педтехнікумі. Мріяв про навчання в університеті, тому у 1947 році поступає на навчання у Кіцманську середню школу. Та не судилося - у вересні його арештовують. А далі слідство, норильські табори. Позбавлення волі на 10 років. Хлопцеві було тоді тільки 19 років. Вісім років тяжкої підневільної праці на шахтах Норильська. 1959 р. виїздить у Польщу. На Україну дорога була закрита. Там закінчив гірничий інститут, працював, викладав. З 1990 р. – пенсіонер. У село приїздив 1990 , літо1992 роках , вересень 2005 року (останній раз).

6 лютого 2006 року помер Теодор Антимійчук у Польщі в м. Забже, там і покоїться його тіло.

Що ж до братів Василя та Ананія. Після виходу з тюрми Василь у 1944р. втік до Румунії. Совєти його шукали і не знайшли, так як він поміняв прізвище на деякий час. Там одружився і жив. Хоча мріяв померти на рідній землі. Доля розпорядилась по іншому. В листопаді 1997 року Василь помер в Румунії тамі похований в м. Галац.

Стосовно брата Ананія в1943 році вступив до Дивізії УНА «СС Галичина» в країнах Європи проходив військовий вишкіл. У 1944 році дивізія оточена під Бродами червоною армією і розбита. Брат чудом вижив та попав в полон з румунами на Урал до 1946 року. Повернувся додому, а тут вже чекав сюрприз у 1947 році арештували і в Магадан на заслання. Повернувся на рідну землю тут і доживав віку. В серпні 1998року похований у рідній Веренчанці.