**ТЕЗИ**

**науково-пошукової роботи на тему «Героїчний подвиг Августи Півень – учительки-партизанки в роки Другої світової війни»**

Мельничук Владислава Юріївна, учениця 9 класу, Змієвська Лілія Олександрівна, учениця 9 класу, Шурова Олена Дмитрівна, учениця 8 класу Баштанського опорного закладу ЗСО І-ІІІ ступенів №2. Керівник Лілія Юріївна Береза, учитель історії, спеціаліст вищої категорії, учитель методист, керівник музею.

Музейний проект «Героїчний подвиг Августи Півень – учительки-партизанки в роки Другої світової війни» створено з метою популяризації історії рідного краю, його видатних постатей та для збереження нерозривного зв’язку поколінь з історією навчального закладу.

Об’єктом дослідження є життя і діяльність учительки-партизанки в період окупації.

Завданнями дослідження визначено :

* проаналізувати стан вивчення теми в історіографії, встановити повноту її джерельного забезпечення;
* визначити передумови, причини й обставини вступу А. Пывень до партизанського загону .І. Я. Калініченка;
* на прикладі життєвої долі сім’ї Півень розглянути особливості індивідуального досвіду і стратегії виживання в період окупації та боротьби з окупантами ;
* спираючись на усні та писемні джерела створити уяву про окупаційний режим та життя в період Другої світової війни.

 А. П. Півень народилася 7 грудня 1915 року. Сім‘я проживала в с. Шебеніно Горно-алтайського краю З 1932р. до 1938 р. Августа Павлівна навчалася у зооветеринарному технікумі у Горно-Алтайську, працювала в Шебенінському районі зоотехніком. На початку війни сім‘я Казанцевих переїхала в Україну в Баштанку. У 1941 році А.Півень вступає до Миколаївського педагогічного інституту на філологічний факультет , мріє стати учителем російської мови та літератури. Заочно навчалася і працювала учителем у Баштанській восьмирічній школі. На початку війни вступає до партизанського загону, яким керував І. Я. Калініченко. Разом з членами загону збирала інформацію про кількість військ у селищі, займлася агітацією серед полонених німецької автошколи, що розміщувалася на території колишньої школи і коли прийшов час відправлятися на німецький фронт, майже 300 водіїв утекли: деякі залишилися з партизанами. З подругами розклеювала листівки, ходила за лінію фронту з секретною інформацією для Українського штабу партизанського руху, переховувала поранених червоноармійців під час окупації Баштанки….Була мамою двох синочків – Рудольфа і Валерія.

 З квітня 1943 року у Баштанці почалися арешти. Зрадник видав прізвища партизан-підпільників. Було заарештовано 54 чоловіки серед них і А. Півень. Зі спогадів сина Рудольфа: „У 1943 році мені було 7 років, а Валерію - 3. Але як зараз пам'ятаю, коли німці прийшли по маму, то одна жінка (дружина старости) показала на конюшню: „Он там її чоловік і його забирайте!" Схопили і батька. Він справді там переховувався після того, як потрапив у оточення і добрався додому. Хоча про це мало хто знав. Ми з братом плакали, тоді ми в останнє бачили своїх батьків. Тоді ж відправили до Німеччини і діда Захара. У нашій хаті поселилися фашисти, забрали корову-годувальницю. Нас із братом забрали родичі Півнів і допомогли вижити."

 19 квітня 1943 року разом зі своїми товаришами Августа стояла над крутим яром і не могла повірити, що зараз загине. Всі згуртувалися біля вчительки їхніх дітей, яка в останні миті життя стала і для них Вчителькою. Останні слова, які кинула у вічі катам відважна партизанка, запам'ятали ті, кого зігнали дивитися на страту. «Ці кровопивці негідні того, щоб просити у них пощади. Прийде час і їхні звірячі душі зітліють під нашим сонцем. Це сонце освітить наш шлях...» Автоматна черга... Тиша...

У післявоєнний період А.П.Півень посмертно нагороджена орденом Вітчизняної війни І ступеня.

 Пошуковці Баштанської восьмирічної, а згодом Баштанської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2, встановили зв’язок із одногрупником А.Півень по зооветеринарному технікуму, зав’язалася переписка, у результаті якої кімнату – музей поповнили нові експонати: мапа Горно-Алтайського краю та художня література місцевих авторів.

 Як же склалася доля її малолітніх синочків? Спочатку дитячий будинок, потім знову дома, з дідом Захаром. Навчання в школі, у виші. Доля розкидала братів по світу. Рудольф залишився в Україні, в Києві. Валерій працював у Мурманську, на деякий час брати втратили зв’язок. Та в 90- ті роки знову були разом.

З Рудольфом велася переписка. На жаль, у 2010 р. він помер.

У 2009 р. на баштанську землю завітав онук Августи Павлівни, син Валерія – Артем разом зі своєю дружиною.

Вшанування пам’яті А.П.Півень. У закладі проходить Тиждень пам’яті: лінійка, спортивні змагання, конкурс поетичних творів. Змієвська Лілія є переможцем конкурсу на кращий твір (проза) про А. Півень (ІІ місце). Завершує тиждень вечір-реквієм на Пагорбі Слави біля меморіальної плити учительки ,на якому призери олімпіад обласного та Всеукраїнського рівнів, переможці конкурсів – наукових і творчих – нагороджуються премією ім А.Півень.

Практичне значення даної роботи в тому, що її можна використати для підготовки узагальнюючих робіт з історії Другої світової війни, для дослідження партизанського руху. Результати дослідження можуть використовуватись також при планування роботи краєзнавчого гуртка.