Ту мене мати породила,

Солодким молоком кормила

Ту хочу жити умирати,

Де жили мій отець і мати

 (О.Павлович)

Мрії цього поета ,як і сотні тисяч лемків залишилася нездійсненою.

Прекрасна українська княжа земля, Лемківщина, сьогодні в руїнах;спалені українські оселі, знищений віковічний дорібок працьовитої вітки українського народу,що споконвіку жили на своїй прабатьківській землі. Там, де були українські оселі, сьогодні росте ліс. Де родився хліб - дикі хащі, тернина і ялівець.

Ле́мківщина - українська етнічна територія, на якій здавна проживала етнографічна група українців — лемки. Розташована в Карпатах (по обох схилах Бескидів) між річками Сяном і Дунайцем (у межах сучасної Польщі) та на північний захід від річки Уж (у Закарпатті) до річки Попрад у Словаччині. Загальна площа бл. 3,500 км. Лемківщина – найзахідніший край української землі. З давніх-давен її землі захоплювали і ділили між собою різні чужоземні загарбники. Сталося так, що після Другої світової війни лемки знову опинилися в складі Польської республіки. різні чужоземні загарбники. Сотні тисяч українців, що проживали на українських землях, котрі відійшли до Польщі, могли би складати численну національну меншину.

 Але справжнє горе, випало на цей народ одразу після війни. Лемки нічого не знали про підступний план шовіністичної влади комуністичної Польщі: насильницьким способом вирішити українське національне питання, ліквідувавши багатовікову українську етнічну територію на південних і східних окраїнах Польщі. Саме це й передбачали польсько-радянські і домовленості 1944 року.

У 1944 між урядами УРСР і Польщі було підписано «Угоду про взаємний обмін населенням у прикордонних районах».( Додаток 5) Це перше виселення українців зі споконвічних українських земель, що на той час належали Польщі, котре передувало "Операції «Вісла» та яке мало (за умовами Угоди) бути винятково добровільним, проводилося найчастіше примусово та із застосуванням військової сили.

Виселення лемків відбувалося в чотири етапи.

 Загалом протягом жовтня 1944 — серпня 1946, за даними польських джерел, до України (тоді — УРСР у складі СРСР) було переселено 482 тис. осіб.

До кінця 1947 у місця, звідки було депортовано українське населення, переселено близько 14 тис. осіб польської національності.

Завершальним етапом розв’язання цієї проблеми була злочинна операція «Вісла», що тривала з 28 квітня до 28 липня 1947 року (3 місяці) офіційно, а на практиці – аж до кінця 1948 року.Якщо порівняти депортацію лемків із Польщі із депортацією кримських татар із Криму (татар Сталін вивіз за одну ніч), то тут українців довелося виселяти чотири роки, тому що вони споконвіку чинили опір. Інакше й бути не могло. Бо українці споконвіку проживали в південно-східних районах нинішньої Польщі.

Для переселення Сталін використав війська комуністичної Польщі. Виселення українців з Польщі до СССР у 1944–1946 роках не дало варшавському режимові сподіваних результатів. У межах Польщі залишилося понад 200 тисяч українського населення, в основному це були лемки.

 В нашому селі проживає 2700 жителів. Серед них 154 родини ,у яких один або обоє родичів- переселенців. (Додаток 4)

 Переглядаємо фотографії і бачимо на них наших вчителів,учнів,які є дітьми, внуками і правнуками тих,яким судилася гірка доля вигнанців з отчої землі і хто попри все вижив,вистояв і зберіг для нащадків коштовні перлини і неповторність лемківського етносу.

 Досліджуючи історію переселення лемківських сімей,що проживають у нашому селі Нагірянка,ми опирались у своїй роботі на інтернет-джерела,спогади очевидців-старожилів,на періодику і літературні джерела.

Чим більше ми заглиблювались в тему,тим більше вражаючими ставали для нас її трагізм і глибина. Тема переселення лемків виявилася дуже цікавою,важливою, багатогранною. В ній розкриваються історичні аспекти,побут,етнічні особливості лемківської культури. Ми зрозуміли,що наші дослідження можуть бути використані на уроках історії,географії,української мови і літератури,музики і трудового навчання.

 Тема всім близька по серцю, адже зачіпає десятки родин,які проживають на території нашого рідного села Нагірянка.

Наша експедиція поставила перед собою завдання: дізнатись історію переселення лемківських сімей, з’ясувати постаті видатних людей – переселенців, дослідити їх культуру, звичаї, побут, опитати лемків – старожилів,а також відтворити трагічну історію тих подій через спогади очевидців та їх нащадків. В експедиції приймали участь вчителі, учні, які є вихідцями з лемківських родин.

З цією метою ми зібралися на засідання членів гуртка «Юні туристи-початківці», визначили тему дослідження, розподілили функції між членами експедиції, розробили маршрут дослідження нашої теми і запланували підвести підсумки роботи. (Фото 1)

Ми досліджували пресу, архівні документи,спілкувалися зі свідками тих подій, а також намагалися простежити збереження лемківської культури в сучасних умовах проживання лемків,адже народна творчість лемків вирізняється з посеред решти українського фольклору особливостями локального колориту,що виявляється в своєрідній говірці,самобутньому народному одязі, побуті, неповторній народній пісенній творчості,її жанровому складі,манері виконання тощо. Виходячи із цих завдань,ми розробили схему нашого маршруту.(Додаток Історична довідка

Ці трагічні події залишили відбиток на житті і творчості людей-переселенців нашого села. Зокрема, це відстежується у творчості нашого земляка Романа Вархола.( Фото 2)

Наша експедиція поставила перед собою завдання: продовжувати досліджувати історії переселення лемківських сімей, досліджувати їх культуру, звичаї, побут, опитати лемків – старожилів, а також відтворити трагічну сторінки тих подій через спогади очевидців та їх нащадків. В експедиції приймали участь вчителі, учні, які є вихідцями з лемківських родин, а також жителі села.

З цією метою ми зібралися на засідання членів гуртка «Географічне краєзнавство», визначили мету дослідження, розподілили функції між членами експедиції, розробили маршрут дослідження нашої теми і запланували підвести підсумки роботи. (Фото1-2)

Ми продовжили роботу з пресою, вивчали архівні документи родин, з якими спілкувалися, шукали інформацію в інернеті, опитували людей, очевидців тих подій. Також нашу цікавість на цей раз привернув лемківський говір та неповторний колорит народного одягу і побуту. Виходячи із цих завдань, ми розробили схему нашого маршруту.(Додаток1)

 Учасники нашої експедиції відвідали колишню вчительку математики і фізики, яка працювала в нашій школі від 1966р. по 2009 р. (Спочатку у Хом’яківській восьмирічній, а потім у Нагірянській ЗОШ І-ІІ ступенів. Її разом із родиною виселили у роки Другої світової війни. (Додаток 6)

 Пропонуємо запис спогадів людини, яка прожила нелегке життя, але про це майже нікому невідомо, так як вона ніколи не нарікала,працювала на совість і залишила теплий слід у серцях своїх вихованців .

Тому, ми маємо намір і надалі продовжувати дослідницьку роботу в цьому напрямку. Плануємо подальшу співпрацю з лемківськими родинами, роботу із новими джерелами інформації,пошук архівних документів для більш глибшого і досконалішого вивчення цієї теми ,адже лемки - це споконвічна частина українського народу. І дальше процвітання їхньої культури може бути забезпеченим лише в національній єдності з українським народом, до якого вони належать.