ппя ЧАСТИН У.У.П.Ю

Вмдає Субреферат УПाю на правах рукоHWCy.
Aдреса: Субреферат уymo - Miттенвaльд /Карвендень/ 6r'еркасерне $\nabla / 55$.

耳іна पисла: 1 н.м.

## 

Cубреферат УУIID памітив coбi:
a. Перевести позаочнкй курс впорндникis шнацьких гурткiв;

б/ Доповнити пластові матеріяли до I.Ta II.пл. проби.
Дня переведення цього пляну потрібно спiвпраці всіх тих, які момуть послужити:
a/ пластовими матеріялями :

$$
\begin{aligned}
& \text { 1. Опрацьовані точки до I.i II.ㅍ․ пробп. }
\end{aligned}
$$

3. Нікаве із життя юнацьких шастин.

6/ Порадами та заввагамт,
B/ Домаганнями.
 чениї ддя проводу в ннацвких частинах - звязкових, опікунiв, впорядників, інструкторів, курінних команд та гурткових проводів, частинно можуть користуватись ним ппастуни-учасникиб

Інформатор - пе не часопис для ннадтва, а інструкторсвко-вищкіль-
 гУDTKax тa кypiHsx.

## חIIACTOBI OCEPEMKM.

 рять $3^{\prime}$ є, днання під назвои Пластовии Кіㅍ. Там, де де є неможливим, маємо Iніділтивні Пластові Гуртки. Провід Пластового Кома творить Kомову Раду та вибрану неш Пнастову Кошову Команду.

До Коща або I.I.Г. надежать такі справи:
 ни Kavi,

2/ Наради - відправи для зв'лзковпх та вищкіл впоряпників,
8) Бути представни ком 1 посередником між вищими пжастовими одивидями та даними частинами Кошв,якщо 边де про передавання наказів i т. згори вділ 1 навпаки,

4/ Координу вати спiвпряцо поміх пл. частинами свові місдевости го-


5/ Iнформування батькiв, i громадських установ про виховну прапи у пл. पастинах щляхом доповідей, конференцій і т.п.
I. Ооновування новнх пластових частй може наступити по під оотовдi та наміченні ддя них відновідних поові,дників/зв'язкових, опiхунiв, впорядникі:/.

2．Для правпльної та корпсної праці в пл．частинах є конечна спів－ праця Коша із зв＇язковими／переводження нарвд－відправ та обговорювання всіх справ звязаних із виховнов працен，підгоговкя，вижжіл та стстема－ тичні．відправи впорядників，подача матеріялів та обговорення програми 1 змісту пластових занять．

3．Бути посередником та представником значить так заступати напрям ні，потреби та вимоги Пластового Уладу，пк про це говорятв ідейні основх Пласту，пластова традиців та всі доручення пластового проводу．Иде не ли－ ще щро передачу，але про виповнення всіх тих вимог，завваг i т．п．耳о від－ носяться до порушених справ．

4．Не мішатись до внутрішніх справ даної пластовоі частини，тількй наладнати відповідно співпрацю пластових частин，створюючи т．зв．＂пиа－ стове середовище＂，дбаючи про пластові домівки，пп．літературу，правне відношення $і$ т．

5．Гідно репрезентуватт Пласт，нав＇язуючи відповідні зв＇лзки is гро－ мадянством。

Для добра юнацьких частин треба звернути велику увагу на Пдастовии Осередок．

## 

В Інформаторі 4.5 подано правильнтк міжкурінних змагань．Пдастові частини подбають про наладнання та ведення так пластової праці，耳оби вона відповідала вимогам Правильника Міжкурінних Змагань．

## 马PYIRA ПJAGTOBA IPOSA．

Пластун－учасник здобуває пластове знання，відбуває пластові заняття， та живе по пластовому，одним сливом входить в життя，як пластун．Дальшим етапом пластового виховання є тепер підготовка до другоі пластовоі проби на ступінв＂Пластуна－розвідчика＂，яка відрізнлєтьея від підготов－ ки до перпоі пластової проби на ступінь＂пластуна－учасника＂головно тим，价 пластун－учасник є вже обізнании із пластовов працеш，обов＇язка－ мт，правами，а передовсім із пластовим законом．Він вже знає в чому ле－ यить сучь пластової праці．Самовиховання враз із пластовов самодіяльні－ сто є основою єйого діяння．Він вміє працювати и в гуртку та поза гурт－ ком，збірно та індивідуально，при помочі других та самостійно．Він вміє організувати，переводити та плянувати．Він заслуговуе на довіря．

Умови－услів＇я，складання другої пластової проби：
1／ 6 －місячна，бездоганна служба в Пласті Ного як пластуна－учаснина，
2／Закінчення 14．року жмття．
1．Слухба в Пласті це активна участь в гурткові送 та лурінні甘 праці， яка відповідає вимогам праці для пластунів－уषасників．Гуртки，або куріні， котрі не мають побудованоі．і неппереводять правильно пластовоі праці， або переходять час реорганізаціі тощо，не можуть вчисдятися до служби в Пласті，як виповнення вимог．до другої пластової проби．ऍुундаментальною вимогою є приналежність до пластового гуртка та працл в ньому．Під＂без－ доганною службою＂слід розуміти пластову поведінку，згідну із пластовим законом，працю，яку вимагається від пластуна－учасника，добре ведення пла－ стового діловодства，запорука，по пластун－учасник буде по пластовому поступати та працювати на ступні пластуна－розвідччка．Пластова проба，－ це не лище вивчення на пам＇ять вимаганого матері＂лу．Не перщा за все ді－ яльність впродовж певного протягу часу для опановання，засвошння та скріплення пластових знань／не для самого ісптту／i для такого діян－ ня，耳० вкробляло б пластовин світогляд та характер．Тому точки вимагані до пластових проб є так дібрані，по вимагають довщого протягу часу，бо важливість не у самому знзнні，а у пластовому вихованнј．

Одну iз важливих ролів у пластовому житті відіграють еходини гуртка. На них сходяться пластуни, щоб у спільній виміні думок засвоіти собі пластове дзнання, та разом в спільноті, прямувати до своіх пластових ідеалів. Тому то впорядник мусить на сходини звернути велику увагу.
$3_{\text {ле }}$ проваджені сходини, приміром не підготовані, мляві, або викладені сухо, по-ㅍкіщьному, відбирають від пластунів той розгін, ту мододу енергію, з якою вони хочуть працювати в Пласті. Часто такі неправидьні сходтни відстрапують їх від дальшої праці;пластуни стають
 або стратив пластового духа.

Обов'язком впорядника чт гурткового є власне запобігти дьому через плянове та вміле підготування сходин.До цього налехитв в перщу чергу:a/приготузання пляну еходтн б/обчп्रслення часу, по пртпадає на поодинокі точкп пляну, на те, щоб сходинт не були задовгі,або заскоро не скінчилися, а вківці в/ уложення самого матеріллу так, щоб при найменпій напрузі засвоітт якнайбільше пластового знання. Виказалось найкращим методом вміщування відпружних точок поміж тяжкі, в яких ум пластуна мустть бути напружений.

Якщо гімназійнйй курінь, на сходюнах треба опрацьовувати менще історії та геограбії, отже шкільних предметів,з якими пластуни стрічаються часто в пколі, а звертати більщу увагу на саме пла тування. 3 історичн"х тем вибпратт такі моментй, які в'язалпся б з пластовим життям,а не подавати історичних матеріялів сухо і трафаретно.Багато руху,iгор, пісень роблять сходини живими та відтягають пластунів від сталих іх занять-науки. По таких методичних заввагах хочу подати вржклад пластових сходтн в гуртку пластунів-учасників у віці 15-16 poxis.

Першим кроком до правильних сходин є виготовлення доброї програми, наприклл ад :

```
1. Відкриття сходин/5 хвилин/,
2. Відपитання протоколу з попереднix сходин \(/ 5 \mathrm{xB} . /\),
3. Іван Богуи/15 хвтлин/,
4.Пісня:"Дума про Морозенка" / 10 хвилин/,
5. Пржготування пластового гуртка до мандрівки: виряд/ 15 хвилии/,
6. Вправа у в'язанні пластових вузлів/15 хв./,
7. Основш картознавства/доповнення перпої пробк-15хв/,
8. Всячина \(/ 15\) хв.
```



3 таким плпном, уложеним і обчисленим в часі, присту паємо до опрацовання поодиноких точок. Звичайно перенимають іх на себе пластуни з дяного гуртка,та все таки вказано, щоби впорядник पи гуртковий ня кожнжх сходинах мав опрацьовану одну точку. Точно в означеній годині починаються сходини. Држурний або гурткови\# наказує збірку, здає звйт впорядников1, а дей відкриває сходини пластовим поздоровом. Перевірка пршстунооти $i$ офіціяльна частжна сходпн закінчена.Гуртковий дас"роз-
 протоксп із попередніх еходин.Пс відчитанні протоколу 6 відчинена дискусія, в як送 пластуни подають свої завваги подо прочитаного протоколу.Опісля бере слово один із пластунів. Він оповідає:

Одною з визначнкх постатей нашої історіч є полкевник Іван Вогун, тому то і пластові одиниці чи т\&бори залюбки вибирають собі иого за свого патрона. Ці прикмети, якями визначався Богун 6 ружiсм i найкращим прикл адом до наслідування для дластунів. Він виєначдвся не абтяким хистом в боротьбі, політиді; а навіть у приватвому виялі

Іван Богун походив мабуть із щллхетного роду．Добре вихований $i$ освічений，був одним із перщих прпклоннтків Хмельницького в його довстанні та залишивсл Ному вірнии аж до смерти．Він був сталим Но－ го дорадником i прилтелем．Вере участь майже у всіх кампаніпх $i$ все，навіть в найтнжчи ситуаціях，виходить завжди завдяки свойому спритові зі своїм полком піло．Вистачить згадати кілька епізодів з повстання，особливо крлттчних，поб пізнати та взяти собі за приклап постать полковника Богуна．Найкра耳і прпклади для нас，пластувів，бу－ дуть пі，які говорять про бистрість，обережність та скору орієнта－ дію нашого героя．Дікавий є епізод з бою під Берестечком．Козацькі ві只ська，耳о पпиленно булт менші від польських，потерпіли поразку i мусіли відступати，переслідувані поляками ．Між козаками повстала паніка．Одиноким，цо в такому криттчному положенні задержав рівнова－ гу．духа $і$ пвидко оріентувався в сттуаці关，був полковник Іван Богун． Він спрямовує при допомозі своиого полку відступ козаків на недале－
 скинути кожухи，вистелити ними мокляки $i$ ，так збудувавщाи міст，пере－ дроваджує найперме важкі частин а опісля $і$ пішхх через болота．По－ ляко спочатку нічого не зауважкли．Вонт були певні，푸 припрутв ко－ заків до боліт і знищать，але коли опамяталाтсь，було вхе пізно．Най－ важніпі і найкращі частини були врятовані завдлки зрівноваженно $i$ бистроті Богуна．

Інитм разом пол ковник Богун боронив зі своім полком одну твер－ диню $і$ мав дорученнл задержати коло неї якнайдовше головні польоькі стли，цоб дати змогу зорганізувати в запіллі добру козацьку єрмію． Поляки були свідомі його завдання，а пе до того злі за ряд пакостей， які він ім вчинив передще $i$ рішили здобутт твердиню та помститись на Богунові．Було де зимою і річка，до окружала твердино，замерзла та давала змогу полякам．підступити по леді до замку，бо мости буди всі знищені．Богун бачив приготування поляків，бачив скрутне стано－ вище，в якому находилася твердиня．В свойому бистрому умові зладив добрий плян．Вночі перед наступом він наказує козакам прорубати лід， а порожні місця посипати соломон，щоб вони не звертали уваги поля－ ків．Ранком солома покрилась．тонкою верствою льоду і якраз в дьому місці Богун спровокував поляків до наступу．І ось，коронна польська кіннота кпнулась чвалом через лід．На середпні дічкж лід проломив－ ся，і найкращі поль ські сили потонули．Ті，цо осталйв живими，не ма－ ли вже охоти наступати，а поміч，що приипла з запілдя，розбила поля－ ків і прогнала за межі Козацькоі Держави．

叫 нераз Богун виводив поляків в поле，от хоч би тоді，коли нака－ зав козакам що козаки одержали поміч від татар．Богун все проявляв отстрісти розуму，пвидку орієнтацію，обережнісяъ та багато інших прикмет гід－ них нам，пластунам，до наслідування ${ }^{\text {н }}$ Ного чайкрацим приятөлем－побра－ тимом був полковник Данило Нечай．．．

Слово коротке，підчеркнені головні рист героя оповіданнл，змальо－ вана фабула．Решту історпчних фактів доповнять собі пластунй і істо－ ричної літературп．На доповнення пластун М．каже пе кілька слів．Він яптав про Богуна недавно в книжді．

Наступну точку проводить наикращрй у гуртку спiвак．Витагає свi券 співаник та диктує слова пісні－думи：

ОЙ，Морозе，Морозенку，ти преславни送 козаче，
За тобои，Морозенку，вся Вкраїна плаче．
Не так тая Украіна，як те горде військо，
Заплакала Мороэиха，йдучп рано на кісто．
＂Не плач，не плач，Морозихо，не плач，не журиса，
Ходи з нами，козакамт，мед－вина напиися！
／Див．вид．В．Тищенка у Відні ч． 53 ／．
Переспівує мельодін раз，другий，а пластуви співають за ним．Вкінді мельодія опанована，вже навіть розбплись по голосам．I знова поважна точка．Проводитт плястун $\Pi_{0}$ ，по спеціялізуеться в мандрівнидтві．Він починає：

Виряд мандрівника залежт ть передусім від роду мандрівки．Інакший виряд беремо літом，інакшшй зимою，інакщпй на коротку，12－годинну прогульку，інакшाँ造 на кількаденну прогульку．Найиажливіше при кожніи прогульці є вигідне，сильне взуття／взуття треба натягати поверх вов－ няних скарпет，що втягають піт／．Одежа на літні прогульки найкраще легка，спортова：короткі птани，сорочка－вітрівка．При одноденній про－ гульці вистане наплечнтк，відповідні харчі／впсоковартісні－багато－ кальорійні і малі ．об＇ємом／，ножкк，мотузок，їдунка，обов＇язково підруч－ на аптечка．При довших літніх прогульках слід брати плахти на шатра， сокирку，допатку，сірники，годинник，польову плящку，коци／1－2／，тепліᄑу одежу，білля на дві зміни，карту，компас，свисток та ін피 речі，залежно віл марщруту та ділі прогульки．Також $і$ харчі треба взяти в більщій кількості，хіба，по десь в дорозі буде мождивість іх закуптт．Наплеч－ ник 6 найкращий з непромакальноі т канини，з щाкрокими ремінями，поб не нагризали плечей．На випадок，коли в поземеллі не стрічається во－ дк，слід взятп польову пляшку з водою，краще не солодженон кавою ябо чаєм．Розуміється，аптечка є не－відлучна，а в ії склад входить голов－ но：нодина，вата，перев＇язки，аспіуина，амоняк та ін．

Коли прогулька відбувається в горах，треба взлти здорову люнву i добре підковані черевики／бергщтайг ери／．Коли відбуваємо прогульку гуртом，треба взяти спільнй казан до варення，а також i підручні ре－ पі як рушник，мило，щітку до зубів，одежі，черевиків，гребінь，дзеркальде і т．Д．При більші送кількості учасників можна ці речі розділити від－ повідно на кожного，але практика виказала，що найкраще мати все своє． $0 б т я$ ення наплечника при звичайних марщрутах є пересічно по $7,5 \mathrm{kr}$ ． на учасника，．Головно－підібратт всі речі так，щоб не носити зі со－ бов нічого зайвого，обмехттися в ужнвнні до найсонечніших річей ／вигідна прогулька де вхе не прогулька／，але，щоб і не бракувало не－ обхідних речей．Зблжжається весна，а з нею час мандрівок．Кожншу пла－ стун повкнен покластт собі за точку чести роздобути власними сила－
 інших．

Пластуни нотують иого слова，щоб могти добре запам＇лтати та при－ мінитт іх в наступні呆 своїй пластові荇 мандрівді，а нагод такх тепер багато．Скінчили．

Встає гуртковий．Він тому два тижні заповів，по на цих сходшнах будуть амагання за перженство в＇лзәння пластових вузлів в гуртку． Пластуни прпнесли зі собон відповідні щнурки．Справа зовсім легка． Гуртковии кахе назву вузла，а кожний，що знає иого，старається якнай－ щвидще й найкраще зав＇язатт．Гуртовпй слідкує за рухами i вкінці по 10－12 вузлах оголощує мтстдя гуртка у в＇язанні вузлів，Иого пер－ щим важним завдання є допомогти своїм друзям，лкі ще не впрявились добре у в＇язанні вузлів．Наступну точку опрацював впорядник，інструк－ тор картознавства．Він прпніс зі собою карту，компас та свої записки． Розкадає іх на столі та починає переходити основнтй матеріял кад－ тознавства．Хто знає вже цей матедіял，помагає впоряднткові，інші при－ гадують：／Гутірка з кадтографіі буде подана в наступних числах＂Ін－ форматора＂／．

Всі прпгадали собі матеріял，лкпй вже пртпав був порохом часу． Поря кінчати．Не тільк початок сходин，але і кінець псказує тол－ ність гуртка．

В актуаліях обговорюється прикраса домівкт，міжгурткові змаган－ ня，гуртковй з заробіток i багато багато інщих гурткових справ．

вхе вое готове．Гуртковић прочттує плян наступних сходин i розпо－ ділює поодюнокі точки пластунам до опрацювання．Опісля коротка збір－ ка в лаві，поздоров，і пластуни розходяться，а гуртковий і впорядник обговорюють пе коротко справи гуртка．

Більщ－менाІ в дей спосіб повиниі проходити сходини гуртка пласту－ нів－учасників．Розуміється матеріяд мусить бути поширений，а не та－ кй скуппй，як подано в примірі．

Якщо є нагода，нажкраще переводпти сходини на вільному повітрі，деоь в ліску，серед прюдоди，далеко віл төборового гамору．Такі сходини ди－ шаютв глибоку рису в душі плаотуна，лкмй провів дих дві год＂ни в ко－ лі своіх найближчих друзів．

## ПОЗАОЧНИИ КУРС ДЛЯ BПОРЯДНИККІВ МНАДЬКИХ ГУРТКІВ．

Продовженням переведених Плястовими Осередками підготовчих пла－ стовлх курсів для активу юнацьких частпн уважає субреферат Уупю по－ заочниі курс для впорядників шнацьктх Гуртків．पас тривання курсу є передбачений до свята Wоis，матеріял буде подаваний в Інформаторі ч． $6,7,8,9,10,11$, разом коло 50 сторінок．Всіх тих，які хотіли б одер－ жати посвідку відбутого курсу，обов＇язує праця в рнацьких гуртках， як впорядників，евентуально гурткових чи іх помішників та злохення пробп при кінці місяця травня，яку переведе Субреферат уупр по ббла－ cтs．

## BПOPGIHIWK ПJAC TOBOIO IVPTKA．

Основоп пластової праці в гуртку є самовиховання，але воно може проходити лище під умілим керівництвом того，акий де перевів сам iз собою．Ного нази ваємо впоряд ником．Нкм може бути липе пластун．
 в собі пластове знання та впробляє пластовии характер і світогляд． Він обійма собою все，耳о може $i$ повпнно цікавитт украіноького рнака．

Впорддник－це духови芹 провідник пластового гуртка，це той，лкий ду풍 та сердем гуртка．Це той，цо виховує пластунів у своиому гуртку та вपтть＂іх розуміти жпття，а з тлм 1 оціннвати иого із становища Пласту．Впорядник－де не＂фахівець＂，бо такого в Плаоті заступає ін－ структор－спедіяліст，Де не＂теоретик＂，бо вія має навчити дучити пла－ стов才 теорію із пластовим жпттям，а до цього потрібно не так олів，як Діл．Де ве провідник гуртка，а дорядник，добрй运 пирий друг．Де не командячт－наказник，але пластун，що знає і розуміє зміст та мето－ ду пластової прапі．Впоря дник пластового гуртка це найважлияіший ви－
 Гурток－i він повинен бути лище добрим ковалем，тому i така велика лежпть на ньому відповідальність за пого працю．

## В ВМОГИ ДЛЯ BПOPЯДНИKА ПЛАСףО ВОГО ГУРTKA． <br> ／Дйв：Правильник Устром पасттв ууПр＂стор．7－9．／．

Звернути увагу на：здобування пластового знання та подачу іого до відома членам Пластового Гуртка，на відбування зі зв＇лзковими та ку－ рінними спјльних відправ－нарад．

> IPABA I OBOB' ЯЗКИ पЛЕНА ууाio.

Суттвве у пластові击 праці．Пласт，вк організація самоввховна，не може перейти до денного порядку над своїм членом．Діль Пласту де ви－ ховання пластового світогляду та хярактеру，тому Пласт кладе натиск на те，щоб були добрі пластуни，бо добрі гурткт та куріні не муслтз метт якраз найрадих пластунів．Звідсп вартість пластуна залежить віл＂Ного особпетих вартостей тих，вкі ім дае пластовий характер та Світогляд，тих，які випливають із трьох головнжх обов＇язків пластуна та із 14 точок пластового закону．Нічого ожже не стоіть．на переши：－ ді пластунові статт дійсним пластуном，де б він не був，до б він не робшв，бо це все є залежним лище від нього．Кожни пй пластун є зобов＇я－ заний до；

I．Праці наж，собог－3гідно із пластовою стстемою самовषховання．
II．Акти вн оі співрраці у роботі ділого гуртка，яку має характеризу－ ватк：ініціятива，конкретна працл，участь в зайняттях пуртка．
III．Придержуватися та вкконувати всі пластові при писи обов＇язуючі в Украінському Пласті та спостережені хкбп зголоспти Свої провід－ нккам，а протпставттися всім закидаи，що їх роблят ІІ ：астові лоди злоі в лі．／Продовження в ч．8．／．

## ICTOPIS YKPAYHCb KOTO MJACTOBORO YתAMy．

．．．Пласт наша гордість i мрiя Для Вітчини де наाা труд．


Історія У．П．У．це ваккии，але як же розкішнмй 1 приманчивий шлях впховноі прапі ддя дужого духового и тіжесного росту української
 ноних українських поколінь．Віримо，що пл історія ввійде як одна із сторінок загальної історі登 Украіни XX．століття，бо ж висліди зма－ гань за духя українськоі молоді увінчалися найхращими успіхами．

Opraнізація украінської молоді п．н．＂Пласт＂，або пізніше Україн－ ськр Пл Пластовй Улад，повстала в роках 1911－1912，лк ланка амагань укралнської наці屰 від початків і＂і історичного існування，до вихо－ вання молодого，здорового тілом і міцного духом нового покоління． Виникла вона отхе з суто－національних українськкх потреб，опираю－ पиаь на осагах не тільки українськоі，але й всесвітньоі педагогіки， м．ін．на взірцах англійськоі організаціі молоді＂Скавтінг＂，耳о повста－ ла в Авгліі завдаки генералові Бейден Повелл－ові в р．1908．道 захо－ пила скоро молодв усього світу．

Скавтов1 1деали службт Богов1 i Ватьківпни，ближуім，послуху пла－ стовим властям，змагання до виховання міцної тілом $i$ духом лодини， виложені в т．зв．＂скавтовому законі＂i＂Основних обовлзках окавта＂， прм мінип основники Пласту до суто національних українських потреб．
 стунани＂називали запорожді тих козаків，耳० зручно вміди підходити ворога $i$ звірдну в степовому，पи пізніше в кубянських пдавнях．Основ－
 Дроч／і Петро Франко／оба внителі українськоі гімназіі／та отудент університету Іван पмола．Першу статти про Пласт Петра Франка помі－ сनидо на своІх сторінках＂ДІЛО＂з дня 2．грудня 1911 р．П．Франко дів－

 проводом I．पмоли，в семінаріі У．ІІ．¥．і філіі академічноі гімназіі． Д－р О．Тпсовевкй організує 21．4．1912 у．пластовин гурток акадсміч
 Пластового Уладу．Рівночасно в 1911 р．засновується ндастова органі－ зація в Ниєві під проводом д－ра Анохіна．Так то укра亡̈іська молодь не
 пластового руху починається в нас Ного оргяндзаці抽 оформдення та опрацовання спстеми，відповідної до нашшх національних тредиці这 та украінської ментальности．

Перпе своє велике поширения найшов Пласт у Галичині в D．D．1912－ 1914，поборовши консерваттвні погляди власноі суспільности і ворожих украінству елементів．Ді роки визнячили положенвя твердих основ пля－ стової організації：почали відбуваттсв з＇їзди представників пласто－ вих частин міст Галмчини，бо ж Пласт обняв головно еліту шкільноі мо－ лоді，створився організаційнюИ．комітет．Нввів стяє осередком пласто－ воі пращі．Там впйшло кілька чисел перщого українського журналу＂Пла－ отовй Табс口＂，там же появилися перші пластові підруपники д－ра 0．㬴－ совеького＂Пласа＂і П．Франка＂Пластові гри забави＂．

Але приходтть друга половтна року грозш 1 надій 1914．Світова війна перериває організаційну прапи，одначе переконливо виправдує по－ требу дібі нової патріотичноі виховноі організаці亡，бо багато іі чле－ нів здало тоді життєвй іспит у всіх ділянках праці та боротьби зє краще майбутнє України．

Свою перщу фазу діяльности кінчить теж Пласт на східних областях українських земель，на Пртдніпрянщині．Там українська молодь виявила

свої пластові ідеали＿у відділах загально－російської організадіі ＂Вон－скавтів＂наск पупчи свою працо новими національними елементами． Taкi гуртжи повстали в Вахматщині，в Kиєві 造 на Xарківщині，одначе运 там світова ві品а перервала творщи迄 пластови肙 рух．
／Продовження слідує／．

## ПJACTYH B ПOBEMEJJI．

 мова з нево с головними вмілостлми，лкі повпнен кожнпй із нас засвої－ тк та які повинні уві位ти улибоке нутро нашого пластового я．Пере－ бування серед природи，а з тии разом i спорт розвиває в пер표 мipi наші фізичні справности：гартує наше тіло，розвиває обсерваційні змис－ лі，виробляє самозарадність，дає можність пізнати людей，тваринний та рослинний світ пізнатт сві员 рідни送 край та чужі землі，Іхні звичаі та оби чзї．Перебувания пластуна в поземеллі вимагає рівночасно від нъого надбання певних теорети чних знань，засвоєння влучних та мудрих
 діллнкяли як мандрівнюдтво，поземеллєзнавство，картознання，а разом із
 жения．

Знання Поземелдя в його преэізних видах е необхідністо ддя кожно－ 10 пластуна．Але щоби вивчатा поземелля треба найперще знати，як во－ но творилось，яसі Форми прпбрело та ляих змін з того часу по сьогод－ нішні员 день зазнало．Про де，як теорилось поземелля，як творилась зем－ ська кора，говоритв нам теорія знаменитих географів та Геологів Кан－ та і Лл－Пляса．Первіснии вид нашої землі－вогниста куля，яка в наслі－

 чвсно скорчуватисв／речовини в наслідок охолодження зменшують сві量 об＇ $\mathrm{\epsilon M} /$. Внутрі утвореної кори／не земсбкої кулі／в наслідок безнастан－ ного скорчування повстає тиск，який в мiру дальшого скорчування все збјльщується，а вкінці доходить до своџх меж та перемагає сиду діщко－ сти діє亡 кори．в наслідок цъого тпоку，а також тиску газів із нутре зөмлі，земська кора починає змінювати сві足 вид．Творяться високі під－ несения／іх називаємо горами／，западини／долини，лри／．В делких місдях． земська кора тріскає $i$ крізв пі 耳ілини вкходить iз нутра землi плин－ на ляеа／मі явища назтваємо вульканами／．В наслідок охолодження скроп－ лоєтъся вся водна пара，яка окружала землю，і у виді дощу спадає на іі поверхню．Вона，змагаючи до втрівнання свойого стану，наповняє пі запя－ дини．Так утворюиться океани，моря，озера та ріки．Рівночасно починають свов розкладову роботу різні атмосф्रеричні та пртродні чинникк．Актив－ ний кисень жадібно луपиться із металями та неметалями，по входятв в скдад земської кори，утворюючи на іi поверхні тонку верству оксиду． Вода，耳о спливає ііз гір в долини，забпрає зі собою дрібні частини зем－ ськоі корк／путер，пiсож，окстди／та наносить іх на нижче положенi．Місдя． Нл зрівнююча та руйнупча робота водн змагає до вигладження－вирів－ няння земськоі корп 1 оьогодні．Внугрі земської кори творяться великі збірники води／підземиі озера／，лкі підмивають поверхню земськоі кори $i$ спри पाи Нолоть те，耳о вона в цих п1дмитих до крайности місдях запада－ ється．Пі рухи назмваємо тектонічними．

В пілини земської кори напливає вода，яка в зимі замерзає／пощирия
 року в рік побільझуються，а 未кінді зовсім розпадавтвоя，ділячи гору पи скелю н\＆дрібніші частини．Тах повстають нові щiлини，туди напливає знову вода，зимош вона знову замерзає．．．i так з велल ких та могутнix скель творяться звалища каменюк，щутру，піску，які вода забирає із со－ боی सa मONZ．

