Додаток Д

**ГОДИНА ПАМ’ЯТІ**

**«Народ мій є! Народ мій завжди буде!**

**Ніщо не перекреслить мій народ!»**

**Мета:** формувати у школярів ціннісне ставлення до Батьківщини;

розвивати в учнів почуття гордості за славне минуле рідного народу та героїчне сьогодення;

наставляти на зміцнення єдності і дружби всіх народів, що проживають на території України;

виховувати патріота, громадянина, готового захищати свою Батьківщину.

*(На екрані слова: «Слава Україні! – Героям слава!».* ***Слайд 1)***

**Учитель.**  Доброго дня вам, шановні учасники нашого спілкування. Сьогодні ми поговоримо про те, що нас нині найбільше хвилює, про що кожен справжній українець переживає найбільше. Ми говоритимемо про нашу країну та згадаємо її захисників. Сьогодні у нас година пам’яті.

Тож давайте разом з вами поринемо в історичне минуле і пройдемо шляхами становлення незалежності України.

*(Слово надається учням-історикам)*

**Учень-історик 1.** Із тисяч народів і народностей світу майже 200 виросли в нації — створили свої держави й домоглися визнання світової спільноти. Серед них — Україна.

Та важким був шлях нашого народу до незалежності. Українські землі постійно приваблювали ворогів. ***(Слайд 2)***

**Учень-історик 1.** Першими захисниками нашої рідної землі були козаки, які, починаючи з 14 століття, захищали рідну землю від турецько-татарських та польських загарбників. У 16 столітті під проводом Дмитра Вишневецького на Хортиці була збудована Запорозька Січ, яка стала символом боротьби за незалежність. Запорозька Січ уславилася іменами Івана Сірка, Байди Вишневецького, а особливо – Богдана Хмельницького, який очолив козацьке військо. До речі, служити в ньому в ті часи у народі вважалося найпочеснішою справою.

Важко було Хмельницькому самому побороти польських загарбників. Тому у 1654 р. він уклав угоду з російським царем, за якою Україна мала бути вільною та мати своє військо.  Але російський цар зрадив.  Україна була роздерта між Росією і Польщею, а у 1775 році було зруйновано Запорозьку Січ.

**Учень-історик 3.**  Український народ залишився без захисту – отже, втратив свободу. Бо народ, який не має ким і чим себе захищати, не може бути вільним. ***(Слайд 3)***

Багато десятиліть Україна входила до складу Російської імперії. І до 1917 року, і після цього наші «брати-росіяни» презирливо називали її «окраїною Росії, Малоросією», без права і свободи. Росія вказувала синам України, де служити, посилаючи їх на війну.

У 1918 р. військо Української Центральної Ради було знищено разом із спробою побудувати українську державу.

***(Слайд 4)***

Під час існування СРСР українці служили в радянській армії. Цей період позначений і славою, і гіркотою. Славу українські солдати здобули на фронтах Великої Вітчизняної війни. Але якби наприкінці 70-х років ХХ ст.  Україна мала власні Збройні Сили, то ніхто не послав би наших юнаків до Афганістану за наказом «старшого брата» – Росії.

***(Слайд 5)***

**Учень-історик 4.**  Сьогодні Україна – незалежна держава, Збройні Сили якої покликані охороняти рідну землю. З самого проголошення незалежності, повіривши політикам, народ мовчки споглядав, як руйнується наша армія. Українці навіть раділи, коли позбулися ядерної зброї, сподіваючись, що Росія, виступивши гарантом суверенітету України, ніколи не посягне на нашу територію.

Але дуже швидко ми прозріли.  Нова армія була створена за кілька місяців прямо на полях боїв, причому це зробила не держава, а звичайні українці-патріоти. Вони у складі добровольчих батальйонів пішли боронити і по цей день боронять країну від ворога, який не чекав такого опору.

***(Слайди 6-8)***

**Учень 1.** Нехай ніхто не половинить,

Твоїх земель не розтина,

Бо ти єдина, Україно,

Бо ти на всіх у нас одна.

**Учень 2.** Одна від Заходу й до Сходу

Володарка земель і вод –

Ніхто не ділить хай народу,

Бо не поділиться народ.

**Учень 3**. І козаки, й стрільці січові

За тебе гинули в полях.

У небесах сузір'я Лева

Нам світить на Чумацький Шлях.

**Учень 4.** Стражденна чаєчко-небого,

Єдині два твої крила.

Виходим, нене, у дорогу,

Аби ти вільною була.

**Учень 5.** Нехай ніхто не половинить

Твоїх земель не розтина,

Бо ти єдина, Україно,

Бо ти на світі в нас одна.

*Дмитро Чередниченко «Єдина Україна»*

**Ведучий 1.** З 1945 року українська земля не знала війни. Наш народ пишався тим, що у тривожні 90-ті країні вдалося зберегти мир.

***(Слайд 9)***

Та війна не оминула нашу державу нині. Ще рік тому ми з вами не знали дуже багатьох слів, пов’язаних з війною. Ще рік тому ми не особливо звертали увагу на слова «Слава Україні! – Героям слава!».

***(Слайд 10)***

**Ведучий 2.** А зараз ми чітко розуміємо, до кого звернені ці слова, і, ми переконані, що жоден із присутніх не має сумнівів, що ці герої – хлопці, що зі зброєю в руках захищають крихкий східний кордон України від сепаратистів та російських найманців. ***(Слайд 11)***

**Ведучий 1.** Ці герої – лікарі, які в мирний час повертають поранених в АТО з того світу. Ці герої – волонтери, на плечах яких тримається наша армія.

Це – переговорники, завдяки яким сотні людей було звільнено з полону і які й зараз займаються цією важливою і ризикованою справою.

**Ведучий 2.** Слова «Слава Україні! – Героям слава!» перестали бути просто вітанням. Ці слова – шана сміливцям, котрі у найвідповідальніший час для нашої держави стали на її захист і жертвують собою заради своєї Батьківщини. Ці слова – доказ їх справжнього патріотичного подвигу.

***(Слайд 12)***

**Ведучий 1.** Зараз у зоні АТО східні рубежі України боронять і хлопці, які зовсім недавно були школярами. Ви їх знаєте. Це – Підсадній Юрій, наш випускник 2012 року, та Максимчик Віктор, випускник 2013 року.

***(Слайд 13)***

**Ведучий 2.** Зараз Вітя прийшов на ротацію додому, на 10 днів. Служить наш випускник поблизу станиці Луганської на блокпосту «Сталінград». Запрошуємо тебе, Вітю, до слова.

*(Виступ бійця АТО Максимчика Віктора)*

**Ведучий 1.** Спасибі тобі, Вікторе. Спасибі твоїм бойовим побратимам. Ми пишаємося вами і бажаємо якнайшвидшого повернення до мирного життя.

А зараз ми пропонуємо переглянути документальний фільм про життя на передовій, створений журналістами каналу ICTV.

*(Демонстрація фільму «На передовой. Военные очерки»)*

**Ведучий 2.** Ми розуміємо, що бійці перебувають нині в дуже складних умовах, тому хочемо, щоб листи підтримки зігріли їх теплом наших душ.

***(Слайд 14)***

Учні нашої школи та їх батьки зібрали допомогу – теплі речі для воїнів АТО.

***(Слайд 15)***

**Ведучий 1.** З березня 2014 року і по цей день тисячі наших солдатів протистоять загарбнику, який одержимий ідеєю створити нову імперію. Але історія свідчить, що рано чи пізно всі імперії руйнуються, а всі диктатори гинуть. ***(Слайд 16)***

**Ведучий 2.** Та шлях до перемоги довгий і кривавий, бо це – війна,  яка приносить горе тисячам людей, ранить мільйони душ, закарбовується у пам’яті багатьох поколінь. ***(Слайд 17)***

**Ведучий 1.** Переглядаючи новини, телепрограми про події в Україні, ми дізнаємося про страждання людей на Сході, про загибель мирних жителів, про те, як живуть у зоні АТО наші ровесники.

***(Слайд 18)***

**Ведучий 2.** І про бійців з різних куточків України, які ризикують своїм життям, захищаючи цілісність та суверенітет нашої держави. Хто не знає про українських «кіборгів», які не віддають ворогам Донецький аеропорт?

***(Слайд 19)***

**Ведучий 1.** 14 червня 2014 року під Луганськом був збитий військовий літак, на борту якого перебувало 49 бійців, котрі пішли на війну добровольцями. Вони повернулися додому тільки на сороковини зі своєї смерті.

**Ведучий 2.** В останню путь героїв проводжали тисячі земляків. Люди прийшли віддати останню шану справжнім воїнам, які захистили наше сьогоднішнє мирне життя ціною власного. У такі хвилини ми глибоко розуміємо вислів «душу й тіло ми положим за нашу свободу».

***(Слайд 20)***

**Ведучий 1.** А скільки невинних душ, які стали на захист своєї країни, забрав Іловайський котел! Багато героїв пішли у вічність безіменними і проводжали їх не їхні матері. Ми, українці, стали згуртованішими і сильнішими у нашому спільному горі. ***(Слайд 21)***

*(Звучить «Мелодія сліз» Бетховена)*

**Учень 1.** Пливуть гроби по морю, як човни –

По морю рук, по морю сліз і гніву.

Пливуть в човнах розтерзані сини

На хвилі молитов і переспіву.

**Учень 2.** Так, ніби в жилах замерзає кров,

А потім б’є у скроні голос крові

За тих, хто тихо жив, а відійшов

У дзвонах слави праведним героєм.

**Учень 3.** Пливуть човни, гойдає кожну лодь

Людська долоня, тепла і тремтяча,

Човнами править втішений Господь,

А серце розривається і плаче.

**Учень 4.** І кожна мати плаче, і пече

Їй кожна рана у чужого сина.

Стоїть Донбас і Львів – плече в плече

І разом з ними плаче Україна.

**Учень 5.** Нехай же вам, герої, віддає

Святий Петро ключі від того раю,

Де убієнний ангелом стає,

Бо він герой. Герої – не вмирають.

**Учень 6.** Герої не вмирають. Просто йдуть

Із поля бою – в небо. В лицарі – зі смерті.

Пливуть човни. Пливуть човни. Пливуть….

Героям слава – вписано у серці.

*Мар’яна Савка**«Реквієм»*

***(Слайд 22)***

**Ведучий 2.** Не обійшла біда і Лубенщину. На сході полягли Бєлорус Владислав Вікторович із м. Лубни, Кучеренко Владислав Ігорович із с. Новаки, Крутько Роман Іванович із с. Вовчик, Гудімов Юрій Олексійович із с. Березівка.

**Ведучий 1.** Просимо вшанувати пам'ять патріотів, які віддали життя за незалежність і суверенітет України хвилиною мовчання.

***(Слайд 23)***

*(Хвилина мовчання)*

*(Пісня-кліп А.Лорак «Мальви»)*

Пам’ятаймо – вони віддали життя за нас. Слава героям. Герої не вмирають. Поки є такі герої, справжні українці, – житиме Україна, житиме народ!

***(Слайд 24)***

**Учень.** Народ мій є, народ мій завжди буде,

Ніщо не перекреслить мій народ!   
Пощезнуть всі перевертні й приблуди,   
і орди завойовників-заброд.   
  
Ви, байстрюки катів осатанілих,   
не забувайте, виродки, ніде:   
– Народ мій є! В його гарячих жилах   
Козацька кров пульсує і гуде!  
*Василь Симоненко*

***(Слайди 25, 26)***

**Ведучий 1.** Ці слова нашого земляка Василя Симоненка як ніколи актуальні саме зараз. Ми не одинокі у боротьбі проти агресора. По усіх континентах котяться хвилі підтримки Україні. І навіть у Росії є люди, які не хочуть війни з нашою країною.

**Учитель.** Життя вчить, що добро врешті-решт перемагає. Я хочу побажати вам усім міцного здоров’я, взаєморозуміння у ваших родинах, визначеності у житті та мирного неба над головою. Слава Україні!

**Усі.** Героям слава!

***(Слайд 27)***