Додаток З

**ЗУСТРІЧ**

**старшокласників з учасником Великої Вітчизняної війни**

**до 68-річниці звільнення села Новооріхівка від окупантів**

*На сцені напис: «23 вересня 1943 року – День визволення Полтавщини» та корзини з осінніми квітами.*

**Мета заходу:**донести до учнів історичну правду про події Великої Вітчизняної війни, віддати шану ветеранам-фронтовикам, виховувати шанобливе ставлення школярів до героїчного минулого України.

**Учитель.** Шановні друзі! Ми зібралися тут всі разом з дуже серйозного та урочистого приводу. З цієї ж нагоди у нас в гостях і Антоніна Іванівна Стригун, учасниця бойових дій Великої Вітчизняної війни. Давайте разом привітаємо нашу гостю.

А зараз послухаємо учнів 11 класу.

**Учень 1.** В українського народу є багато свят. Та одним із найбільш хви­люючих для нас є звільнення України від німецько-фашистських загарбників. Цими вересневими днями, а саме 19-20 вересня ми відзначаємо 68 років, як Новооріхівку було звільнено від гітлерівців, а сьогодні, 23 вересня, святкуємо визволення Полтавщини. Серця сповнюються глибокою вдячністю до воїнів, які подолали фашизм.

**Учениця 2.** У цю вересневу спокійну годину

Звертаюсь я щиро до тебе, людино,

Залиш на хвилину щоденні турботи,

З собою побудь у глибокій скорботі.

**Учень 3.** Згадай чоловіка, товариша, брата,

Дружину, сестру чи посивілу матір.

Усіх, хто кував перемогу й загинув

За тебе, за мене, за всю Батьківщину.

**Учениця 4.** Хто месником смілим тоді партизанив

І ворога нищив героєм незнаним.

Згадай їх усіх, замордованих, вбитих,

І гідно живи їх життям недожитим.

**Учень 1.** Та війна була найжорстокішою з війн в усій історії людства. Вона кинула у свій кривавий вир майже всі народи світу і принесла на нашу землю страшні руїни та людські страждання. Називалась вона Великою Вітчизняною, бо вся наша Вітчизна від старого до малого піднялась на боротьбу з ворогом.

*(Пісня «Священная война»)*

**Учениця 5.** З цими словами; які звучали як набат, люди йшли в бій. І зараз, коли ми їх слухаємо, душі пере­повнюються щемом та глибоким болем.

**Учень 1.** Сьогодні по-різному оцінюють події Вітчизняної війни. Але ми з вами повинні знати, що була така жахлива сторінка в історії нашого народу, і це сторінка не одного, а п'яти років.

**Учениця 5.** Багато з них були зовсім юними, тільки-но з-за шкільної парти, з випускного вечора. Це про них колись поет сказав: «Они ушли недолюбив, не докурив последней папиросы». Кожному хотілося вижити, хотілось повернутися додому. Але судилося це, на жаль, не всім…

**Учень 1.** Скільки б років не відходило у вічність, але біль співчуття до людей, чиє життя було коротке, обірване на самому злеті, завжди змушуватиме здригнутися наші сер­ця… Про їхні почуття та переживання ми можемо сьогодні дізнатися з їх власних віршів.

**Вчитель.** Євген Нєжинцев. Помер у 1942 році в блокадному Ленінграді.

*(Учень читає вірш Є.Нєжинцева)*

Пусть буду я убит в проклятый день войны,

Пусть замолчу в свинцовом разговоре.

Пусть! Лишь бы никогда не заглянуло горе

В твой дом, в твои глаза, в твои девичьи сны.

**Вчитель.** Захар Городіський. Помер у 1943 році від тяжких поранень, здобутих у бою. Йому був 21 рік.

*(Учень читає вірш З.Городіського)*

Если мне смерть повстречается близко

И уложит с собою спать,

Ты скажешь друзьям, что Захар Городисский

В боях не привык отступать.

Что он, нахлебавшись смертельного ветра,

Упал не назад, а вперед,

Чтоб лишних 172 сантиметра

Вошли в завоеванный счет.

**Вчитель.** Микола Шпак. Був схоплений гестапівцями в Києві та страчений.

*(Учень читає вірш М.Шпака)*

Ты так хотела сына,

Чтоб вылитый был я,

Родная моя Зина,

Любимая моя!

Хотела и боялась

Неведомо чего.

И не сбылось, не сталось,

Нет у тебя его.

А то бы рос, пригожий,

Повадкой и лицом

На удивленье схожий

Со мной, своим отцом.

Носил бы мое имя,

Мои бы песни пел,

Те самые, какими

Я славить жизнь умел…

Я в братской буду, Зина,

Лежать среди осин…

Ты так хотела сына,

Чтобы в меня был сын!

**Вчитель.** Мірза Геловані. Загинув на фронті у 1944 році.

*(Учень читає вірш М.Геловані)*

Я тебе посвятил много пламенных строк,

Ты же письма писать мне не хочешь…

Ну, так знай: я могу и к тебе быть жесток,

И порву свое сердце на клочья.

Хватит сил у меня твой портрет разорвать,

Сжечь все письма твои дорогие

И без жалости их навсегда променять,

Навсегда променять на другие!..

А при встрече, не глядя, я мимо пройду,

Даже если б и сердце дрожало…

Потому, что весной, в 43-ем году

Ты мне письма писать перестала…

*(Пісня «Если б не было войны…»)*

**Учень 1.** Багато, як світових, так і українських митців сло­ва присвятили свої твори темі війни. Це Андрій Малишко, Олександр Довженко, Володимир Сосюра, Павло Тичина, Олесь Гончар, Ліна Костенко та багато інших. І озиваються в наших душах відлуння партизанських боїв, а з ними – плачі дітей-сиріт, горе матерів.

*(Ліна Костенко «Пастораль ХХ сторіччя»)*

Як їх зносили з поля!

Набрякли від крові рядна.

Троє їх, пастушків. Павло, Сашко і Степан.

Розбирали гранату. І ніяка в житті Аріадна

Вже не виведе з горя отих матерів.

А степам

будуть груди пекти ті залишені в полі гранати,

те покиддя війни на грузьких слідах череди.

Отакі вони хлопці, кирпаті сільські аргонавти,

голуб'ята, анциболи, хоч не роди!

Їх рвонуло навідліг. І бризнуло кров'ю в багаття.

І несли їх діди, яким не хотілося жить.

Під горою стояла вагітна, як поле, мати.

І кричала та мати:

– Хоч личко його покажіть!

Личка вже не було. Кісточками, омитими кров'ю,

осміхалася шия з худеньких дитячих ключиць.

Гарні діти були. Козацького доброго крою.

Коли зносили їх, навіть сонце упало ниць.

Вечір був. І цвіли під вікнами мальви.

Попід руки держала отих матерів рідня.

А одна розродилась, і стала ушосте – мати.

А один був живий. Він умер наступного дня.

**Учениця 5.** Уже 66 років минуло від Дня Перемоги, відтоді, як над нашою землею вщухли залпи Великої Вітчизняної війни. Але вона все одно нагадує про себе: запліснявілими мінами, які калічать сучасних дітей, старими ранами, душевним щемом. Бо війна залишає вічні сліди – на землі і в душі.

**Учень 1.** Серед тих, хто поліг на дорогах війни, були і наші односельці. Більше … наших односельців брали участь у Вітчизняній війні. … з них загинули, не повернулися. Їх фотографії ми бачимо у шкільному музеї. Їх імена ми чуємо щороку в День Перемоги біля пам’ятника у центрі нашого села.

**Учениця 6.** Стоїть обеліск, в нім скорбота німа,

Що поряд із нами людей тих нема.

Вони тут не сіють, вони тут не жнуть,

Лише односельці їм квіти кладуть,

Схиляємось ми шанобливо в задумі,

Тужливо берізки й каштани шумлять,

І чується голос в зеленому шумі:

Догляньте й шануйте могили солдат!..

**Учениця 5.** Тих, хто повернувся, з кожним днем стає все менше і менше. Сьогодні на їхніх скронях сивина. Час невблаганний… Тим з більшою вдячністю, шаною та піклуванням ми повинні ставитися до ветеранів, карбуючи в пам’яті кожне їх слово.

**Учень 7.** Тихі мемуари про війну

Рядові розказують солдати,

Як окопи поміж полину

Залишались навіки, як дати.

Тільки жаль, не кожен розповість

Правнуку, онукові і сину,

І про те, як у бою загинув,

І про Перемоги ждану вість.

**Учень 1.** Юність нашої дорогої гості Антоніни Іванівни Стригун припала на ті буремні роки. Шановна Антоніно Іванівно, просимо Вас поділитися з нами своїми спогадами.

*(Розповідь учасника Великої Вітчизняної війни супроводжується демонстрацією фотографій з її родинного архіву)*

**Учитель.**  Антоніно Іванівно, дякуємо, що Ви знайшли час прийти до нас. Нам було дуже цікаво Вас слухати. Вітаємо Вас із святом визволення Полтавщини, бажаємо Вам міцного здоров’я, добробуту та благополуччя. Спасибі Вам за наше мирне, щасливе дитинство! Сподіваємось, що Ви ще не раз завітаєте до нас у гості.

*(Учні вручають квіти ветерану)*