**Мета:** розширити знання учнів про історичні події афганської війни; виховувати повагу і шану до воїнів-інтернаціоналістів, до трагічної сторінки нашої історії; розповісти про односельчан, що служили в Афганістані, віддати данину пам’яті полеглим воїнам-афганцям.

**Обладнання:** відповідні записи,проектор, мультимедійна дошка, ноутбук.

**Хід проведення**:

**(по – черзі виходить 3 дівчини, на екрані паралельно йде відеоролик, перший слайд свічка з написом назви заходу, наступні кадри – події Афганської війни)**

**Аня:** Афганістан – ти край війни і крові,

Тих молодих завзятих юнаків,

В котрих у грудях полум’я любові,

Горить допоки дух їх не дотлів.

**Аліна:** Афганістан – проклятий ти батьками,

Всіх тих синів, котрих ти вербував.

Бо їх серця скривавлені ножами,

У кожну мить, як воїн помирав.

**Настя:** Афганістан – твоя війна це сльози,

Братів, сестер і ледь живих батьків,

Жахлива спека і страшні морози,

Навіки в пам’яті відважних юнаків.

**Аня:** Пройшли роки, війну ж ту не забути

Бо кожен воїн, вернувсь живим

**Аліна:** згадає тих, кого не повернути

**Настя:** бо й вірний друг там згинув молодим! **(продовжуються кадри з війни)**

**Аня:** Афганська війна – ще одна сумна сторінка нашої історії, брудна, неоголошена…

**Аліна:** Сьогодні ми зібралися в цьому залі, щоб вшанувати пам'ять воїнів – інтернаціоналістів, які боролися за встановлення миру в Афганістані.

**Настя:** А ще цей день називають Днем виведення військ з демократичної країни Афганістан.

**Аня:** Афганська війна належить до тих подій 20 – го століття, які ще не знайшли свого повного об’єктивного висвітлення та аналізу. Вона залишається «білою плямою» новітньої історії.

**Аліна:** Давайте з вами дізнаємося, які ж були передумови виникнення громадянської війни в Афганістані. **(фрагмент відео)**

**Настя:** Переглянувши фрагмент відео ми дізналися, що головною передумовою виникнення війни була державна революція, яка привела до влади «маджахедів» - «борців за віру». Ці угрупування підтримали Сполучені Штати Америки, і в 1979 році починають виникати воєнні сутички.

**Аня:** Влада, яку усунули просить про допомогу у Радянського Союзу. На прохання СССР відповіла згодою. І вже 25 грудня 1979 року о 15год.00хв. сонячного зимового дня радянські солдати перетнули кордон. Як вони вважали йдуть відновлювати мир та захищати мирне населення, але це було далеко не так…

**Аліна:** Перші ж загиблі з’явилися уже через 2 години. БМП не втримався на крутому гірському перевалі, перевернувся, і одразу ж загинуло 8 чоловік.

**Настя:** На війну відправлялись майже діти – 18 – 20 років. Радянський Союз приховував це, і лише листи додому розкривали трагічні події тих літ. **(2 дівчини йдуть в різні боки)**

**Аня:** Із листа молодого юнака до дівчини **(за лаштунками читається Владом лист, паралельно йде відео)**

***«Здравствуй, дорога, люба моя Олена! Отримав твій лист, і душа зраділа за тебе, що ти вступила до університету. Повернуть, і я туди вступлю. Будемо разом навчатись. Дуже сумую, моя мила. З дня – на – день вийде наказ про демобілізацію. Так що скоро повернусь додому. У мене все добре. Живий. Здоровий! Служба йде нормально. Завтра йдемо в рейс супроводжувати колону в віддалену точку, повернусь, і обов’язково напишу тобі. Передавай всім привіт. Сумую, жду зустрічі з тобою. Твій Микола.»***

**Аня:** Але сталося не так, як гадалося (кадр затертий, на фоні відео чит. **Слова «Микола разом з друзями супроводжували колону в віддалену точку. Несподівано потрапили в засідку моджахедів. Зав’язався запеклий бій…..»** йде відео про воєнні дії).

**Аня:** В бою Микола був смертельно поранений. Стікаючи кров’ю, друзі не могли йому допоїти, ворог не давав цього зробити. (кадр затертий)

**Аня:** Останніми словами юнака були «Скажіть Олені, що я її кохаю».

**Аня:** До коханої дівчини, рідних батьків Микола повернувся в цинковій труні. Таких, як він називали «Чорними тюльпанами».

**Аня:** І скільки було таких як Микола? Скільки дівчат, матерів чекали своїх дітей? Скільки молилися, сліз проливали?

(**вих.. Мати в руках фотокартка)**

**Влад:** **(за кулісами)** Посміхнувся поштар винувато,

Що сказати матері не знає.

Не приніс знов листа від солдата.

Адже знає, так його чекаю.

**Наташа:** Ти пиши мені, синку, частіше,

Хай дорослий,- мені ти- дитина,

Повертайся додому скоріше,

Дорогенький, хороший мій сину.

Мені часто ти снишся ночами,

А прокинусь – тебе вже не бачу.

Подивлюсь на портрет твій і часто,

Щоб ніхто не помітив, я плачу.

Знаєш, сину мені 38,

Я бадьора, зовсім не хворію.

Все гаразд у нас дома, та тільки

Я, чомусь, мій хороший, сивію.

Я думками, синочку, з тобою,

Ти пиши, щоб душа не боліла,

Щоб діждалась тебе молодою

І чорнява була, а не біла.

**Влад: (вих.. на сцену)** Багато матерів і батьків не дочекалися своїх синів, котрі не сказали – «Мамо, я живий…»

**Аліна:** Війна тривала майже довгих 10 років. Близько 4 тис. молодих хлопців загинуло. На цвинтарях України з’являлися свіжі могили з юними молодими обличчями. А на могильних плитах забороняли писати справжню причину загибелі, байдуже посилаючись на інтернаціональних обов’язок.

**Влад:** 6 тис. стали інвалідами, ще 72 тис. залишились у полоні або пропали безвісті. Важкий , сумний підсумок, чи не так?!

**Аліна:** Думаю, що так! 15 лютого 1989 року – це найщасливіший день, бо радянські хлопці повернулися додому. Давайте переглянемо, що говорять джерела про вивід військ з демократичної країни Афганістан та про цей день - 15 лютого **(фрагмент відео)**

**Влад:** Закінчилася десятилітня ніким і нікому не оголошена трагічна війна. Але в людській пам’яті вона буде жити довго, тому що її історія написана кров’ю солдат і сльозами жінок та матерів, обелісками з залізними зірочками та піснями, які увірвалися в наше життя фронтовим вітром.

Схилимо ж голови перед світлою пам’яттю тих, хто віддав своє життя, увійшовши у безсмертя. **(звук метронома, хвилина мовчання)**

**Влад:** На цьому наша лінійка оголошується завершеною, але ми ніколи не повинні забувати подвиг воїнів – інтернаціоналістів.

**Лиманська міська рада**

**Відділ освіти**

**Тернівський навчально – виховний комплекс**

**«загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»**

Усний журнал

«А пам'ять серце збереже»

Підготували:

Шк.. самоврядування, д/о «Веселка»

Педагог – організатор

Тихоненко К. Л.

с. Терни,

2017 н. р.