**Виховний захід «Шануймо подвиг героїв Майдану»**

(присвячений третій річниці Дня Гідності та Свободи)

**Мета:** формувати у школярів ціннісне ставлення до Батьківщини; шанобливого ставлення до трудових та ратних подвигів співвітчизників; розвивати в учнів почуття гордості за славне минуле рідного народу, національної самосвідомості та громадянської активності; наставляти на зміцнення єдності і дружби всіх народів, що проживають на території України; виховувати патріота, який знає і поважає традиції свого народу, трудівника, люблячого свою землю, громадянина, готового захищати свою Батьківщину; прагнення примножувати своєю працею здобутки українського народу.

**Обладнання:** святково прикрашений зал, аудіо та відео презентації, проектор, мультимедійна дошка.

**Хід виховного заходу**

**Вихователь.** Доброго дня, шановні батьки, педагоги, учні та гості нашого заходу! Минуло вже три роки з того часу, як пройшла революція гідності **2013** року. Це був надзвичайно важкий іспит для України, коли українці продемонстрували свою європейськість, гідність, своє прагнення до свободи. Тому 21 листопада 2014 року президент України Петро Порошенко підписав указ «Про відзначення щорічно 21 листопада Дня Гідності та Свободи». Сьогодні ми зібрались в цій залі, щоб у глибокій скорботі низько схилити голови перед пам’яттю наших героїв, які боролися в продовж багатьох століть за честь, правду і гідність й віддали своє життя за Україну.

Наш виховний захід «Шануймо подвиг героїв Майдану», який підготували учні 6 класу присвячений пам’яті саме тих людей, які розкрили нам очі, які змусили подивитися на життя зовсім по іншому, і які своїм прикладом показали, як треба сьогодні відстоювати незалежність, любити Україну та свій народ.

А як все починалось?

**Настя.** 21 листопада 2013 року студенти Києва вийшли на Майдан Незалежності в підтримку євроінтеграції за Єропейську Україну!

**Роман Г.** Спочатку - це була виключно мирна акція молоді з гаслами: «Україна-це Європа», «Ми –вільні» « Ми хочемо в ЄС». Кількість активістів зростала з дня в день.

**Лєра.** А що ж було далі… А далі- не підписання угоди про асоціацію.

**Сільвана.** А далі- жорстоке побиття студентів вніч з 24 на 25 листопада.

**Віталіна Буфля.**  А далі… А далі- покалічені людські тіла та серця, Михайлівський Собор, Майдан залитий кров’ю, барикади, шини. Революція гідності.

**Настя.** Народе мій, пишаюся тобою:

Моя душа - частинка твого «Я».

Красою правди у святім двобою

Понад Майданом сонця лик сія...

**Юля.** Є нація! Хай знають всі у світі:

Ми є! Народ піднявся із колін!

І переможно сонце правди світить,

Співає гордо наш Державний Гімн.

*(Звучить Державний Гімн України)*

**Денис.** Тим, хто в боротьбі за волю і кращу долю України не дожив до сьогоднішнього дня, спить у незнаних і безіменних могилах – присвячується! Цвіту нашого народу, його славним синам і донькам, які у розквіті сил віддали свою молодість, і, найдорожче, життя – присвячується!

**Роман Г.** І знову, в котрий це вже раз

Зійшлися ми в одній родині,

Щоб пом’янути славний час,

Коли в офіру Батьківщині

Себе принесли кращі з нас.

**Настя.** Українська земля… Земля щедро полита кров’ю її синів. З нашої історії ми бачимо споконвічне прагнення українства до волі та незалежності рідної землі, неньки-України.

**Роман Б.** Було колись в Україні – ревіли гармати.

Було колись – запорожці вміли панувати.

Панували, добували і славу, і волю

Минулося… Зосталися могили по полю.

**Денис.** Україна! Країна смутку і печалі, краси і радості, різних звичаїв та обрядів, гучної української пісні, чарівної природи. Це країна добрих, щирих, привітних, веселих і гостинних людей, які ніколи не поневолювали інші народи, а лише вміло захищалися від ворога.

**Юля.** Україно! Ти – моя молитва,

Ти моя розпуко вікова.

Гримотить над світом люта битва

За твоє життя, твої права.

**Лєра.** Україно! Ти для мене диво!

І нехай пливе за роком рік,

Буду, ненько, горда і вродлива,

З тебе дивуватися повік.

**Роман Г.** Лети, вітре, з полонини та понад степами,

Рознеси ти нашу славу широко світами.

Запорізька Січ! Козацтво – легендарне минуле українського народу, що упродовж століть протидіяло спробам турецьких султанів, кримських ханів, польської шляхти поставити український народ на коліна.

**Денис:** Я – маленький козак, правда, люди, правда, так?

Буду швидше виростати, Україну захищати.

**Роман Б.:** Гостра шабля при боку – вірна помічниця,

Допоможе козаку з ворогом побиться!

**Роман Г.** Продовжили героїчну історію України Січові Стрільці, які мужньо боролися за її волю. Це були молоді хлопці. Кожен з них любив матір, рідний край, але понад усе бажав незалежності своїй Батьківщині.

**Настя.** До суду тебе не скують ланцюги

І руки не скрутять ворожі.

Стоять твої рідні сини довкруги

З шаблями в руках на сторожі.

**Лєра.** Стоять, присягають тобі на шаблях

І жити, і вмерти з тобою,

І рідні прапори в кривавих боях

Ніколи не вкрити ганьбою!

**Сільвана.** Живи, Україно, живи для краси,

Для сили. для правди, для волі!

Шуми, Україно, як рідні ліси,

Як вітер в широкому полі!

**Лєра.** Нема любові понад ту,

Що окропила кров’ю Крути,

І ту гарячу кров святу

Повік Вітчизні не забути.

**Лєра.** Бій під Крутами належить до однієї з найтрагічніших сторінок нашої історії. Під Крутами загинув цілий студентський Курінь – триста студентів – цвіт української молоді, цвіт української Нації. Трагедією було те, що під Крути пішли лише триста і лише молодь. Гімназисти і студенти. Найстаршому 21 рік. А наймолодшим – 14-16 років. Вони пішли, щоб затримати ворога, який був майже під Золотими Воротами Києва…І полягли… Вони принесли в жертву Батьківщині своє молоде життя. Ця найтрагічніша сторінка стала нашою гордістю.

***Сценка «Зустріч» (Сергія Нігояна та Героя Крут)***

**Юля.** Мені наснилось, що вони зустрілись:

Убитий в Крутах й вірменин Сергій.

В саду едемськім на травичці всілись:

**Герой Крут***(Шлейкін Денис)*

“За що тебе? ”

**Сергій Нігоян** *(Гуццуляк Роман)*

“За Україну, друже мій.”

**Герой Крут** *(Шлейкін Денис)*

Ти знаєш і мене за неї вбили,

Та це було вже років майже сто.

Тоді померли ми, щоб ви нам жили.

А вас вбивають… Вас тепер за що?”

**Сергій Нігоян** *(Гуццуляк Роман)*

“Ти пам’ятаєш, друже. Звісно, пам’ятаєш,

Як біло-біло в нас цвітуть сади.

І ти цей запах п’єш. І ти його вдихаєш …

Я б все віддав, щоб хоч на мить туди.”

**Герой Крут** *(Шлейкін Денис)*

“А я ще ввечері узяв дівча за руку

Й тихенько так до серця притулив.

Тоді не знав, що Бог уже розлуку

Навіки на землі нам присудив.

Під Крутами стояли ми стіною.

В очах не страх, а злість до ворогів.

Більшовики готовились до бою,

Я йшов на смерть… а жити так хотів.”

**Сергій Нігоян** *(Гуццуляк Роман)*

“Мені твій попіл стукав, брате, в груди.

Я вірменин, а теж Вкраїни – син.

Не мав у серці й крапельки облуди,

За те й убив мене проклятий поганин.”

**Юля.**

… Мені наснилось, що вони зустрілись.

Убитий в Крутах й бородач Сергій.

В саду едемськім на травичці всілись:

**Разом** ” За Україну нас вбивають, брате мій.”

**Юля.** Здавалось би, доля нарешті подарувала нам унікальну можливість стати незалежною Європейською державою, але як ми бачимо історія повернула нам ще одні Крути. Молодь, студенти, школярі вийшли на майдан, вибираючи свою гідність.

**Буфля.** За час майдану в усіх справжніх українців в душі звучали слова «Слава Україні!» - «Героям слава!»

**Денис.** Та сьогодні ми вже знаємо, що герої не вмирають, вони живуть до тих пір, поки живе їх справа. Їх – 104. І серед них є і наші земляки.

**Юля.** Це Олександр Щербанюк.

**Настя.** Та Василь Аксенін.

**Роман Г.** До цих пір на території нашої держави немає спокою, після Майдану розпочалися військові дії на Сході України, в ході яких було втрачено вже кілька тисяч життів солдат та мирних жителів.

Ми закликаємо вас сьогодні згадати у ваших молитвах усіх Героїв, що загинули під час революції Гідності, війни на Сході України, які поклали свої голови за наше майбутнє. Хай пам’ять всіх невинно убитих згуртує нас, живих, дасть нам силу та волю, мудрість і наснагу для зміцнення власної держави на власній землі.

*Учень запалює свічку.*

**Денис.** Нехай кожен з нас торкнеться пам’яттю цього священного вогню – частинки вічного. А світло цієї свічки хай буде даниною тим, хто навічно пішов від нас, хто заради торжества справедливості жертвував собою. Вони повинні жити в нашій пам’яті! Встаньте, щоб вшанувати їх хвилиною мовчання. **(Хвилина мовчання)**

**Настя.** Пам’ятайте про тих, хто безвісти пропав,

**Буфля.** Пам’ятайте про тих, хто не встали, як впали,

**Денис.** Пам’ятайте про тих, хто згоріли, мов зорі,-

Такі чисті і чесні, як повітря прозоре.

**Лєра.** Пам’ятайте про тих, що за правду повстали.

**Сільвана.** Пам’ятайте про тих, що лягли на заставах.

**Роман Г.** Пам’ятайте про тих, що  лягали під танки…

Є в місцях на Вкраїні невідомі останки…

Є в лісах, є у горах, і є під горою,

Менше в світі могил, ніж безіменних героїв…

**Юля.** Пам’ятайте про них і у праці, і в пісні,

Хай відомими стануть всі герої безвісні…

**Лєра.** За що країні стільки болі?  
 Чим заслужили ми усі?  
 У небо йдуть нові герої,  
 Молитви ллються не весь світ.

**Настя.** За що вже сива чиясь мати?  
 За що ці сльози у батьків?  
 Він був студент, пішов в солдати,  
 Що б врятувати рідний дім.

**Лєра.** Навіщо донька вже без батька?  
 Бо він пішов, за її сон,  
 Що б не було їм вдома страшно,  
 Був він водій, тепер – герой.

**Роман Г.** Дивлячись на нинішнє становище нашої країни, ми впевнені, що немає такого українця, який би не бажав миру і спокою Україні. Весь народ нашої держави об’єднався нині проти агресора. Багато чоловіків та жінок мужньо захищають кордони нашої країни. Багато хто із людей працює в тилу для підтримки солдатів.

**Вірш «Плету шкарпетки до АТО»**

Плету шкарпетки до АТО – вплітаю душу,

Рядки молитви візерунками лягають,

Судома пальці зводить, але плести мушу,

Бо мерзнуть ті, хто нас на Сході захищає.

Хто, як не я, бійців теплом душі зігріє?

І я вплітаю побажання та надію,

Щоб янгол крилами бійців укрити зміг.

**Танок**

**Вірш воїнам АТО**

**Роман Г.** Я дивлюсь на світлини бійців,

Щирі посмішки, втомлені очі,

Сиві скроні та безліч рубців….

А мій розум сприйняти не хоче:

Це не сон, не синдром маячні,

Ця війна не в далекій країні,

Не в Іраку чи десь там в Чечні,

А в вишневій моїй Україні.

**Настя.** Саме зараз її вояки

Схід країни від зла захищають.

Б’ються на смерть мої земляки,

Кров’ю землю святу поливають.

Щоб країна ввійшла в майбуття

Вільна, сильна, без чвар і війни.

Віддають саме цінне – життя,

України найкращі сини!

**Сільвана.** В ці дні хай єднає нас думка єдина,

Ми зло в нашім домі долали не раз.

Все треба зробить, щоб жила Україна –

Приймаймо цей заклик, як Божий наказ!

**Юля.** Хай молитва до неба полине,

За всіх нас, як спокута, летить.

Та найперше за рідну країну

Буду щиро я Бога просить.

**Денис.** Боже, змилуйся, прошу, над нами,

Нагадай нам, що всі ми — брати,

Хай синів не втрачатиме мама.

Дім від ворога нам захисти.

**Настя.** Боже, дай нам і спокою, й миру,

Колоситься хай хліб золотий.

За Вкраїну молюся я щиро:

Бережи, Боже, край наш святий!

**Пісня «Нам потрібне мирне небо»**

**Вихователь:** Ви, діти – майбутнє української нації, і від вас залежить майбутнє нашої країни. І в цей нелегкий час, коли точаться бої на Сході країни, ми повинні бути справжніми патріотами, відстоювати єдність, суверенітет і незалежність України. Гордіться вашими знайомими, рідними, нашими воїнами-патріотами, які захищають рідну землю від сепаратистів та російських окупантів. Вкладайте і свою часточку у благодійні акціїї допомоги українським солдатам. Адже ви допомагаєте, насамперед, собі, щоб жити у вільній, єдиній, щасливій Україні.

Тож бажаю нам всім миру, спокою і світлого майбутнього!