**За Україну! За мир! За спокій!**

***Учень.***

Коли у минуле відійде війна?

Пам’ять тихо горта сторінки…

Обеліски… На них імена, імена …

І роки, і зірки, і вінки…

***Ведучий.***

Єдині нев’янучі вінки – це вінки нашої пам’яті. Приторкнеться чиясь небайдужа душа до цих поетичних рядків і спалахне в ній полум’я пам’яті. І збентежить серце. І нагадає хто ми, чиї ми діти, чиї онуки.

Нагадає про наших солдатів, які грудьми стали проти шквалу війни, щоб відстояти землю, на якій народились і виросли. Землю, на якій повинні були народитись і вирости їхні онуки і правнуки. Вічна хвала і слава їм за це. Вічна пам’ять тим, хто впав на полі битви.

***Учень.***

**Молитва за Україну.**

Господи! Благослови Україну і всі родини наші

Навчи нас не продавати свою совість

Ні дешево, ні дорого.

Захисти нас від ворогів видимих і невидимих,

Що хочуть поневолити нас.

Дай нам, Боже жити вільним життям

Дай кращу долю нашому народу

Дай нам єдність, мир і спокій.

Господи! Збережи Україну

Боже, прийми мою молитву

За Україну! За мир! За спокій!

***Танець з полотном (жовтим і синім).***

*На фоні стягу виходить Україна:*

***Україна***

Я – не окраїна! Я – не руїна

Я – Україна! Я – Україна!

Навік обрала собі дорогу.

Іду до Бога, святого Бога.

***Ведучий***

Засинає стомлене село,

Сонечко сховалося в долині.

Матінка засмучена стоїть *(виходить мати)*

У біленькій ситцевій хустині.

Оченята вицвіли від сліз

Руки від роботи потемніли…

***Мати***

Чом же ви, синочки, мов птахи,

Так надовго в вирій полетіли?

Одне єдине я прошу у Бога

Живими поверніться до мого порога.

***Син***

Повернусь до рідного села *(виходять сини)*

Серце не витримує розлуки.

Матінко, у мене ти одна,

Я цілую теплі твої руки.

***Син***

Ні, з нас ніхто не хоче воювати,

У військо йдем державність захищати.

І твердо скажем

Всім, всім, всім в цей час

Минуле є, й майбутнє є у нас!

***Мати***

То ж нині вас, сини, благословляю.

На щастя, на долю цей рушник вручаю.

Простелю я вишитий рушник

Полотняну одягну сорочку

Повертайтеся, мої сини,

У хату у вишневому садочку.

***Син***

Матінко, цей вишитий рушник

Ми візьмемо у дорогу.

Він через багато літ

Приведе до рідного порогу.

***(сини співають пісню «Мамина молитва, наче білі крила»)***

***Ведучий***

А що може виміряти материнське горе, її сльози…

Благословляла мати сина,

А синові – сімнадцять літ…

Іти на бій за Батьківщину –

Був материнський заповіт.

Сховала сльози на прощання,

Щоб не пекли його вони…

І син пішов, лишив чекання,

Лишив свої злопчачі сни.

Ще не минули бурі стоголосі,

Є і медалі, й ордени…

А рана та, ще ниє й досі

Тим недалеким стогоном війни.

**(*виходить мати, жінка і дочка)***

***Мати.***

Я дочекаюсь тебе, сину,

Повір, дочекаюсь.

Я Божу Матір прошу,

Щоб від тебе біду відвела.

Сльозами омиті ікони

І в серці вогонь не згасає.

Бо я пишаюсь тобою, бо люблю

Ти кровинка моя

***Дружина.***

Я дочекаюсь тебе, мій коханий,

Повір, дочекаюсь.

І в обійми твої

Наче зірка, з небес упаду.

Я зізнаюсь тобі, що кохаю.

Як вперше зізналась своїм я теплом

Коханий, від тебе біду відведу.

***Дитина.***

Я дочекаюсь тебе,любий тату,

Повір, дочекаюсь.

А поки ляльку свою бережу

Ту, що ти дарував.

Я мрію, щоб ти побачив,

Як я в білій сукні кружляю.

Прошу, повернись!

Я за тебе молюсь.

Мій найкращий у світі татусь.

***Пісня (про солдата)***

***Учень.***

Прийшла біда у кожну хату,

Великий смуток оповив.

Закам’яніли з болю квіти,

У церкві ставляють свічки

Хай Бог візьме, вас

В царство світле

І пам’ятають вас віки.

***(виходить жінка в чорному)***

***Ведучий***

Одержала звістку матуся

Щ осин її впав на війні

Поїхала мати до сина

В далекі світи їз села

І білу пшеничну хлібину,

І шитий рушник привезла.

Спинилась вона над водою,

На скелі високій крутій.

Могила його під горою

І писаний камінь на ній.

Заплакала: «Сину, мій сину,

Як довго до тебе я йшла…»

Могилу, неначе дитину,

Руками вона обняла.

Арічка шуміла невпинно,

Ітихо шуміла трава.

І тільки червона калина,

Тремтіла, неначе дива.

А мати стоїть на колінах,

І пальці торкають граніт.

І поруч моя Україна

В скорботі із нею стоїть.

**???**

Печальна мати йде до свого сина,

Гранітні плити плачуть під ногами,

Стукоче сеце, ниє спина:

Синочку рідний йди в обійми мами.

Тече сльоза і падає на плечі.

Із стели очі дивляться хлоп’ячі.

Їм тільки жити, жити і творити –

Вони ж на вік лишаються литячі.

Синочку, рідний, чуєш, як курличуть

У синім небі сумно журавлі?

Вони тебе до себе, синку, кличуть,

А ти лежиш в холодній цій землі…

Печальна мати на могилі сина

І тільки плити плачуть мовчазні,

Від сина погляд відвести не в силі,

А син живим приходить лиш у сні.

***(Пісня про журавлі, танець дітей).***

***Дитина***

Тато, ти бачиш мене з неба?

Тобі я іграшки найкращі покажу.

Я вивчу вірш і розкажу для тебе,

Ти ляжеш спати – я тихо посиджу.

Татусь, мій милий, я тебе чекаю,

Моє прохання до тебе вітер віднесе.

Мене ти чуєш, я серцем відчуваю,

Люблю тебе, рідненький, над усе.

Ні! Я не хочу татуся героя,

Я хочу мати тата із собою.

Візьму великий стільчик і на нього стану,

Я піднімусь до неба, і татуся дістану!

Не раз я чула, як казали люди,

Дітей прохання Ангели до Бога віднесуть.

Я хочу, щоб скінчились війни всюди,

І хай всі татусі із дітками живуть.

***Учень.***

Горнусь до тебе, Україно,

Як син до матері горнусь.

За тебе, рідна і єдина,

Щодня я богові молюсь.

***Учень.***

Прилітають завжди журавлі,

Колоски достигають великі.

Молюсь, щоб мир був на землі,

Для усіх дітей на цілім світі

***(пісня «Мирне небо»)***