«А вони вірили…»

(*До дня пам'яті Небесної сотні*)

**Мета: вшанувати пам'ять героїв Небесної сотні, прищеплювати любов до Батьківщини, виховати патріотичну свідомість, розвивати бажання стати гідними громадянами України.**

**Обладнання : фото героїв Небесної сотні,Прапор України, напис «Герої не вмирають»; мультимедійний супровід.**

**Хід заходу**

**I ВСТУПНА ЧАСТИНА**

*Небесній сотні, шана й молитви*

*За чисті душі, що злетіли в небо*

*Їм шлях високий Боже освяти*

*І в мирі Господи прийми до себе.*

*Слава Україні! Героям Слава!*

* **Ким були? До чого прагнули ? Вони не були,  ні екстремістами, ні терористами, ні фашистами. Звичайні люди, мирні громадяни, які вийшли, на так званий Євромайдан, щоб відстояти своє право на мрію. Учителі  та студенти, підприємці та журналісти, вчені та академіки, художники та музиканти, громадські діячі та прості робітники. Люди, які жили у різних куточках України. Такі здавалося б різні… Але – ні! Вони були схожими між собою. Дуже схожими! Схожими серцями, у яких , на перекір безвір’ю, безнадії та ненависті , що нав’язуються нам духом цього світу, жили віра , надія та любов. Віра – у перемогу добра над злом, правди – над неправдою та кривдою. Надія – на краще майбутнє для своєї країни, своїх дітей. Любов – до України, справжніми синами якої вони були , є і будуть.**

**II Основна частина**

**Василь Мойсей. 21 річний студент 4 – го курсу Луцького університету розвитку людини. Навчався на факультеті соціальних крмунікацій та реабілітації. Був активістом організації ВО «Свобода» Волинської області. Вранці 20 лютого 2014 року на вулиці Інституцькій у нього влучив снайпер. Не допоміг хлопцю цивільний бронижелет. Він помер у 17 лікарні міста Києва від поранення у грудну клітку. Попрощатися із героєм прийшло понад 20 тисяч людей. Тих, котрі знали його за життя  і тих не знайомих із ним, які прийшли виразити свою подяку за його жертвенність та любов. Поховали Василя у Луцьку під вигуки “Героям Слава!” та постріли гармати.**

**Згадує мати, як її син любив Україну, як переживав за неї . Також «Василь дуже любив вишиту сорочку. Брав кожного разу з собою на Майдан. Говорив, як ми переможемо, я вберуся у вишиту сорочку. Він вірив в Україну, вірив, що ми переможемо. І я надіюся, що ми справді переможемо». Ще мати згадує такі слова сина: « Мамо, я народжу троє дітей. Одного – для мами, другого – для тата, а третього – для України». Якою ж великою мала бути любов цього молодого хлопця до своєї Батьківщини, щоб зродити у його серці такі слова?! Чи часто, ми, батьки, що вважаємо себе патріотами, можемо промовити таке ? А він зумів… Не вдалося Василю втілити у життя цей задум на своїх дітях, та по волі Божі, він втілив його своїм життям. Був же третьою дитиною в сім’ї. Мати каже: « Так стал- ося, що я народила дочку Марійку – для мами й тата, сина Романа – для мами й тата, а свого сина Василька, наймолодшого мого пташка – для України. Україна взяла мого сина».**

**1 – й учень**

**Мамо, знаєш, як хочеться жити,**

**вірив, що боремось не даремно,**

**не хотілося бути убитим**

**бездиханним упасти на землю.**

**2 – й учень**

**Iз останніх я сил намагався,**

**як люблю тебе розказати,**

**та вони не залишили шансів,**

**щоб життя моє врятувати.**

**3 – й учень**

**Ця нестерпна біль, моя ненько,**

**усе тіло моє пронизало,**

**клята куля попала в серденько,**

**і в очах усе світло згасало.**

**4 – й учень**

**За країну, за честь, за свободу,**

**ми прийшли на Майдан відстояти,**

**та прийшлося простому народу**

**у нерівнім бою воювати.**

**5 – й учень**

**Що покинув тебе, пробач ненько,**

**така в мене життєва дорога,**

**помолися за мене, рідненька,**

**бо тепер я у сотні у Бога**

**Перегляд відео кліпу Тіани Роз «Мамо не плач»**

**«Небесна сотня» – назва, яку дав народ полку героїв, що пожертвували собою заради нас, нашої мрії про краще майбутнє. Та здається мені, що ця назва символічна. Адже відвоювавши тут на землі, вони не перестають воювати на небі. Своїми молитвами та заступництвом перед Богом та Богородицею, вони, допоки стоятиме світ, будуть просити за нас та Україну. А ми в свою чергу не маємо права забувати, за що вони віддали своє життя і пильнувати , щоб не впасти в оманливу сплячку.**

**6 – й учень**

**А сотню вже зустріли небеса..  
Летіли легко, хоч Майдан ридав…  
І з кров´ю перемішана сльоза….  
А батько сина ще не відпускав..**

**Перегляд відео кліпу «Небесна сотня – вічна пам'ять»**

**Сценка « Подорож в майбутнє»**

***Син* :Мамо, скажи, а що тут було?**

***Ведуча* :Запитає мій син за років так з десять**

***Мати* :Ти знаєш, любий, вже все загуло.**

**Подивися, як же тут чудесно…**

***Син* :Ну, мамо, скажи, хіба тобі важко?**

***Мати* :Ой важко, мій сину, важко до болі.**

**Ти знаєш, Вони так хотіли казки…**

***Син* :А хто Вони?**

***Мати* :Вони – це ГЕРОЇ!**

***Син* :Герої мультфільму?**

***Мати* :Та ні, Герої України, нашого життя.**

**Їх молодих спіткало страшне лихо.**

***Син* :А що тут було?**

***Мати* :Було кровопролиття.**

**вони помирали, щоб ти народився і**

**став патріотом своєї держави.**

***Син* :Матусю, скажи, а ти знаєш їх лиця?**

***Мати* :Ні, та душу свою Вони за нас віддали.**

***Син* :Мамо, дивись, на дереві стрічка,**

**і фото, і підпис «Устим Голоднюк – від кулі снайпера».**

**За цим деревом його було вбито.**

**А за що?**

***Мати* :За нас і за нашу державу!**

***Син* :Чому ж ти плачеш?**

**Ти ж там не була, жива – здорова ти.**

***Мати* :Вони поклали тіла свої,**

**а це так важливо**

* **На Майдані пліч-о-пліч стали українці і євреї, росіяни та вірмени, грузини і білоруси. Їх об'єднала українська земля та бажання жити у вільній країні. Спочатку вони вимагали право вибору. Потім їм довелось вимагати права жити. І хоч кулі снайперів - це вагомий аргумент, але ні кулі, ні гранати, ні нелюдська жорстокість не змогли перемогти цих людей. Вони гинули, та не здавались... Так на Майдані з'явилась ще одна сотня - Небесна. Для України це найголовніша, найпливовіша сотня. Кожен із них заплатив за свої переконання найвищу ціну - життя. І для нас є святим обов'язком гідно вшанувати Героїв. Щоб ми пам'ятали - хто і за що загинув. Щоб ми їх не зрадили. Темні часи пройдуть. Буде колоситись хліб. Будуть сміятись діти. Буде жити Україна. Але віднині небесне воїнство поповнилось ще однією сотнею. Небесною сотнею. Герої не вмирають!**

**Сценка «Зустріч»**

***Ведуча :***

**Мені наснилось, що вони зустрілись:**

**Убитий в Крутах й Нігоян Сергій.**

**В саду едемськім на травичці всілись:**

***Герой Крут* «За що тебе? «**

***Сергій Нігоян* «За Україну, друже мій.»**

***Герой Крут* : 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:*"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* :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*: 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.**

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

**Убитий в Крутах й бородач Сергій.**

**В саду едемськім на травичці всілись:**

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

**Підсумок заходу**

* **Україна пишається справжніми синами й дочками, що своєю боротьбою, творчістю наближали час утворення самостійної держави. Про український народ можна говорити тільки з гордістю, бо він є і волелюбним, і працьовитим, і пісенним, і душевно щедрим, гостинним. Наш народ почав впевнено будувати нову державу, де кожен українець зможе знайти захист і одержати право на розвиток своїх талантів.**

**Давайте вшануємо наших героїв хвилиною мовчання .**

**(Діти стають в коло і передають свічкупам'яті)**