**Тема : Їх вже давно прийняло небо**

**Мета:** вшанувати пам'ять Небесної сотні, виховувати патріотизм та гідність в учнів, розвивати почуття власної відповідальності за долю своєї країни.

**Тип заходу** : урок патріотизму.

**Обладнання** : плакат «Герої не вмирають», мультимедійний комплекс.

**Хід заходу**

**Слова вчителя.** Нещодавно ми з Вами згадували Героїв Крут, дискутували, чи не марним був їх героїчний вчинок. То було так давно… Ціле століття тому Україна боролася за незалежність. І то було не з нами…

Ніхто й подумати з нас не міг, що в мирній Україні у ХХІ сторіччі будуть проходити збройні сутички, що почнуть в людей стріляти ті, хто склав присягу народу України. Ми і гадки не мали, що будуть гинути юнаки, чоловіки за те, що своє майбутнє і майбутнє своїх дітей вони бачитимуть в іншій Україні – у вільній, європейській, демократичній, де панує право і закон, а не забаганки та примхи влади.

Відео «Революція Гідності! Майдан. Як все починалось»

<https://www.youtube.com/watch?v=4mt6alYfvM0>

**Учень**

 **Майдан**
Не думав я, що він колись настане,
Цей час, що трансформується в сюжет:
Дві ери, дві епохи, два Майдани,
І дві країни…ніби з двох планет.

Автобуси, міліція, кордони,
І клунки з "тормозками" у руках,
Забуті і недіючі закони,
І навіть різне небо у очах.

Хтось хоче бути в небі зорельотом,
І прогоріти свій короткий вік,
А куликам достатньо і болота,
Болотом завжди хвалиться кулик…

Одні летять, бредуть, чи доповзають,
Змішавши в серці людяність і лють,
І їх пакують, в'яжуть, закривають,
Їх вже вбивають... а вони все йдуть.

А мешканців прилеглої планети,
В Маріїнський… В Потьомкінське село…
Їм напинають правильні намети,
Проводять воду, світло і тепло.

Одні лежать рядами на підлогах,
Вслухаючись у шум нічних атак,
І вороном чатує на дорогах,
Надійний друг "тридцятих" - автозак!

А іншим з польової кухні кашу,
Гарячий чай і блоки сигарет,
Стоять на двох майданах наші й наші,
Та виглядає, ніби з двох планет.

Поділені водою з водометів,
Затягнуті в лиху, погану гру,
Поділені брехнею в Інтернеті,
Поділені межею по Дніпру.

Поділені коктейлем, що палає,
І чорним димом відшумілих шин,
Поділені… Доведені до краю,
Розділені Отець і Дух, і Син…

Осліплені, замиті кров'ю очі,
І кулі, що влучають в об'єктив,
Плач матері, і зойк грудей дівочих,
Два місяці пустих… порожніх слів…

Заяви, маніфести, протоколи,
Скінчились між "Динамівських" колон…
Згорів портрет філософа футболу,
Накривши тілом рідний стадіон.

Бо з двох боків підвозяться набої,
І гострить брат на брата чорний ніж,
Моя країно, все це не з тобою,
Вщипни себе, бо, мабуть, ти ще спиш.

Красуне спляча… скільки ти проспала,
Того, що в світі доброго було,
Закресли день, коли ти дозволяла,
Корону одягнути на чоло.

Ти припиняєш буть смиренним птахом,
Скажи це всім, забудь тваринний страх:
Що той, хто сам себе назвав монархом,
Відповідати має, як монарх.

За те, що відстояли на колінах,
За тих, що вже не мають вороття,
За те, щоб пожила моя країна,
Не на Майданах, а одним життям.

…
*Петро Мага*

**Слова вчителя.**

Хто вони – Ангели Небесної сотні?

Що змусило їх піти на вірну загибель?

22 січня 2014. Весь світ не зводив очей від екранів. Здригнулася Україна – перші вбивства на Майдані. Сергій Нігоян, Михайло Жизневський, Ігор Вербицький, Роман Сеник.

Відео «Сергій Нігоян читає Тараса Шевченка»

<https://www.youtube.com/watch?v=IEb-quFTC-Q>

Вірменин, білорус, та два українці. Хоч як не намагалися нав’язати думку, що на Майдані «кляті бандерівці», та їх смерті доводять, що тут була вся Україна. І українці почали асоціюватися з почуттям свободи і справедливості.

18-20 лютого 2014 року – новітня Голгофа України. Київ. Майдан.

Коли зі сцени повідомили, що в одного загиблого - четверо дітей, у другого – єдина трирічна донечка залишилася круглою сиротою, бо мати померла ще раніше, а третій – ще взагалі не встиг пожити, йому лише 19 років... І тут 50-тисячний Майдан заплакав так по-дитячому пронизливо, як ніби він теж став цією сиротою, що плаче за втраченими батьками...

# Відео « Україна: залитий кров'ю день жалоби»

#  https://www.youtube.com/watch?v=\_eWdFvBbjoM

Понад 100 вбито. Тисячі поранених… Статистика. Суха статистика. Але ж за кожним з них – своя історія, чиєсь обірване життя, нездійснені мрії, сльози рідних…

Я не хочу, щоб вони залишились у вашій пам’яті лиш цифрою, тому згадаймо їх поіменно.

Відео «Небесна сотня»

<https://www.youtube.com/watch?v=6I3whlgR0MY>

**Слова вчителя.** Ви бачилиїхні очі? Чим вони наповнені?

**Учениця**

А сотню вже зустріли небеса..

Летіли легко, хоч Майдан ридав…

І з кров´ю перемішана сльоза….

А батько сина ще не відпускав..

Й заплакав Бог, побачивши загін:

Спереду – сотник, молодий, вродливий

І юний хлопчик в касці голубій,

І вчитель літній-сивий-сивий..

І рани їхні вже не їм болять..

Жовто-блакитний стяг покрив їм тіло..

Як крила ангела, злітаючи назад,

Небесна сотня в вирій полетіла…

**Слова вчителя.** Господь, прийнявши смерть на хресті, подарував нам надію на життя. Герої Майдану, віддавши за нас найдорожче, подарували нам шанс жити в новій, очищеній країні.

Хвилина мовчання

Відео «Небесна сотня...Тільки щоб не даремно»

<https://www.youtube.com/watch?v=J6gyzZyOnog>

**Слова вчителя.** А що ми з Вами можемо зробити, щоб їх смерть не залишилась даремною?

Вони загинули, щоб ми могли жити далі, жити в новій Україні. Але ніхто нам її не збудує… Ніхто крім нас – своїми знаннями, вміннями і бажанням.