
**Мета:** вшанувати патріотизм і мужність громадян, які восени 2004 року та у листопаді 2013 року – лютому 2014 року повстали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини і громадянина, національних інтересів України та її європейського вибору, прищеплювати любов до Батьківщини, зберегти та донести до учнів об’єктивну інформацію про доленосні події в Україні початку ХХІ століття, розвивати бажання стати гідними громадянами України.

*(виховний захід, присвячений*

*Дню Гідності та Свободи)*

**«УКРАЇНА**

**ГІДНА СВОБОДИ»**

**Обладнання:** презентація; книжкова виставка; герб та прапор України; плакат «Україна гідна свободи!»; виставка плакатів «Наш дух не зламати, свободу не вбити!», виставка учнівських творчих робіт «Наш пошук і творчість тобі, Україно!», двоє учнів тримають прапор України, привезений з АТО волонтерами, з підписами та побажаннями учням від воїнів.

**Педагог-організатор.** Україна – це територія гідності й свободи. Такими нас зробила не одна, а дві революції – наш Майдан 2004 року, який був Святом Свободи, і Революція 2013 року, Революція Гідності. Це був надзвичайно важкий іспит для України, коли українці продемонстрували свою європейськість, гідність, своє прагнення до свободи.

Указом Президента України від 13 листопада 2014 року, з метою утвердження в Україні ідеалів свободи і демократії, збереження та донесення до сучасного та майбутніх поколінь об’єктивної інформації про доленосні події в Україні початку ХХІ століття, а також віддання належної шани патріотизму й мужності громадян, які восени 2004 року та у листопаді 2013 року – лютому 2014 року повстали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини і громадянина, національних інтересів України та її європейського вибору, установити в Україні День Гідності та Свободи, який відзначати щорічно 21 листопада.

**Ведучий.** Тим, хто в боротьбі за волю і кращу долю України не дожив до сьогоднішнього дня, спить у незнаних і безіменних могилах – присвячується!

**Ведуча.** Цвіту нашого народу, його славним синам і донькам, які у розквіті сил віддали свою молодість, і, найдорожче, життя – присвячується!

**1 учень**

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.

**2 учень**

Нема любові понад ту,

Що окропила кров’ю Крути,

І ту гарячу кров святу

Повік Вітчизні не забути.

*Звучить гімн України*

**Ведучий.** 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.

**Ведуча.** І сьогоднішній виховний захід ми присвячуємо всім представникам славетного лицарського роду, гідним нащадкам великих прадідів, у чиїх жилах пульсує гаряча кров і дух героїчних запорожців.

Було колись в Україні – ревіли гармати.

Було колись – запорожці вміли панувати.

Панували, добували і славу, і волю

Минулося… Зосталися могили по полю.

**Ведучий.** Україна! Країна смутку і печалі, краси і радості, різних звичаїв та обрядів, гучної української пісні, чарівної природи.

**Ведуча.** Це країна добрих, щирих, привітних, веселих і гостинних людей, які ніколи не поневолювали інші народи, а лише вміло захищалися від ворога.

**3 учень**

Україно! Ти – моя молитва,

Ти моя розпуко вікова.

Гримотить над світом люта битва

За твоє життя, твої права.

**4 учень**

Україно! Ти для мене диво!

І нехай пливе за роком рік,

Буду, ненько, горда і вродлива,

З тебе дивуватися повік.

**5 учень**

Лети, вітре, з полонини

Та понад степами,

Рознеси ти нашу славу

Широко світами.

*Виконується пісня «Це моя Україна»*

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

*Виходять хлопчики-козаки.*

**1 козак**

Я – маленький козак,

Правда, люди, правда, так?

Буду швидше виростати,

Україну захищати.

**2 козак**

Гостра шабля при боку –

Вірна помічниця,

Допоможе козаку

З ворогом побиться!

**Ведуча.** 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.

**6 учень**

Живи, Україно, живи для краси,

Для сили, для правди, для волі!

Шуми, Україно, як рідні ліси,

Як вітер в широкому полі!

До суду тебе не скують ланцюги

І руки не скрутять ворожі.

Стоять твої рідні сини довкруги

З шаблями в руках на сторожі.

Стоять, присягають тобі на шаблях

І жити, і вмерти з тобою,

І рідні прапори в кривавих боях

Ніколи не вкрити ганьбою!

**Ведучий.** 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.

**Ведуча.** 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.

**7 учень**

На Аскольдовій могилі

Поховали їх –

Тридцять хлопців-українців,

Славних, молодих.

На Аскольдовій могилі

Український цвіт!

По кривавій по дорозі

Нам іти у світ.

На кого посміла знятись

Зрадника рука?

Квітне сонце, – грає вітер

І Дніпро - ріка:

На кого завзявся Каїн?

Боже! Покарай!

Понад все вони любили

Свій коханий край.

*Звучить пісня «Мальви».*

**Ведучий.** Здавалось би, доля нарешті подарувала нам унікальну можливість стати незалежною Європейською державою, але історія повернула ще одні Крути.

**Ведуча.** І знову молодь, студенти, школярі вийшли на майдан, виборюючи свою гідність. Нація потребує активності, єдності, самопожертви.

**Ведучий.** На майдані в Києві вже були перші жертви, чути було стогони поранених, але українці з рідкісною впертістю боролися далі. Ніхто не думав відступати.

**Ведуча.** Небезпека стала очевидною. Із останніх сил боронилася молодь від ворога, який розстрілював її на короткій дистанції.

*Виходить дівчина-Україна на фоні ліричної мелодії*

**Дівчина-Україна.**

Я – Україна, земля, що помічена болем,

Птаха, що довго чекала на волю.

Я – зранений край, де пахне полином,

Я – спів у саду солов'їний

Я – Україна, я – єдності вічної мрія,

Мова співуча, любов і надія,

Травинка в росі, я – і в лузі калина,

Я – сонця і неба дитина.

Я – спів солов'їний! Я – єдності мрія!

Я – в лузі калина! Я – сонця дитина!

Я – Україна, молитвою Бога вітаю,

Поле широке добром засіваю,

Я – подих життя, земля Україна,

Я – ніжна любові зернина.

*Звучить музика «Коли настане день, закінчиться війна».*

*Інсценізація. Хлопець у воєнній формі.*

**Хлопець.**

Стежка все крутіше

Забирає в небо,

Важчає помітно

Речовий мішок…

Стати б, відпочити,

Але знаю – треба.

І, стиснувши зуби,

Йду, за кроком крок

Там за перевалом,

Бій клекоче з ночі,

Гинуть наші хлопці…

Знаю лиш одне:

Якщо смерть захоче

Зазирнути в очі –

За спиною друга

Не знайде мене…

*Назустріч хлопцеві виходить наречена.*

**Наречена.**

Бачу, любий, ти втомився.

Але тримайся, я тебе прошу.

За тебе тато так вночі молився.

А я, я поряд подумки ходжу.

Будь сильним, а я дочекаюсь.

Нікого в світі так не полюблю.

Я довгу витримать розлуку намагаюсь.

Ти тільки виживи, тебе молю.

**Хлопець**

Не може бути! Це галюцінація!

Ти така гарна, ти – богиня, грація…

*Вальс хлопця з нареченою.*

**Ведучий.**

Аж раптом отямився і в бій пішов.

І в ньому вічний спокій він знайшов.

**Ведуча.**

А голос дівочий квилить і квилить,

Соромиться кричати на весь світ…

Кого клясти? Кого назвати винним?

І що той світ? Хіба він дасть отвіт?

На хрест сусідній похилився тато,

Похнюпилися братики малі –

Ховали воїна-солдата,

На мирній українській землі.

**Ведучий.** Кожен із Небесної сотні, чи воїн АТО, як і ми з вами мали свою сім`ю, батьків, друзів, захоплення, свої симпатії і свої невідкладні справи. Але поклик їхньої душі саме в цей час призвав їх до боротьби за вільну, демократичну Україну.

**8 учень**

А сотню вже зустріли небеса…

Летіли легкою, 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…

*Відео «Білі лебеді»*

**Ведуча.** І 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.

**Ведучий.** Героям Майдану і воїнам-захисникам України, які загинули за світле майбутнє України, оголошується хвилина мовчання.

*Хвилина мовчання. Звучить музика «Плине кача». Музика затихає і на фоні звучать слова*

**9 учень**

Мамо, я живий, лиш закриті очі....

І серце не б`ється, не вирує кров...

Ти тільки не плач, знай - всі дні і ночі

Я буду поруч – в грудях, де живе любов!  
Ти пробач мене, мамо, за гіркії сльози,  
За ту біль, і той жаль, що я наробив.  
Я ж хотів лише миру, добра і свободи...  
А мене за це ворог безжалісно вбив.  
Не жалій, моя нене, що я не вернуся,  
Не кляни ворогів! Нехай судить їх Бог!  
Я для тебе сьогодні з небес посміхнуся,  
Ти лишень свої очі здійми до зірок!

**Ведуча.** Революція 2013-2014 років це не протистояння Заходу й Сходу, не протистояння України й Російської Федерації – це протистояння між тими, хто має гідність, і тими, хто не тільки не має її, а й взагалі не розуміє, що це означає. Тільки той, хто має гідність, може знайти в собі сили робити те, що вважає за потрібне, незважаючи на страх. Страх померти.

*По черзі виходять школярі з свічками*

**Учень 1.** Я бачила гідність в очах жінок, що відправляли своїх чоловіків у ніч на Майдан і плакали, бо відпускати страшно, а не відпустити ще страшніше. Бо як потім поважати чоловіка, котрий спить удома тоді, коли інші боронять свободу? Ми бачимо матерів, жінок, коханих, які відпускають своїх чоловіків на захист України. Ми бачимо жінок, які воюють. Ми бачимо волонтерів, які, завдяки своїм зусиллям, при підтримці народу, всього світу створили армію України, якої уже майже не було. Ми бачимо робітників заводів, які цілодобово ремонтують, створюють нове озброєння. Ми бачимо наших учених, медиків, артистів, які теж захищають свій народ. Ми теж своїми листами, малюнками, благодійною допомогою робимо усе можливе для збереження , відвойовування миру.

**Учень 2.** Але я не бачив гідності в тих, хто, сидячи вдома, казав: "А, нічого не зміниться, все куплено, все прораховано, все вирішено за нас, навіщо витрачати сили?"

**Учень 3.** Я бачила гідність у волонтерах-медиках, що виносили поранених під кулями.Але я не бачила гідності в тих представниках "правоохоронних" органів, котрі прицільно стріляли в Червоний Хрест.

**Учень 4.** Я бачив гідність в очах хлопців, що без бронежилетів, у пластикових касках, прикриті самими тільки дерев'яними щитами, захищали барикади на Інститутській, Європейській, Прорізній. Хто, ризикуючи, лягав на залізничну колію, щоб не пустити війська в Київ. І я не бачив гідності в тих, хто маючи на руці годинник за 600.000 доларів США, платив по 200 гривень тітушкам, що пробивали голови молотками захисникам демократії в Україні.

**Учень 5.** Я бачила гідність у людях, котрі, незважаючи на мороз і блоковане метро, несли їжу й медикаменти на Майдан і в шпиталі. Я бачила гідність українського офіцера, котрий беззбройний ішов на озброєних окупантів.

**Учень 6.** Я бачив гідність журналістів і операторів на Майдані, я бачив гідність у священиках, які повернули мені віру в те, що Церква може бути разом з народом.

**Ведучий.** Дивлячись на нинішнє становище нашої країни, 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.

*Звучить повільна музика. Сидить учениця, в’яже шкарпетки і на фоні музики читає вірш*

**10 учень**

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.

**Ведуча.** Без усякого сумніву, мине зовсім небагато часу і про захисників нашої держави писатимуть книги, зніматимуть кінофільми, на прикладах беззавітного служіння рідній Батьківщині, беззаперечного виконання священного обов’язку – стати на захист кордонів держави, коли в цьому є гостра потреба, – виховуватиметься не одне покоління українців. Бо вони – справжні герої, які у нерівному двобої протиставили свій патріотизм, відповідальність, безмежну любов до країни, яку ототожнюють зі своїм рідним краєм, найдорожчими людьми. І саме за це їм наша людська вдячність і низький уклін.

**11 учень**

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.

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!

**Педагог-організатор.** Кожного дня, щогодини Україна завдяки таким чоловікам-героям, серед яких і наші славні земляки, виборює право бути суверенною, єдиною державою. Тож молімося за наших мужніх захисників і просімо у Бога одного: аби вони живими і здоровими і якнайшвидше повернулися додому, до своїх матерів, дружин та дітей.

*Пісня «Боже, я молюсь за Україну»*