**«Афганістан болить у наших душах»**

**Літературно-музична композиція**

**виховний захід**

***Учитель:*** *Коваленко Юлія Олександрівна*

**Афганістан болить у наших душах.**

**Літературно-музична композиція , присвячена річниці виведення радянських військ з Афганістану.**

**Мета** : Ознайомити учнів з історією афганської війни; через поезію і пісню донести до їхніх сердець основну думку : війна – це безумство, це невиправдана жорстокість; виховувати в учнів почуття патріотизму та гордості за земляків, учасників тієї війни , що зуміли з честю і достоїнством виконати свій військовий обов'язок.

**Обладнання** : політична карта , кольорові ілюстрації , виставка книг , фотографії учасників війни, загиблого земляка Шевченка М.Г., вирізки з газет , записи пісень.

Звучить пісня „Афганістан”

**Хід виховної години**.

**Учитель** : Дорогі учні ! 15 лютого відзначають скорботний День пам﮲яті воїнів-афганців.

Що ми знаємо про афганську війну? Можна розказати про ту страшну неоголошену війну, що розтяглася на довгих 10 років, мовою цифр. Будь-яка війна у цифрах – це страшно й моторошно.

28 років тому , 15 лютого 1989 року , ступаючи із сином по мосту через Амур-Дар﮲ю , генерал Громов символізував цим переходом закінчення для радянських військових афганської війни. Для кожного з більш ніж 600 тисяч тих, хто служив в Афгані, вона була і залишається своєю. Для тих , хто не повернувся: 9511 убитих в боях, 2386 померлих від ран, 817 від хвороб, 1739-чиї життя забрали аварії і катастрофи . І для живих . Ми повинні розуміти трагізм участі в афганській війні тоді ще радянських людей , бо через Афганістан пройшло їх з України більше 160 тисяч . У цій війні загинуло більше 15 тисяч наших солдатів, 35 тисяч було поранено , тисячі потрапили в полон.

**Учень 1**. : Ти вічний біль, Афганістан,

Ти – наш неспокій.

І не злічіть глибоких ран

В борні жорстокій

І не злічить сліз матерів, дружин, дітей-

Не всі вернулися сини із тих ночей...

Вже багато літ, як прийшли назад додому,

Та до сих пір чує душа війни оскому

Та до цих пір ще стогнуть ночі, ниють рани,

А у снах „духи” налітають , мов шайтани.

**Учень 2**. Близько сотні юнаків Нікопольського району відправили у пекло Афгану, кожен з них усвідомлював, що може не повернутися до рідної домівки, але інтереси держави стали вищими за свої, юнаки вірили, що несуть визволення приниженим та поневоленим, що йдуть не вбивати, а захищати нове життя.

Урочисте зібрання присвячене 28 річниці виведення військ з Афганістану, оголошується відкритим.

**( Звучить гімн)**

**Вчитель** : Ой сини, сини, наші соколи, хіба для війни народили вас матері? Вони вас плекали з крихіток, щоб ви жили, працювали, кохали, а не повернулися до рідної домівки обпаленими війною, пораненими лелеками, чи лише зорепадами нагадували про своє існування.

**Учень 1**. Кажуть, що час найкращі ліки, хоча роки минають, а пам'ять вперто вертає усіх назад. З нашого села було відправлено до Афганістану 5 юнаків, зовсім ще молодих хлопців. Із палкою жагою до життя, потягом до майбутніх перемог і здобутків. До республіки Афганістан було відправлено Величка Віктора Григоровича, Шпака Віктора Івановича, Гиндича Віктора Васильовича, Черпака Василя Вікторовича, Шевченка Миколу Григоровича.

**Учень 2**. Давно скінчилася війна , та в сотнях сердець вона ще живе спогадами, болем за втраченими чоловіками, батьками, синами.

**Учень 1**. Не повернувся з війни і наш односельчанин Шевченко Микола Григорович, випускник нашої школи , який загинув 7 липня 1980 року при виконанні військового обов'язку у республіці Афганістан.

**( Звучить музика, виходить дівчина зі свічкою в руках)**

Вітер бавить на сонці колосся,

Що налите зерном молодим

Дуже схоже на Колі волосся- ( **дівчата заходять зі свічками)**

Це наш син повернувся в наш дім.

**Учениця 1** :Часто горбляться батькові плечі

Все , здається в садку ходиш ти

Ось дверима хтось рипнув під вечір,

Може птах промайнув з висоти.

Колю! Синку! – зайшло серце болем,

І в душі озивається щем

Повернись , хоч замріяним полем

Повернися, синочку дощем.

**Учениця 2** :У селі іменне твоє поле

Його знають старі і малі

Ось така, в тебе , сину мій, доля

Світла пам﮲ять у нашім селі.

**Учитель** : Слово надається батькові Шевченка М.Г. Григорію Андрійовичу.

**Учень 2.**Пливе,наче вічність, здобута в бою,

хвилина мовчання.

Натягнуті нерви ,немов тятива,

Пронизує пам﮲ять скорбота прощання.

І сумно згасає , і тяжко сплива

Хвилина мовчання.

**Учень 1** .І подвиги мужні , і дружнє плече,

І роки надій , перемог, сподівань...

І серце сльозою нараз опече

Хвилина мовчання.

Встають побратими, відважні бійці...

Знов закипає та битва остання...

Вона, як сивини, вона, як рубці,

Хвилина мовчання.

**Вчитель** : Схилімо голови, перед світлою пам﮲яттю тих, хто віддав своє життя , увійшовши в безсмертя. Вшануємо їх хвилиною мовчання.

**( звучить афганська музика)**

**Учень 2**: Вся вулиця на службу проводжала

Улюбленця свого – Миколу.

А парубчак потрапив до Афгану.

А там уже не служба. Там війна!

**Учень 1**: Шевченко Микола Григорович народився в сім'ї колгоспників. Його мама – Марія Прокопівна , батько – Григорій Андрійович. Сім'я виховала та виплекала трьох дітей : двох донечок Галину та Іру і сина Миколу.

**Учитель** : До слова запрошується молодша сестра Миколи Григоровича – Жур Ірина Григорівна

**Учениця 1**.: Микола ріс допитливим хлопчиком , мав гарну пам'ять , любив читати. З 1967 року по 1977 рік навчався в нашій школі. Пам'ять про нього живе в серцях вчителів, які його навчали. Слово надається класному керівнику Миколи, Бушинській Марії Наумівні.

**Учениця 2** .: Серед однокласників Микола користувався повагою, мав багато друзів. Вже пройшло багато років з дня закінчення школи , але для однокласників він завжди залишиться веселим , життєрадісним юнаком, гарним товаришем і відданим другом.

Слово надається однокласниці Миколи Григоровича – Величко Катерині Антонівні.

**Учитель** : Чимало років минуло з часу виведення радянських військ з Афганістану, а події в цій країні залишаються живим болем для багатьох колишніх солдатів та офіцерів, що воювали на цій війні. Сьогодні на мітингу у нас присутні воїни - інтернаціоналісти, які знають про військові дії в Афганістані не з розмов. Вони пізнали вогнедишний плин .

**Учень 1** : На вражі дула в гори йшли свідомо.

Один за всіх - всі, як один!...

Не всі вернулися додому...

Тривожна юність хлине в ваші сни,

Прорвуться з болю невигойні рани,

І пам'ять заболить: ви ветерани

Неоголошеної війни...

До слова запрошується воїн-інтернаціоналіст Гиндич Віктор Васильович.

**Учень 2**: В народі говорять, що людина буде жива доти, доки живе про неї пам'ять.

* До слова запрошується голова районної ради воїнів –інтернаціоналістів Дніпровський Олександр Борисович

**Учениця 1**.: Із року в рік часопис віддаляє

Своїх нащадків далі від війни

Та пам'ять знову й знову нагадає

Як на війну ішли її сини.

**Учениця 2**.: Воїни афганці показали приклад великої мужності і героїзму, відданості своїй державі і нам, майбутньому поколінню потрібно брати приклад любові до рідної країни, вчитися бути людьми честі і совісті з великою силою волі.

Слово надається племіннику Миколи Григоровича, захиснику нашої країни – Жур Віталію.

**Учень 1**. : Воїни-афганці , про ваш подвиг пам'ятатиме завжди молоде покоління.

**Вчитель**.: Протягом десятків років в шкільному музеї діє експозиція присвячена нашому герою , а іменне поле буде для нас взірцем вічної пам'яті про далекий Афган.

**Учень 2**.: Ми не дозволимо , жах війни повторити

Хочемо в мирі і щасті ми жити.

Низько в скорботі знамена схиляєм

Клятві священній навік присягаєм.

**Піонери :**

1. Іменем жінки, що овдовіла,

Іменем матері, що з печалі посивіла,

Іменем сина. Що батька не знав.

Іменем батька, що в січі смертельній упав,

Я проклинаю війну жорстоку,

Вона відібрала у людства спокій.

1. Іменем тих, хто в колисці сьогодні,

Іменем тих, хто над краєм безодні

Іменем ще ненароджених,

Сном немовлят не стривожених.

Кличу з війною вийти на бій,

Мир відстояти Землі голубій.

**Учитель** : Шановні афганці!

Зборовши смерть у праведному герці,

Величні ви і прості водночас-

Сини Вітчизни з Прометея серцем

Ми всім життям рівняємось на вас.

( **Вручають квіти воїнам-афганцям)**

**Учитель** : Воїни-афганці... Ми тепер називаємо їх по різному : інтернаціоналісти , окупанти. Ми називаємо цю війну помилковою. Ми розумні заднім числом.

Можна переосмислити все, але є вічні моральні цінності, які не підвладні часу.

Більше 67 років тому було покладено край фашизму. Діди наші думали, що та війна – остання. Вони не знали, що їх онуків називатимуть також ветеранами, а правнуки стануть воїнами АТО.

Давайте ж і ми з вами будемо пам'ятати ветеранів, виявлятимемо розуміння до тих, хто пройшов через війну , і для кого вона триває й досі. У спогадах , снах , у думках. Вони цього заслуговують.

**( Звучить пісня „Афганська епоха” О. Розембаума)**

**Учень 1**: Хай буде все, що має бути:

І тихі радощі життя,

І слів чужих важке каміння...

Мені не треба співчуття,

Мені потрібне розуміння.

Так, ми повинні розуміти їх. А зараз я хочу звернутися до наших хлопців. Незабаром ви станете солдатами. І не дай Боже, щоб вам випала така доля.

**Учениця** : Спливло, минуло літ уже десяток...

Сьогодні мама майбутнього солдата –

Це я.

І я чекатиму колись на сина...

Хай збереже моя дитина

Калини цвіт

І вишень біле диво ,

І мирних ранків сонячність щасливу,

І нашу вдячність нескінченну,

І України бойові знаменна!

Нехай же наша виховна година не закінчується і після дзвінка.

Прийдіть додому , розкажіть про почуте своїм батькам, сусідам, однокласникам, бо про це повинен знати кожен, бо про це повинні пам'ятати всі.

**( Звучить пісня „Дороги”)**