Виступ агітбригади на тему «Герої не вмирають! Бо куля душі не вбива…»

Мета: виховувати гордість за свій народ, шанобливе ставлення до військових, учасників АТО; зміцнювати почуття патріотизму учнів; формувати у дітей гуманний світогляд, спрямований на недопущення жахів війни; сприяти збереженню пам’яті про тяжкі випробування нашого народу.

Слова за кадром

 Герої не вмирають!

Бо куля душі не вбива…

Хай мати не побачить смерті сина,

Хай дівчина не плаче за коханим,

Хай батько зможе виростить дитину,

Хай прийде мир на нашу Україну!

На фоні музики з пісні «Лелека» І частина

Молюсь за тебе, Україно, молюсь за тебе кожен час,

Бо ти у нас одна-єдина, писав в своїх віршах Тарас.

Молюсь, казав він, щоб у тебе не було між людьми війни.

Щоб завжди було чисте небо на нашій стомленій землі.

Щоб завше у садку смерека весняним квітом зацвіла.

І прилітали з вирію лелеки, щоб гомін хвиль послухати Дніпра.

26 років Україна не знала війни. Наш народ пишався тим, що у буремні 90-і Україні вдалося зберегти мир.

Але війна не обійшла нашу державу тепер. Ще три роки тому ми не особливо звертали увагу на слова «Слава Україні – Героям слава», а тепер ці слова набули нового змісту.

Слова «Слава Україні – Героям слава» перестали бути просто вітанням. Це вже віддання шани найкращим, котрі пожертвували собою заради Батьківщини.

Схід України став горнилом для тих, хто туди потрапив. Він навчив юнаків цінувати дружбу, відданість, любов. І знати ціну життя.

Через страшне жахіття цієї війни пройшли і наші односельці: Віктор Лемещук, Іван Давиденко, Олександр Ніконов, Сергій Максак. На щастя всі вони повернулись додому живими і неушкодженими.

Сивіють від горя батьки й матері, ховаючи своїх дітей, сиротіють діти, вдовами стають жінки. Одну нагороду заробили вони за проявлену мужність і героїзм – право бути похованим на рідній землі.

У ніч з 22 на 23 березня в зоні АТО під час артобстрілу під селом Авдіївка один боєць загинув, десятеро поранено. Хто ж міг подумати, що той один 200-й наш земляк – Мельник Сергій.

Не встиг район оговтатись від страшних похорон одного героя, як знову страшна звістка сколихнула Високопільщину: два наших земляки Сергій Михальченко та Олександр Стасюк пішли у вічність… Ці мужні люди віддали своє життя за Україну! Вічна пам'ять героям Високопільщини!

Хто ж відповість за юні долі, у крові викупаний стяг?

Коли і як приспати болі в людських знівечених серцях?

А, може, скажуть кладовища устами жалібних троянд,

Чом третій рік там юність нищать – а хто подумає про нас.

В результаті бойових дій на сході України загинуло більше 10 тисяч людей. Молоде життя обірвалося… Солдати гинуть. І кожна смерть страшна. А як страшно, коли не хочеться помирати, коли тільки починаєш жити.

Пливуть гроби по морю, як човни – по морю рук, по морю сліз і гніву.

Пливуть в човнах розтерзані сини на хвилі молитов і переспіву.

Так ніби в жилах замерзає кров, а потім б'є у скроні голос крові

За тих, хто тихо жив, а відійшов у дзвонах слави праведним героєм.

Пливуть човни, гойдає кожну лодь людська долоня тепла і тремтяча.

Човнами править втішений Господь, а серце розривається і плаче.

І кожна мати плаче, і пече їй кожна рана у чужого сина.

Стоїть Донбас і Львів – плече в плече і разом з ними плаче Україна.

Герої не вмирають… Просто йдуть із поля бою в небо, в лицарі – зі смерті.

Пливуть човни. Пливуть човни. Пливуть… Героям слава – вписано у серці.

Україна сьогодні – незалежна держава. Українські Збройні Сили покликані охороняти кордони України, спокій нашого народу, створювати атмосферу миру і дружби з народами інших держав.

Не розчаровуйсь в Україні, а розумій її печаль.

Що робиш ти для неї нині – у себе спершу запитай.

Не розчаровуйсь в Україні, вона свята, а грішні - ми.

В її недолі часто ж винні її ж бо дочки та сини.

Не розчаровуйсь в Україні, ідеї волі певним будь,

Бо тільки той є справжнім сином, хто вміє неньку захистить.

Не розчаровуйсь в Україні, вір, що мине важка пора.

Розквітне пишний цвіт калини в садах достатку і добра.

У всіх людей одна святиня куди не глянь і не спитай,

Рідніша їм своя пустиня, а ніж земний в пустелі рай.

Їм красить все їх рідний край.

Нема без кореня рослини, а нас людей – без Батьківщини.

Пісня «Воины света»

* Не пробачимо!!!
* Не станемо ми на коліна!
* Нехай крик матерів аж до неба дійде!
* З нами Честь!
* З нами Бог!
* Хай живе Україна!
* Не вмирають герої!
* Ніколи!
* Ніде!

Разом : Хай живе Україна! Слава Україні – Героям слава!