Лінійка до Дня пам’яті жертв голодомору

*Мета: ознайомлення учнів з трагічними сторінками в історії України; виховання патріотичних почуттів, милосердя, співчутливості; виховання шанобливого ставлення до хліба.*

*Обладнання: виставка книжок про голодомор; на журнальному столику – на рушнику: запалена свічка, хлібина і калина; мультимедійна приставка та презентація по темі; « Реквієм».*

**Ведучий :** В українській історії є чимало сумних і, навіть, трагічних сторінок, які тільки сьогодні, за часів незалежної України ми починаємо відкривати і осмислювати. Але найтрагічнішою датою, яку ми відзначаємо нині, вшановуючи пам’ять багатомільйонних безневинних жертв, є голодомор 1932-1933 років, який ще довго буде відчуватися незагойною раною у пам’яті і бутті українського народу.

Довгий час про це замовчували, це була заборонена тема. І тільки після отримання Україною незалежності про цю трагедію стали говорити. Як не намагалися можновладці залякати людей - змусити забути їх пережите страхіття неможливо.

Україна, багата родючими чорноземами, зазнала страшний голод в 1932-1933р. Причиною цього був не лише поганий врожай, а по перше, політика, метою якої було знищення частини українського працьовитого народу. За наказом Сталіна, кожен селянський двір повинен був сплатити продуктами такий налог, після якого господарям майже нічого не залишалось. Таким державним планом заготівель обкладались навіть дитячі інтернати і дитбудинки.

Ось лист, який написали учні однієї з шкіл нашої області: (слайд1)

**(Читає учень)«**Дорогі наші поводири!

Скоро наближаються жовтневі свята, нам треба радіти, а у нас з голоду в очах пожовкло, у животі болить від того сміття, яке ми зараз їмо, бо у нас забрали не тільки хліб до зерна, а й картоплю, квасолю і все, що можна їсти… За одяг ми вже мовчимо, а просимо не губити нас голодом. Ми віримо, що Радянська влада спасе нас від голодної смерті.»

**Ведучий:** Знесилені голодом люди вимушені були їсти картопляне лушпиння, березове листя, траву, кукурудзяне листя, бур’ян.

(Слайди)

Тридцять третій – чорний, страшний,

Нелюдський, жорстокий рік.

Він селян наших мільйони

На голодну смерть прирік.

А зима була ж прилюта -

Смерть ходила по хатах.

Та й багато ж того люду

Повмирало…Горе! Жах!

Все забрали-до зернини !

Від села і до села

В’яло серце України -

В землю краща віть лягла.

**Ведучий:**7серпня 1932р був прийнятий закон, який передбачав розстріл людини, або засудження на 10 років лише за те, якщо людина зірве з колгоспного поля 5 колосків пшениці. За 5 місяців по Дніпропетровщині було засуджено 5212 осіб, з них 174 - розстріляли. (Слайд)

Дніпропетровська область під час голодомору зазнала найбільших втрат: 70% загиблих припадає саме на нашу область. За оцінками експертів від голоду в Україні в ті роки померло 10 мільйонів людей, більшість з них-селяни.

В Кривому Розі померло голодною смертю 4200 чол. Тільки в одному селі Веселе в той голодоморний рік померли 600 людей. Люди, ніби живі мерці, падали на дорогах і нікому їх , мертвих, було прибирати. Це була страшна біда.

(Текст віршів супроводжується слайдами)

Пішла біда із торбиною

По всій Україні

Несла вона заплакані

Очі свої сині.

Ішла вона дорогами

Босими ногам.

Дать поїсти б біді хліба -

Нехай сяде з нами.

В степах вона ночувала.

В гірких травах спала.

Не проснулась, навернулась -

Тополею стала.

Була весна, буяло все.

Над світом небо голубіло.

Та не було дня без біди,

Яку зазнала Україна.

Правда йшла з бідою рядом

В землю з нею ляже.

Та із ями правда вийде -

Й нам про все розкаже.

**Ведучий:**22 листопада - День скорботи та пам’яті за безневинно убієнними, жертвами голодомору.

О 16 годині по всій Україні розпочнеться хвилина мовчання та акція «Запали свічку». (Слайди )

В нашому народі кажуть: «Тих, кого нема - поминайте свіжим хлібом».

Хліб - це святе для людини, тому в народі і говорять: «Хлібом пригости, з хлібом проведи, хлібом і пам’яни.»

( Хвилина мовчання, під час якої звучить «Реквієм» і показ слайдів)

(Учні виконують пісню «Молитва за Україну» )