***„Гірчить Чорнобиль, крізь роки гірчить”***

**Кучина Анастасія Олегівна,**

**учитель української мови та літератури**

**Володимирівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №**

**Волноваської районної ради**

**Донецької області**

***„Гірчить Чорнобиль, крізь роки гірчить”***

***Мета:***  - згадати про трагедію століття — вибух на ЧАЕС, поглибити знання учнів про неї,

* визначити негативний вплив аварії на стан навколишнього середовища та здоров'я населення;
* розвивати вміння школярів аналізувати та узагальнювати навчальну інформацію, вміння виразно декламувати, артистичні здібності;
* виховувати особисту стурбованість кожного учня за все, що відбувається навколо, вчити сприймати чужу біду, чужий біль як власні, сприяти формуванню патріотичних почуттів у школярів.

**Обладнання:** Проектор, екран, відеоуривки з фільму на сцені — стіл, на якому — ікона Божої Матері, запалена свічка.

Лунає дзвін. Виходять ведучі.

**Ведуча1**. Лунає екологічний дзвін. Тривогою та болем наповнені його звуки. Болем за нашу землю, яку зрошують смертоносні кислотні дощі, за отруєні хімічними відходами ріки, за небо з озоновими дірами, за вирубані ліси. Тривогою — за майбутнє життя.
**Ведучий2.** Стогне дзвін. Та найгіркішими нотами звучать у ньому голоси Чорнобиля, катастрофи, яка ніколи не зітреться з людської історії, не згасне у віках.
**Ведуча1.** Шановні присутні! Сьогодні ми проведемо вечір-спомин про трагедію Чорнобиля.
 Полин-трава... Стародавнє містечко пригорнулося серед лісів і ланів до світловодої Прип'яті. А звідки, з яких глибин народних придбала ти назву — полин-трава?
 Чорнобиль... Мертва зона... Сьогодні такі слова гірким болем відлунюються у наших серцях. Заростають деревами, кущами, травою опромінені села. Вони порожні, мертві. Поступово руйнуються хати. Разом із ними руйнуються, зникають неповторні цінності поліської давнини.

**Ведуча2.**  Менше тижня знадобилось для того, щоб Чорнобиль став трагедією всього світу. Радіаційні проміні дійшли навіть до Японії, Китаю, Америки, Канади, Ізраїлю та інших країн.

**Ведучий2.** Четвертий реактор до сьогодні тримає в своєму свинцевозалізобетонному череві близько 20 тон ядерного палива.

**Ведуча2.** Про жахливу подію важко згадувати, страх проймає душу при згадці про мільйони загиблих людей, особливо молодих, які помирають повільно, але в тяжких муках. Ще багато століть ця трагедія буде нагадувати про себе вадами у новонароджених.
**Ведучий3.** Ранок... Чорний ранок...
 26 квітня 1986 року.
О 1 годині 23 хвилині 40 секунд, коли всі безтурботно спали, над четвертим реактором Чорнобильської АЕС нічну темряву розірвало полум'я. Мирна, щаслива весна перестала існувати.

**Ведуча3.** „З руїн реактора виривається стовп зловіщого вогню, палаючих шматків графіту. Стовп стрімко, як фантастична ракета, піднявся в небо, освітлюючи корпуси атомної, річку з верболозами.

Вогняний стовп завмирає на висоті 1.5 км.

**Ведучий3.** На вершині його утворилась світла куля, яка начебто засмоктує в себе цей примарний стовбур, всередині якого щось рухається, згорається, випростовується, але сам він стоїть над нічною землею, як ялинкова іграшка блідо вишневого кривавого кольору. Ніч безвітряна і стовп стоїть між небом та землею, наче вагається, куди ж йому пустити свій корінь”.

**Ведуча3.** Відразу ж після вибуху реактор випромінював від 3000 до 30 000 рентген на годину (а смертельна доза – 500 рентген на годину). Потужність викидів перевищила дві сотні атомних вибухів у Хіросімі та Нагасакі, разом узятих. Чорнобиль в 600 разів перевершив Хіросіму за ступенем забруднення середовища проживання цезієм-137 – найбільш довготривалим радіоактивним елементом.

**Ведучий3.** З даху четвертого енергоблоку, як з жерла вулкана, стали вилітати блискучі згустки. Вони розсипалися кольоровими іскрами і падали в різних місцях. Чорний вогненна куля злетів на висоту майже двох кілометрів, утворюючи хмару, що витягнулося по горизонталі в чорну хмару і пішла в бік, сіючи смерть, хвороби і біди у вигляді дрібних-дрібних крапель.

**Ведуча3.**Боротьба зі стихією йшла на висоті від 27 до 72 метрів, а всередині приміщень четвертого енергоблоку займався гасінням черговий персонал станції. Про те, що реактор розкритий, пожежники не знали.

**Читець.** Без спецодежды, жертвуя собой.Кидаясь в пекла сумасшедший жар.Ни слова им - что вызов непростой,Их на обычный вызвали пожар!

Над станцией – свеченья ореол.С ума сводили копоть, пар и чад!Взорвавшийся реактор произвелВ машинном зале - настоящий ад!

 ***Ольга Рубанова***

**Ведучий 3.**Смерть 35 тисяч людей пов'язана з аварією на ЧАЕС та її наслідками: скорочення народжуваності та збільшення смертності населення. У державі народилося 14 000 неповноцінних дітей, близько 70 % від народження мають ті чи інші відхилення у здоров'ї. Збільшується кількість психічних і онкологічних захворювань серед молодих людей.

**Ведуча3**. Біда розчинилася у духмяному повітрі, у біло-рожевому цвітінні яблунь та абрикос, у воді сільських криниць, у всій красі. Та хіба тільки в ній? Вона розчинилась у людях. Ця трагедія увійде в історію, в усі хроніки 'людства як невигойна рана на тілі України. Увесь цей жах відгукнувся болем у серцях мільйонів людей.

**Ведучий4:** За покликом рідної землі на захист свого народу першими до палаючого реактора по тривозі прибули пожежники по охороні Чорнобильської АЕС на чолі з начальником корпусу Володимиром Правиком.

**Ведуча4:** 23-річний Правик, як потім було встановлено комісією, вибрав найбільш правильне рішення – направив свій загін з 14 чоловік на дах машинного залу площею в 500 м². Адже в цьому залі знаходились всі турбіни, через нього йшли численні кабелі високовольтної лінії, які від вогню могли б перетворитись на бікфордів шнур.

**Ведучий4:** Незабаром прибуло підкріплення з міста Прип’ять на чолі з лейтенантом Віктором Кібенком. Вступивши у вируюче полум’я, у смертельну небезпеку, якою дихав реактор, пожежники в ту ніч, не шкодуючи ні сил, ні самого життя, виконали присягу на вірність народу України.

**Ведучий4:** Це був смертельний бій, з якого хлопці вийшли переможцями. 28 чоловік двох пожежних караулів затулили собою не тільки станцію, а й Європу. 6 чоловік загинули майже відразу.

**Читець2. Х**очу зачитати лист Володимира Правика до своєї коханої, а згодом дружини.

 *«Здраствуйте, мої дорогі, Надійко, Наталочка!*

*З великим привітом до Вас курортник і ледар. Все тому, що ухиляюсь від виховання нашої крихітки Наталки. Прошу вибачення за почерк. Напишіть, як Надя з манюнєю доїхали додому, чи не захворіли?*

*Живу добре. Переселили нас у клініку для огляду. Тут усі, хто був там. Так що мені весело, адже мій караул при мені. Ходимо, гуляємо, милуємося вечірньою Москвою. Одне погано, що милуватися доводиться через вікно. І це триватиме, мабуть, місяця півтора-два. На жаль, тут такі закони: доки не обстежать, не випишуть. Надій​ко, живи у батьків, в Городищі. Я приїду прямо туди. Та ще хай моя дорога теща підшукає для мене роботу, щоб я міг перевестися. Надійко, ти читаєш мого листа і плачеш. Не треба, ми ще проживемо до 100, і донечка наша ненаглядна тебе переросте разів у три. Я за вами дуже скучаю. А ви мене і не впізнаєте, коли приїду. Почав відпускати бороду і вуса. Зараз зі мною мама. Вона вам подзвонить і скаже, як я себе почуваю. На цьому закінчу.*

*Не хвилюйся. Чекай з перемогою, Надійко, бережи дорогу нашу Наталочку. Міцно обіймаю, цілую.*

*Навіки твій Володя».*

Сімейне життя Володимира Правика продовжувалося 4 роки і 4 місяці. Надя, його дружина, в 16 років стала нареченою, а в 20 – вдовою з немовлям на руках.

**Читець3.**

*«Я не знаю, про що розповідати… Про смерть чи про кохання? Чи одне й теж… Про що?*

*… Ми нещодавно одружились. Ще ходили по вулиці та тримались за руки, навіть, якщо до крамниці йшли. Я говорила йому: «Я тебе люблю». Але я ще не знала як я його кохала. Не уявляла…*

*Він був пожежним.*

 *… Самого вибуху я не бачила. Тільки полум’я . Все ніби світилось… Все небо…Високе полум’я. Кіптява. А його все немає й немає…*

*Поїхали вони без брезентових костюмів… Їх не попередили, їх викликали на звичайну пожежу…*

*5, 6, 7 годин… О сьомій мені передали, що він у лікарні. Я побігла, але коло лікарні стояла міліція, нікого не пускали…*

*… Я побачила його… Набряклий увесь, опухлий… Очей майже немає…*

*О десятій ранку помер оператор. Він був першим…*

*… Наступного дня, коли я прийшла, всі хлопці лежали в окремих палатах . Їм категорично заборонялося виходити до коридору…*

*Лікарі пояснювали це тим. Що кожен організм сприймає по-різному дозу опромінення. Там, де вони лежали, зашкалювали навіть стіни… Під ними та над ними нікого…*

*Три дні я жила у своїх знайомих. Варила бульон з індюшки на шістьох чоловіків. Шість наших пожежників… З однієї зміни…*

*Він став мінятись – кожного дня я бачила іншу людину… Опіки виходили назовні. В роті, язиці, щоках – спочатку з’явились маленькі виразки, потім вони поширились… Колір обличчя… Колір тіла…Синій… Червоний… Сіро-бурий… А воно таке все моє, таке кохане! Це не можна розповісти! Це неможна пережити!*

*Я любила його! Я ще не знала, як я його любила! Ми тільки одружились…*

*Клініка гострої променевої хвороби – 14 днів…За 14 днів людина помирає…*

*Коли вони всі померли, в лікарні зробили ремонт… Стіни скребли, підірвали паркет та винесли…*

**Ведучий5.** Одразу за пожежниками приступили до роботи медики. Швидко зорієнтувавшись в обстановці, надавши першу медичну допомогу визначили межі часу перебування в радіоактивній зоні. Медики працювали цілодобово.

*Звучить «Реквієм» Моцарта, на фоні музики ведучі запалюють свічки,*

 *лунають слова*.

Відважними і героями не народжуються. Ними стають. Вічна пам'ять і слава вам, низький уклін усім покійним нині від урятованого вами народу, від усього людства.

*(Хвилина мовчання)*

 Міліціонери складали списки жителів Прип’яті і 27 квітня провели організовану евакуацію людей. Люди виїжджали з Прип’яті з надією на повернення до рідних домівок.

**Читець4. …** йдуть колони, колони, колони…

Розминаються повні – порожні,

Незбагненна процесів болю,

У автобусах тих подорожні

Ідуть наче із долі в недолю

На вокзали, в лікарні, у безвість

Із Чорнобиля, з Прип’яті, звідки?

Розтривожено вуликів безліч

Невидимого стишені свідки.

**Ведучий6*.*** На середину травня було вивезено більше 90 тисяч жителів, утрачено 48 га земельних угідь. Виведено з ладу 14 промислових підприємств, 15 будівельних організацій, втрачено 900 тис.м2 житла. Пізніше кількість евакуйованих склала 135 тисяч осіб.

**Ведуча6:** Вплив чорнобильської аварії на здоров’я людей дуже значний і буде проблемою не тільки для нас, а й для кількох наступних поколінь. В Україні постраждало майже 4 мільйони людей, серед них півтора мільйона дітей.

 **Ведучий6*:*** Чимало років минуло з дня трагедії на Чорнобильській атомній електростанції. Чорнобильська аварія стала для нас уроком, за який заплачено дорогою ціною. Тож не треба повторювати помилок. Давайте берегти оточуючий світ! Нашій планеті вистачить одного Чорнобиля.

 **Читець5:**  За днями дні, мина повільно рік,

За днями дні, і другого немає.

Нехай же лихо наше проминає.

І в світі не повториться повік.

Хай стане мир міцнішим у сто крат,

Хай над землею чисте небо буде.

Чорнобиль – попередження набат.

Його уроків людство не забуде.

Звучить пісня „Боже, Україну збережи".