**Міністерство освіти і науки України**

**Управління освіти виконавчого комітету**

**Лубенської міської ради Полтавської області**

Лубенська загальноосвітня школа I-III ступенів № 3

Лубенської міської ради Полтавської області

За Україну,за її долю. Урок-реквієм,присвячений пам’яті героїв Небесної Сотні та воїнам АТО.

Провідний бібліотекар Вольніченко Н.І.

Лубни 2018

**За Україну,за її долю. Урок-реквієм,присвячений пам’яті героїв Небесної Сотні та воїнам АТО.**

**Мета:**

· вшанувати пам’ять героїв Небесної Сотні та воїнів АТО;

· прищеплювати любов до Батьківщини, до рідного краю;

· розвивати бажання стати гідними громадянами України;

· виховувати патріотичну свідомість.

**Обладнання:** політична карта світу, стенд пам’яті Небесної Сотні, прапор України, надпис «Герої не вмирають», листи воїнам АТО, ноутбук, відеофільми,книжкова виставка «України вірнії сини».

**Хід заходу**

**Учитель.**Шановні батьки, вчителі та гості нашого заходу! Сьогодні ми зібрались у цьому залі, щоб згадати і низько схилити голови перед пам’яттю Героїв Небесної Сотні, які боролись за честь, правду. гідність і віддали своє життя за Україну.

21 лютого 2014 року офіційна владаУкраїни юридично визнала жертвами загиблих мітингувальників Майдану. Цього дня на Майдані відбулося прощання із загиблими повстанцями,яких у жалобних промовах назвали «Небесною Сотнею».

**Ведучий 1:**А як все починалось?

**Ведучий 2:**21 листопада 2013 року студенти Києва вийшли на Майдан Незалежності в підтримку євроінтеграції за Європейську Україну! Спочатку це була виключно мирна акція молоді з гаслами: «Україна – це Європа», «Ми вільні», «Ми хочемо в ЄС». Кількість активістів зростала з дня в день.  
**Ведучий 1:** А що ж було далі… А далі – не підписання угоди про асоціацію.

**Ведучий 2:**А далі – жорстоке побиття студентів в ніч з 23-24 листопада.

**Ведучий 1:**А далі – покалічені людські тіла та серця, Михайлівський Собор, Майдан, залитий кров’ю, барикади, шини. Революція Гідності

***Учень 1***

 Моя хата не скраю  
Тому і вмираю  я за Україну,  
ЇЇ честь та славу.  
Пробач мені, мамо, що тебе покидаю,

Бо мушу йти на війну  
Проти осатанілої зграї.

 Хто зна, чи вдасться мені тебе ще побачить  
Та я сподіваюсь,  
Що одного ранку прокинешся  
Та й мене пробачиш.

Пробачиш та й заплачеш,  
Сліз не жаліючи, обмиєш ти ними усю Україну,  
Україну нову, сильну,  
В якій брат за брата   
Йшов під кулі навпростець,  
Не боячись ката.  
Ти подивишся навколо-   
Все не так, як було.  
Хоч мене й немає поруч  
Знай, що я, сумую…

**Ведучий 1:**Свідомість українців постійно змінюється. Майдан та Революція Гідності потрясли не лише Україну, а й увесь світ. Зігріта палкими серцями мільйонів національно свідомих українців з усіх регіонів, незалежна демократична держава Україна продемонструвала Європі й усьому світові, що українці – міцна духом волелюбна нація, яка навчилася поважати себе і яка зуміла відстояти свій демократичний вибір. Це рік єднання, пробудження і консолідації українського народу. Майдан став центром революції, місцем правди і свободи, площею добра, тепла, дружби, любові, братерства й гідності. Наші серця стали частиною могутнього серця. Наші голоси – нотами потужного гімну волі.

**Ведучий 2:**Революція Гідності 2014 року довела, що українці не бажають миритися з кланово – олігархічною системою управління державою і здатні відстояти свої права. Ми всьому світові продемонстрували, що ми велична нація, яка прагне жити у вільній країні з європейськими цінностями.

**Ведучий 1:**Антикримінальне повстання, уособленням якого став Майдан Києва і майдани всієї країни, проходило трагічно, криваво, болісно. За нас загинули чудові сини і доньки України. Втрати непоправні, і від того ще сильніше болить душа кожного з нас.

**Ведучий 2:**Герої Небесної Сотні нині є тим духовним мірилом і духовною совістю нашої нації, що не дасть жодному кар’єристу зловживати владою чи ідеями Майдану. Кожному варто пам’ятати, а за потреби й нагадувати – «Не для того загинули герої Небесної Сотні. Вони загинули за велику і чесну Україну».

**Учень:** Ой, матінко рідна, і батьку мій рідний,

Упали окови, сьогодні я вільний,

Тепер я на Вас із неба дивлюся,

За волю, за спокій, за Бога молюся!

Брати в нас стріляли, знущались, вбивали,

Але ми стояли! Стояли! Стояли!

Стояли за правду, стояли за віру,

За наше майбутнє, за всю Україну.

Небесною Сотнею нас ви назвали,

Бо голову ми за Вкраїну поклали.

Ми не хотіли ні війн, ні розрухи,

Хотіли, щоб владою були почуті,

Та Нас не почули, на Нас не зважали,

І снайпери в спини Нас розстріляли.

Сьогодні Ми в небі, та думкою з Вами –

Батьки Наші рідні, Наш Рідний Майдане!

**Ведучий 1:**Унаслідок подій у Києві площі Героїв Майдану з’явилися у Вінниці, Тернополі, Дніпропетровську.

**Звучить пісня Павла Дворського «Ангели Майдану»**

**Ведучий 2:**Та не всім це до душі. Росія ніяк не може пробачити Україні її незалежність. Ліна Костенко писала: «У кожної нації свої хвороби. У Росії – невиліковні». Вороги розуміють, що лише розділивши, посіявши ворожнечу, нас можна буде і надалі тримати в покорі. Хочеться згадати слова Григорія Сковороди, який сказав про наш народ: «Не вчить яблуню родить яблука, краще відженіть від неї свиней».

**Ведучий 1:**Цебула відповідь недругам і ворогам, які намагалися довести, що українська нація є недержавною, приреченою на другорядні історичні ролі. І щоб зробити нас слабшими, недруги намагаються нас посварити. Проросійські сепаратисти зазіхають на територіальну цілісність нашої держави. На Сході точаться криваві бої. Там вирішується доля і майбутнє України.

**Ведучий 2:**Ми знаємо, що ми – єдині, що перемога буде за нами. Єдина Україна – іншого шляху в нас немає. Саме за це зараз в АТО воюють сини – герої. На полі битви – захисники, воїни. Вони мужні, сміливі, хоробрі. Не шкодуючи власного життя, захищають неньку – Україну.

**Учень: Спливає кров’ю Україна.**

Спливає кров’ю Україна,

Горять степи, димить земля,

І перетворює в руїну

Орда наш край на клич Кремля,

В боях вояки наші гинуть:

Вуста мертвіють, стигне кров,

Остання думка – про Вкраїну;

Їй – все: себе, життя, любов …

Чорніють хмари над Донбасом,

У кіптяві завис тут час,

Регочуть «Гради» хижим басом

І ворон кряче раз у раз.

На цій землі благословенній

Бал нині править Сатана,

Дзвін сповіщає всій вселенній,

Що тут – війна, війна, війна**…**

**Звучить пісня А. Пугачової Війна»**

**Інсценізація діалогу** (мама воїна АТО і дівчинка)

**Вірш «Діалог мами»**

Жінко, чого Ви плачете?

Ваш син – ГЕРОЙ! Ви що, не бачите?

Ще цей хлопчина і он той …

Героєм був мені завжди,

З тих пір, коли почав іти,

З тих пір, коли сказав він «мама»

Я так ридала, так ридала,

Від щастя сльози проливала,

Так ніби знала, ніби відчувала,

Я так його тримала, так оберігала,

Та все ж пішов, за іншу битись маму …

Мені ж залишив вічну рану.

А я дзвонила, кажу: «Сину,

Іди до дому, бо там гинуть».

А він: «Неправда, тут все мирно».

Мені від того було дивно.

І я його чекала, так чекала,

Він вернеться – я вірила, я знала.

І він приїхав не колись, а нині,

Виходжу я, дивлюсь,

Моє дитя у домовині …

«Як справи, синку?

Ну, кажи, як справи?

Чого мовчиш, не хочеш подивитися на маму?

Відкрий же очі, вставай,

Ти хочеш так лежати?

Втомився, певно, вирішив поспати …

Боже, я тебе укрию, ти ж такий холодний,

Живіт запав, напевно, ще й голодний,

Ходи, я вже на стіл накрила,

Ходи, тебе чекає вся родина …»

А люди кажуть, що здуріла,

Що мертву так трясу дитину.

Та що ті люди, що вони там знають.

Мій син – ГЕРОЙ! ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ!

**Лунає пісня Михайла Олійника «Мамо, не плач» .**

**Учень: Вірш «Без імен»**

Нам невідомі всіх їх імена,

Хто їх чекає, хто за ними плаче,

Де їхній дім, як їм болить війна,

Яке в них серце – щире чи терпляче.

Як страшно їм, коли усе горить,

Коли руїни, смерть перед очима,

І як в бою важлива кожна мить,

Які в них білі крила за плечима.

Нам невідомі мрії й здобуття,

Всі їхні рани, всі слова прощання,

Вони – солдати, що кладуть життя

Заради нас і мирного світання.

І без імен помолимось за них,

За трошки вдачі світлої, простої

В час зрад страшних і втрат таких гірких,

І без імен для нас вони герої!

Вікторія Невідомська.

Нашу рідну Лубенщину теж не обійшла біль утрат в зоні АТО.Три роки іде війна на сході України і ми не можемо спати спокійно: знову гинуть найкращі українці, цвіт нації. Серед них – наші земляки, які не задумуючись пішли боронити кордони держави.

Багатьом із них, на жаль, не судилося повернутися живими. Вони полягли навіки.

Авраменко Олександр Іванович

Безрода Анатолій Миколайович

Бєлорус Владислав Вікторович

Вознюк Олександр Олегович

Дмитренко Віктор Іванович

Заєць Сергій Іванович

Крутько Роман Іванович

Кучеренко Владислав Ігоревич

Максимов Роман Володимирович

Марченко Руслан Володимирович

Нечипоренко Роман Володимирович

Омельченко Роман Миколайович

Павленко Роман Віталійович

Самойленко Володимир Іванович

Розуменко Артем Олександрович

Тюменцев Олександр Володимирович

Реута Сергій Іванович - випускник нашої школи.

(**Біографія С. І. Реути**)

Зараз ви побачите і почуєте голос С. І. Реути.

**ВІДЕО (Боєць «Падре». )**

Та не судилося довго жити нашому земляку….

На приміщенні нашої школи у вересні 2017 року встановлено меморіальну дошку на честь захисника України, випускника школи Реути Сергія Івановича, на другому поверсі школи створено куточок пам’яті героїв Небесної Сотні і героїв АТО.

**Ведучий:** Вшануймо пам’ять усіх загиблих в АТО та героїв Небесної Сотні хвилиною мовчання.

**Хвилина мовчання.**

**Ведучий 2:** У ці нелегкі для нашої країни часи українці проявляють чудеса хоробрості, відданості своїй Батьківщині, рідній землі, відстоюючи її інтереси. Небувалий прояв патріотизму охопив усю країну. Ми пишаємося цими проявами справжньої любові до своєї рідної землі. Гордимося, що наша молодь надзвичайно патріотична і це довела своїми справами. Юнаки в армію йдуть добровольцями, волонтери допомагають армії усім, чим можуть. Увесь народ матеріально підтримує наші Збройні сили.

**Ведучий 1:** Учні нашої школи намалювали малюнки, написали листи, зібрали посилки, які передають волонтерам на фронт для підтримки бойового духу наших захисників.

**Ведучий 2:**Віримо, що територіальна цілісність України, скріплена кров’ю мільйонів незламних борців, навіки залишатиметься непорушною.

Ми маємо розуміти, що лише в єдності дій та соборності душ можемо досягти величної мети – побудови економічно й духовно багатої, вільної і демократичної України, якою пишатимуться наші нащадки. Плекаймо все, що працює на ідею загальнонаціональної єдності, повсякчас пам’ятаючи про незлічені жертви, покладені на вівтар єдності, незалежності, соборності нашої України.

**Учень:**Україна єдина! Від краю до краю.

Нас усіх спільна ціль у житті поєднає!

Прийде час, і візьмемось всі разом за руки,

Миру прагнемо ми для дітей і онуків!

І нікому нас не розділити. Ніколи!

Україна єдина! Від степу до моря!

Від рівнин і до гір Україна єдина!

Київ, Харків, Донецьк, Львів і Крим – Україна!

І немає різниці у вірі чи слові …

Ми пліч-о-пліч за неньку стояти готові!

Не важливо хто звідки. Нард ми єдиний!

Нас єднає любов до своєї країни!

**Учитель:**Наша Україна – єдина країна! І не важливо, на якій частині цієї величної держави ми проживаємо, ми єдині. Єдині в думках, у помислах, у бажанні жити у вільній, незалежній державі.

**Лунає пісня С. М. Теницького «Подай руку Україні».**