**СЦЕНАРІЙ ВЕЧОРА ПАМ'ЯТІ**

**ДО ДНЯ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ ТРАГЕДІЇ**

**Мета:**

* навчати учнів уболівати за минуле своєї держави;
* формувати загально розвинену людину, що буде протистояти злу, насильству, несправедливості та руйнуванню навколишнього світу;
* розвивати в учнів потребу будувати, створювати, відроджувати заради України;
* виховувати почуття сприймання чужого болю як свого, повагу до людей, які віддали своє життя в ім'я майбутнього життя людства;
* прищеплювати любов до рідного краю, почуття відповідальності за благополуччя нашої держави.

**ПЕРЕБІГ ЗАХОДУ**

**Ведучий:** Шановні гості! Сьогодні ми проведемо урок пам'яті про трагедію Чорнобиля. Ми спробуємо перенестись уявою на 31 роки назад.

**Голос за кадром:** «Третій Ангел просурмив і впала з неба велика зірка, що горіла, немов світильник. І впала на третину рік і на джерела вод. Ім'я цієї зірки — полинь. І третина вод стала полином. І багато людей вмерли від вод, тому що вони гіркими стали...» *(Біблія. Новий завіт. Откровенія святого Івана Богослова).*

*Фонова мелодія. Виходять учні*

**1-й учень**

Чи буде квітень, як завжди

Дарунком весняної здоби.

Чи власним іменем біди

Ми назвемо його Чорнобиль?

Чи може викреслимо його

З календарів своїх допоки

Нас теплий грітиме вогонь

Ще не відкритих ізотопів?

Безмежна мисль, немає меж

Її спинити годі!

І ти, Чорнобилю, ти теж

Не маєш меж сьогодні.

**2-й учень**

26 квітня! В ніч із забуття

Йде страшне створіння – атомне дитя.

Суть його безкровна і зіниць нема

І уста безмовні, і душа німа.

Виродок – створіння ціль страшну таїть

Поглина сумління, душі нам двоїть.

Простяга до серця щупальця страшні

І вселяє муки, муки неземні.

Присипляє мозок посвистом глухим

Стронцієву дозу сипле, наче дим.

**3-й учень**

26 квітня! Люди не проспіть!

Атомне століття раною горить.

Кличе кожне серце стати з злом на боротьбу,

Щоб зустріли внуки вранішню зорю.

Що зберегли ми, що надбали

Що дітям в спадок передать?

Тепер тут зона, а була земля,

Був чорнозем, тепер Чорнобиль.

*Лунає сигнал "Тривога"*

**Голос за кадром:** О першій годині двадцять три хвилини сорок секунд, коли всі спали безтурботним сном, над четвертим реактором Чорнобильської атомної електростанції, що мав потужність мільйон кіловат, несподівано велетенське полум'я розірвало нічну темряву.

*Відео «Вибух Чорнобиля» під пісню Н.Май «Чорнобильська біда»*

*Фонова мелодія. Виходять учні по черзі*

**1-й учень**

Я — Зона. Чорнобильська зона. Скалічена, спотворена, непридатна до життя місцевість. \_\_ років тому я була щедрою врожайною землею, обраною нашими пращурами із часів Київської Русі.

**2-й учень**

Я — Станція. Чорнобильська атомна. В мене гірка, як полин, слава. Але ж все починалося чудово у 1977 році. Саме до 60-річчя Великої жовтневої революції було увімкнено мій перший енергоблок, а в 1981 — уже третій. Із запуском четвертого моя потужність складала 4 мільйони кіловат.

**3-й учень**

Я — біль, Чорний біль. Я народився з вибухом реактора в ніч з 25 на 26 квітня. Звичайний біль проходить, а я — особливий, чорнобильський, на все життя.

**4-й учень**

Я — атом, колись я був мирним,

Мене розщепили колись,

А зараз я з болем настирним,

Розщеплюю душі наскрізь.

Розкрилася скринька Пандори,

І вискочили промінці.

Цього не хотів я робити,

Однак, це не власно мені.

І той саркофаг над четвертим,

Сховати не в змозі мене,

Повірити важко в безсмертя,

Але ж я існую, я є!

**5-й учень**

Я — Радіація. Сама по собі — я безпечна. Адже кожна людина трішечки радіоактивна. Я можу бути спокійною протягом тисячоліть. Небезпечною ж буваю, коли людина штучно втручається в моє існування. І ось тоді мене не зупинити, бо я стаю нечутною, невидимою, недосяжною. Я не визнаю державних кордонів, мені байдуже, хто стане на моєму шляху.

**6-й учень**

Я — працівник Чорнобильської АЕС. Я був свідком того, як усе починалося. Ми бачили плоди своєї праці, і нас це ще більш надихало. Ми не могли навіть замислитися над тим, що ми побудували небезпеку для людства.

**7-й учень**

Чорнобильський дзвін.

За ким же б'є він?

За тим, хто пішов

У високу блакить,

Щоб звідти на мудрість

Нам очі відкрить. .

Щоб пам'ять не згасла,

Щоб ти пам'ятав,

Як розлючений той

Там реактор палав.

Чорнобильський дзвін.

Печаль і журба,

За тими б'є він,

Кого вже нема...

*Хвилина мовчання.*

*Танець та пісня Н.Май «Свіча»*

*Фонова мелодія. Виходять учні*

**Голос за кадром:** А на квітучий українській землі з'явились пусті міста і села, мертвий ліс, до якого не можна підходити, сади з яблуками, насиченими радіоактивною отрутою, вода, яку не можна пити, і навіть повітря, яким дихаємо, стало ворогом.

**1-й учень**

Було село. Тепер села немає.

Там річка омивала береги

І люди там жили,

Тепер і їх немає —

Роз'їхались по світу хто куди...

**2-й учень**

Ні звуку, ні скрипу, лиш вітер

Гуляє в порожніх оселях...

Ще треба й таке пережити —

Безлюдні покинуті села.

**3-й учень**

0 Господи! За що таке прокляття

На мій народ, на рід мій, на село?

Прости нас, Господи, за сльози наші

І за молитви недосказані, прости.

*Відео «Що осталося» і спів пісні В.Кавуна «Крик Чорнобиля»*

*Фонова мелодія. Виходять учні*

**1-й учень**

Ідемо по світу в незгасній тривозі,

Саркофаг уже котра вкриває зима,

Терни, яруги на нашій дорозі,

І шати повільно знімає пітьма.

**2-й учень**

Навіщо спіткала тяжка зла доля

Наш споконвіку великий народ?!

Піднімаймося вперто, невпинно і з болем

Ще крок вперед, за кроком — ще крок.

**3-й учень**

Проти «мирного» атома встанемо до бою

За знедолені ниви, убиті гаї,

Візьмемося за руки, сестри й братове,

Щоб Вкраїна жила на Землі.

*Відео «Україна – це ти» Ані Лорак*