**Виховний захід «Пам’ятаємо, не забудемо»**

**(до дня пам’яті Голодоморів та політичних репресій)**

**Мета:** сприяти поверненню історичної пам’яті про голодомор1932-1933 років; формувати в учнів повагу до подій тих часів, виховувати почуття співпереживання, поваги до минулого України.

**Учениця**. Вірш «Бозю!...»

*Бозю!*

*Що там у Тебе в руці?!*

*Дай мені , Бозю, хоч соломинку…*

*Щоб не втонути в Голодній Ріці.*

*Бачиш, мій Бозю, я ще – дитинка.*

*Таж підрости б у квітневий розмай.*

*Світу не бачив ще білого, Бозю.*

*Я – пташенятко, прибите в дорозі.*

*Хоч би одненьку пір’їночку дай.*

*Тато і мама – холодні мерці.*

*Бозю, зроби, щоби їсти не хтілось!*

*Холодно, Бозю. Сніг дуже білий.*

*Бозю, що там у Тебе в руці?*

**Ведуча.** Пам’ять – нескінченна книга, в якій записано все: і життя людини, і життя країни.

Багато сторінок вписано криваво-чорним кольором. Читаєш і подумки здригаєшся від жаху. Особливо вражають сторінки, де викарбовано слова про голод. ***«Немає страшнішої смерті. Ніж повільна смерть від голоду».*** А так вмирала майже вся Україна.

Кожен народ має свої традиції, історію, пам’ять.

У пам’яті людській навіки залишиться 1933рік – найстрашніший рік – рік голодомору.

Сьогодні поговоримо про цю страшну трагедію.

**Ведуча**

*Пекельні цифри та слова*

*У серце б’ють неначе молот.*

*Немов проклятий ожива*

*Рік тридцять третій*

*Голод…Голод…*

*У люті сталінській страшній*

*Тінь смерті шастала по стінах.*

*Сім мільйонів(Боже мій!)*

*Недолічила Україна.*

**Ведуча**

«Не повертайтесь на згарище, бо здійметься вітер і запорошить вам попелом очі», - сказав колись класик, але ми не зможемо увійти в день прийдешній вільними якщо не повернемося у минуле, не побачимо все: і найстрашніше, і найсвітліше – до останньої краплі, не переживемо день вчорашній. «Вчерашний день? Он еще не наступил…» Чи можуть ці слова стати епіграфом?..

**Ведуча**

Страшні тридцяті роки ХХ ст. Скільки горя та страждань принесли вони нашому народу! Люди змушені були пройти через знущання з боку влади, зраду близьких, злиденність та постійний страх. Занадто багато випробувань випало на їхню долю. І сьогоднішня наша розповідь стосується одного з них, голоду 1933 року, що отримав страшну назву **Голодомор**.

**Ведуча**

Ще зовсім недавно навіть згадувати про ці могили не можна було. В Україні та в Поволжі, на Дону і Кубані в цих могилах ховали, а точніше скидали туди поспіхом, покотом трупи людей, які загинули найстрашнішою - голодною смертю. Хрестів не ставили – не встигали. У цвинтарну книгу імен не заносили – не мали сил. Поминальні свічки там ще недавно запалювали крадькома. Дивом уцілілі від голоду діди та баби, скорботно доживали свої дні наодинці з пам’яттю, страшною пам’яттю тих восьми місяців голоду 32-33 рр.

**Ведуча**

Житницею називали Україну впродовж багатьох століть. Але по-хижацьки грабуючи її, не давали жити. 1933рік став найчорнішим у літописі багатостраждальної української землі. У світовій історії не зафіксовано голоду, подібного до того, що випав тоді на долю України – однієї з най родючіших країн світу. Що ж криється з страшним змістом слова «голодомор», і які були причини і передумови?

**Учениця**

Колективізація призвела до різкого падіння продуктивності сільського господарства.

Однією з причин могли стати хлібозаготівлі, що не припинялись. У липні 1931 р. республіканський уряд звернувся до Москви з проханням знизити планові хлібозаготівлі. Сталін погодився на незначне зменшення плану, але в Україні вже почався голод. Урожай 1932р. був не набагато нижчий середнього і міг би забезпечити населення України мінімумом продовольства.

**Учениця**

Для успішного проведення хлібозаготівельної кампанії 1932 р. в Україну прибула надзвичайна комісія на чолі з Молотовим. До виконання планів із хлібозаготівлі Україна та інші хлібні райони вписувалися на «чорну дошку». У ці регіони припинялися поставки товарів, у них вилучалось продовольство та посівні фонди. Так селян вчили «уму-разуму».

**Учениця**

Голод у багатьох регіонах СРСР був наслідком помилкової спроби, а голодомор в Україні й на Кубані – результатом намагань Кремля вийти з катастрофічної ситуації в найбільш небезпечних для цього національних регіонах шляхом застосування репресій (терору голодом). Сталін обрав простий шлях репресій. 7 серпня 1932 р. з’явилась постанова ВЦВК і РНК СРСР «Про охорону майна державних підприємств, колгоспів і кооперативів та зміщення громадської (соціалістичної) власності». Розкрадання майна колгоспників каралося розстрілом, за пом’якшувальних обставин – позбавленням волі терміном не менше 10 років.

**Учениця**

***Вірш «Навмисний голод»***

*То був страшний навмисний голод.*

*Стріла була така нищівна.*

*Щоби згромадити стодолу*

*Колгоспної катівні.*

*То був страшний навмисний злочин.*

*Такого ще земля не знала.*

*Закрили Україні очі.*

*І душу міцно зав’язали.*

*Сліпу, пустили старцювати…*

*Луна ще досі в оболонях.*

*Здичавіла вкраїнська хата*

*На березі своїх агоній.*

*Глуху, заставили мовчати.*

*А то би світ втопивсь в Славуті.*

*Як божевільна їла мати*

*Свою дитиноньку майбутню.*

*Мерцями всіялося поле.*

*Ні хрестика і ні могили.*

*То був такий навмисний голод.*

*Чи, Боже, й Ти вже був безсилий?*

**Учениця**

Сумнівно відомий «Закон про п’ять колосків…» Покладіть на долоню колосок. Ось вона, ціна жменьки зерна: стільки потрібно було суду, щоб засудити матір чи батька. Машина з скреготом, але запрацювала. 55 тис. осіб було засуджено за «колоски». З них до вищої міри покарання – 2 тис. 100 осіб. Нічне стриження вручну колосків у полі! Зовсім новий вид збирання врожаю!

**Учень**

За сторінками Книги – меморіалу « 33 – й : голод»: восени на село навалився терор уповноважених щодо зерна. Так їх називали… і брехали. З подвір'я селянина вивозилось усе: худоба і картопля, круп і м'ясо. На війні як на війні. Ворогові не залишали нічого.

**Учениця**

(відкриває чорну книгу) Умань. На цвинтарях щодня знаходять трупів, яких вивозять сюди родичі померлих. Через кілька днів деякі трупи знаходять із відрізаними руками чи ногами.

**Учень**

У Білоцерківському районі мати й батько вбили старшого сина. М'ясо його засолили. Годуються самі і годують ним молодшого сина. Перегорнімо сторінки Народної Книги – меморіал «33-й: Голод», де є розповідь очевидців, які пережили цю страшну трагедію.

**Учениця**

Зуй Віктор Дмитрович, родом із Чернігівщини, доцент Київського Державного університету: «Добре пам’ятаю зиму 1933р. Хоч тоді мені йшов лише 8 рік. До нашої хати часто заходив сусіда – Бригадир колгоспу Зуй Павло на прізвисько Лесінка. Він тер замерзлі руки і, ні до кого не звертаючись, говорив: «У цьому році додалося три місяці: терпень, тухлень, дубень.» Весною багато дітей ходили пухлими від голоду. Голова роздута, як м’яч, очі в глибоких щілинах. Один до одного говорили: «А кішку можна їсти? А ворону?» Пам’ятаю хліб із першої картоплі, до якої домішували все, що завгодно, - потовчені в ступі качани кукурудзи без зерна, полову, лободу. Десь батько дістав насіння люпину, але воно було дуже гірке. Його вимочували довго у воді і потроху їли. Восени 1933 пішов у перший клас, де нам давали по талонах тарілку супу. Учителька слідкувала щоб я не купив за 5 копійок талон і не передав його «індусу» - хлопчику, батько якого не вступив до колгоспу. Я знаю небагато людей, які вмерли від голоду у 1933 у нашій Орлівці. Врятувало те, що це ж полісся, де ще була картопля, корови. У Новгород-Сіверську був магазин, де за золото продавали хліб і продукти. Мабуть, голод був зроблений і для того, щоб «викачати» у людей золото. Бідні його не мали і вмирали першими.

**Учень**

Мартиненко Дмитро Петрович, родом із Сумської області, ветеран війни і праці. «У 1933 р. померла мати з голоду, залишились ми втрьох: я і сестри Ліда та Надя. Остання поїхала кудись у бік Харкова. Де вона і куди поїхала, і по сьогодні невідомо. Ми з Лідою, їй було 4 роки, ходили по селах, просили. Не можу забути те, що побачив на станції Грузька, як їхати з Конотопа на Харків. Там було два кагати зерна. Кругом ходили двоє вартових з гвинтівками. Бачу – повзе до зерна рачки чоловік пухлий, на нього вартовий кричить: «Назад!», а він повзе, і тільки до зерна дістався, а солдат вистрелив. Я бачив, як той чоловік звивався і помер. Довго ми з Лідою ходили жебраками. Аж у Дубов’язівці добрі люди взяли нас у колгосп. Мене взяли пасти свиней, сестричку – в ясла. А восени відвезли у дитбудинок, де було повно таких сиріт, як ми. Недовго я там пробув, через рік більших дітей почали розвозити по колгоспах. Я призначений був у с. Костирів, звідти пішов воювати, та й досі тут живу, а де сестри невідомо. Дуже тяжко про це згадувати…»

**Учень**

*Тиждень терпів я від голоду муки,*

*Плакав ,ходив, простягаючи руки.*

*Врешті ходити уже я не зміг,*

*Ледве дійшов, упав на поріг.*

*Встав би , підвівся, та зрадили сили,*

*Плакали діти, баби голосили.*

*Федір, мій син, на лежанці лежав,*

*Звісно, каліка, терпів і мовчав.*

*Вранці на другий день – зирк! Аж у руки*

*Хтось мені суне кавалок макухи.*

*Хто це? Це ти ,мій сусіде Петро?*

*Бог хай віддячить тобі за добро !*

*Слина пішла. Затрусилися руки.*

*Боженьку милий. Кавалок макухи!*

*Де ти ! Пішов вже . Аж нагло онук*

*Вихопив в мене кавалок із рук.*

*Хотів я схопити, побігти , догнати,*

*Вирвати з рота! Навколішки стати…*

*Вже я підводжусь і падаю знов…*

*Впав непритомний…*

*Прокинувся – кров…*

*Мабуть, збився…Вже близько до краю.*

*Крутиться все навкруги…Умираю.*

*В кого спитати б , чи зїв хоч онук?*

*Може і в нього хтось вирвав із рук?*

**Учениця**

У 1933 р. моя бабуся, якій на той час виповнилось 10 років, проживала в

с. Каданці Київської області. У їхній родині було семеро дітей. Щоб усіх прогодувати, батьки змушені були тримати велике господарство. Але на початку 1933 р. прийшли озброєні люди, родину розкуркулили, батька посадили до в’язниці. Забрали все, навіть стареньку швейну машинку, що сподобалася комусь з уповноважених. Мати, смілива жінка, написала у Харків, де тоді перебував уряд України, запитуючи в листі, чи справедливо поводилися уповноважені з нашою родиною? Дивно, але незабаром надійшла відповідь, у якій місцевій владі було наказано протягом 24 годин повернути все господарям. Та було вже пізно, худоба й машинка щезли. А уповноважені прийшли знову, тепер уже по податки, сума яких була астрономічною. «Мені нема чим, та й вже нема за що сплачувати податки, - відповіла мати». Бабуся згадує: « Як вони шукали, мов нишпорки всюди лазили, а коли не знайшли нічого, вигнали серед зими всю сім'ю з хати в землянку. Тавро куркульської родини причепилося до нас міцно, і кожен колгоспник вважав за потрібне познущатися, боляче образити. Якось, коли рано навесні ми з братом йшли до родичів у сусіднє село, колгоспний бригадир, перестрівши нас на дорозі, забрав останні сорочки та фуфайки, залишивши нас роздягненими на морозі».

**Учень**

Право народу на недоторканність особистості, житла, паперів та майна не може порушуватися невмотивованими обшуками чи арештами. Ордери на обшук чи арешт не будуть видаватися без достатніх підстав, підтверджених присягою. Такі ордери повинні вміщувати докладний опис місця обшуку, а також осіб чи майна що підлягають арешту…

**Учениця**

Пригадує Графова Тамара Федорівна, 1918р. н., мешканка с. Кирилівки Кіровоградської області: «Мій батько був простим селянином, на шиї у якого «сиділи» дружина, шестеро дітей і стара мати. Пізно восени 1932 р. стали приходити уповноважені й забирати все, що бачили. Вони встигли побувати скрізь: у хаті, в хлівах, у погребі, жодна щілин не випадала з їхнього зору, все обшукали. Після таких візитів у хаті не залишилося ані крихти. Родина жила сутужно: їли траву, кропиву, лободу, листя з дерев, про хліб зовсім забули. Молодші діти без кінця пропадали в лісі чи по садках ловили їжаків та ховрахів. З них мати варила якусь страву «з м’ясом». Тієї зими тільки в нашій родині померло четверо».

**Учениця**

«Стаття 17. Оскільки власність є право недоторкане, то ніхто не може бути позбавлений її інакше, як у випадку встановленої законом безпечної необхідності та за умови справедливого попереднього відшкодовування» (Декларація прав людини і громадянина 26 серпня 1789 р., Франція).

**Учениця**

*Цей сніг, як сон, прийшов – розтане*

*Здимить і в хмару перейде… Весна.*

*Село лежить в тумані. Голодний рік.*

*Голодний день.*

*Іде-не йде, повзе по мертвих,*

*Й хвалити Бога – хоч повзе.*

*Весняний дух живий – не спертий*

*До сонця зводить все живе.*

*Й воно і молиться, і плаче,*

*Й радіє сонцю і воді.*

*Якби він знав, коли б побачив,*

*Сини ростуть на лободі.*

*Сини Радянської держави!*

*Та знає вождь, усе він знає…*

*У вус всміхається ласкаво:*

*В Москві весна. Його весна!*

*В селі весна повзе на ліктях,*

*Повзе по мертвих і живих.*

*В долоні сонце ловлять діти,*

*Що дзвінко капає зі стріх…*

**Учениця**

Спогади Пінчук Надії Василівни, 1922р. народження, яка під час Голодомору мешкала у с. Рубанах Київської області: «Мій батько – Василь Пінчук мав вісім гектарів землі та восьмеро дітей. Радив йому якось добрий товариш: «Іди до колгоспу, а то буде тобі погано». Поки батько роздумував, прийшли нас розкуркулювати. Двох коней, корову, курей, овець, віз та борони відтягли до колгоспу. Не посоромилися навіть скатертину зі столу зняти. У мами, Феодосії Луківни, були довгі товсті коси. Уповноважений схопив її за коси і почав трясти: «Ти у волоссі золото ховаєш». Найстрашніший спогад, як померли батько і сестра. Ми усі спали на підлозі в хаті, підстеливши трохи сіна. Ранком я прокинулася, а вони вже мертві. Дуже страшно було дивитися на голодних дітей. Вони опухли, шкіра на розпухлих тільцях тріскалася й звідти бігла вода. Старший брат вже не міг ходити, лежав на печі. Він попросив, щоб я принесла йому води, але я щось робила і пішла по воду не одразу. А коли повернулась, він вже помер. Тож почуття провини переслідує мене все життя. З усієї нашої великої родини живою залишилася я одна»

**Учениця**

«Стаття 19. Ніхто не може бути позбавлений найменшої частини своєї власності без його на те згоди». «Стаття 14. Ніхто не може бути засуджений інакше, ніж після вислуховування його пояснень, після виклику в законному порядку і тільки в силу закону, опублікованого до скоєння порушення». (Конституція Франції від 24 червня 1793 р.).

**Учениця**

Григорій Гудко, 1918 р. н.: «Мій батько до колективізації був заможним селянином. Під час колективізації його господарство було розорене: землі передані колгоспу, коней кудись повели, батька забрали із собою уповноважені. Мати померла під час пологів, тому все дитинство я провів у родині батькового брата. Дядька незабаром заарештували, навіть не пояснюючи причини. Просто прийшли міліціонери і наказали йти разом з ними. «Годувальницею» великої родини стала тітка Феодора, яка після арешту чоловіка сама залишилася з п’ятьма дітьми. Коли діти почали пухнути, тітка пробила цвяхом дірку з задній стінці колгоспної комори, з якої тоненьким струмочком сипалося зерно. Набравши жменьку, тітка замащувала дірку і маскувала гілочками. Вдома вона розмелювала зерно на борошно і ночами у підвалі пекла млині. Щоб перебити хлібний запах, який могли почути сусіди, вона палила гуму. Завдяки цим крадіжкам наша родина, єдина з усього села, вціліла повністю. Дядько повернувся років за 5, а батька я більше так і не бачив».

**Учень**

Політика радянської влади повинна бути спрямована на дійсну допомогу бідняцьким та середняцьким елементам селянства у справі піднесення їхнього матеріального добробуту, господарства, політичного та культурного росту» (з постанови ІІІ з’їзду Рад СРСР). «Ніхто не може підлягати звинуваченню, затриманню чи арешту інакше, ніж у випадках, передбачених законом і при дотриманні форм, прописаних законом. Той, хто… видасть довільний наказ, приведе його до виконання або накаже його виконувати, підлягає покаранню». (Декларація прав людини і громадянина. 26 серпня 1789 р., Франція).

**Учениця**

*Хоч би світало… Мамо, хліба!*

*Підвівся батько – замовчи!*

*Коло вогню в вагони збились*

*І мруть голодні втікачі.*

*І дим їм очі виїдає.*

*Мороз проходить аж в кістки.*

*А за вагоном крик і гомін,*

*Обмін, торгівля і свистки.*

*В лахмітті, в скорбі, у болячках*

*Зігнулась мати. В щось дитя*

*Уткнула, та й все: нумо спати*

*Навік заснуло б ти … Життя!*

*Прийшла сюди, а голод з нами,*

*Й нема людей поміж людей.*

*Ти чув!.. Недавно десь тут жінка*

*Зварила двох своїх дітей…*

*Одскочив батько: - Божевільна!*

*Мовчи! Мовчи! Для чого це?*

*Схопилась мати й закричала,*

*А батько плюнув їй в лице.*

**Ведуча**

Справді, у кожному з 55 тисяч сіл помирали сотні дітей, а скільки було ненароджених, фізично і духовно понівечених. Селян довели до такого стану фізичного виснаження , що батьки забивали своїх дітей , аби прогодувати людським м’ясом інших, які зосталися. Наприклад у липні 1932 року селянка з Вінницької області зарізала трирічного сина, а його м'ясо обмінювала на яйця у сусідів. Випадки канібалізму стали частими у наступному 1933 році. Зокрема у селі Руде Володарського району Київської області, у лютому 1933 році мати залишила трьох дітей , а сама вийшла. Двоє з них – хлопчик і дівчинка вбили молодшу сестру, зарізали її і сирим їли м'ясо жертви-сестри. Діти гинули з різних причин: від опухання та хвороб, ставали жертвами людоїдів, від фізичної розправи над ними, самогубства. Переважно помирали від голоду. Наприклад у селі Носковці ,Станіславського району Вінницької області у лютому 1933 року нестерпно голодувала родина колгоспників. Яка мала 9 чоловік, семеро дітей лежали пухлими і чекали смерті. Найчастіше діти помирали до трьох років. Селами блукали юрби голодних і виснажених дітей.

**Учениці**

На Вінничині. «Восени. Померли мати з батьком, бо все дітям віддавали. Залишилось дві сестрички. Старша Надійка, побачила, що менша вже й ходити від голоду не може. Взяла її на руки. Понесла до поля. Ходила довго. Знайшла 3 колоска. Побачив це голова сільради. Довго бив Надійку ногами. Кров пішла з горла. Вбили дитину за 3 колоски. А менша так і померла на полі».

*І як же так, у сонце щедрім краї ви вмерли,*

*Згинь же смерте, згинь!*

*О, діти, діти, Ангели невинні!*

*Чом ви так тяжко й страшно мовчите?*

*Ви вже ніколи рідній Україні своїх сердець і душ не віддасте.*

*Ви не розцвівши, згинули дочасно, Поклав у землю вас голодомор,*

*Волаю я, їх доленька, до Спаса:*

*«Звільни нас від грабіжників-потвор, О, Боже правий!*

*Ти мій вчуєш голос, спаси нас від проклятої чуми,*

*Я ж бачу, як важкий достиглий колос, Схилився над голодними дітьми».*

**Ведуча**

А тоді , взимку 1932 – 1933 рр., духу не вистачало ні страждати, ні плакати, ні за батьками , ні за дітьми. Смерть стояла весь час поруч, сиділа за столом, ходила подвір’ям. У будь-яку мить вона могла торкнутися ще живого. А людина хотіла тільки одного – їсти ,все інше було байдуже.

**Учень**

***Вічний монолог***

*Я ще не вмер…*

*Ще промінь в оці грає.*

*В четвер мені пішов десятий рік.*

*Хіба в такому віці помирають?!*

*Ви тільки поверніть мене на бік.*

*До вишеньки.*

*В колиску ясночолу…*

*Я чую запах квітів. Я не вмер…*

*А небо стрімко падає додолу.*

*Тримайте хтось!*

*Хоча б за коси верб…*

*Куди ж ви, люди, людоньки,*

*Куди ж ви, люди, людоньки, куди?*

*Окраєць ласки.*

*Чи хоч з печі диму!*

*В клітинці кожній – озеро води.*

*Я ще не вмер.*

*Усі проходять мимо.*

*…А житечко моє таке густе.*

*…А мамина рука іще гаряча.*

*Вам стане соромно колись за те.*

*Та я вже цього не побачу.*

**Ведуча**

Смерть стала звичною. Втратила свою трагічність. І вже не була ні лихом, ні горем. Люди сприймали її як порятунок від мук. Голод 1932 -1933 рр. став трагедією,

Масштаби якої неможливо осягнути, голод травмував націю, залишивши на тілі глибокі соціальні, психологічні та демографічні шрами, які вона носить до сьогодні. Чисельність померлих в Україні встановити точно не можна.

**Учениця**

***Молитва за убієнних голодом***

*Прости народе Божий.*

*Прости цю прокляту землю, цей милий рай,*

*на якому оселився диявол.*

*Усіх нас, грішних, прости, що мовчали,*

*за упокій твій молебнів не справляли, поминальних свічок не світили.*

*І ми покарані за безпам’ятство.*

*І до нас озвалося лихо.*

*Нагодовано і нас смертоносним плодом, і горить над нами*

*лиховісна непогасна свіча.*

*Прости нас, роде замордований, лише сирою землею зігрітий.*

*Царство небесне вам, душі убієнні!*

**Учениця**

У радянські часи все, що стосувалося цієї страшної сторінки історії, було під суворою забороною. Селяни вмирали від голоду в обстановці цілковитої інформаційної блокади. Газети захлиналися повідомленнями про потіхи соціалістичної індустріалізації, репортажами про звитяжну працю на колгоспних ланах. Жахливі подробиці про голодомор, які інколи потрапляли в закордонну пресу, оголошувалися злісними вигадками буржуазної пропаганди. Слово «голод» заборонялося вживати навіть у документах партійних комітетів, які мали гриф «Цілком таємно».

**Учень**

Історики наводять різні цифри: від 3 до 12 млн. чоловік. Ті, що пізнали трагедію голоду, розуміли, що в цьому хтось винен. Розуміло це й партійне керівництво держави, але як?

**Ведуча**

Протягом голодомору Україна за неповними даними, втратила понад 7 млн. своїх громадян. Щодня від голоду помирало 25 тис. чоловік. Щохвилини від голоду в центрі світової житниці помирало 17 чоловік.

**Ведуча**

Загроза голоду і зараз витає над планетою, хоча продуктів харчування світ має достатньо. Але, як і в Україні 1932-1933рр. голод спричиняється не тільки нестачею продовольства, а й системою розподілу між країнами, та й у середині їх. За підрахунками ООН зараз у світі 840 млн. голодують , кожні 3-5 с від голоду помирає людина, щодня 25 тисяч. Украй погані справи в Афганістані, Північній Кореї і в таких країнах Африки як Лесото , Малаві, Мозамбік, Свазіленд, Замбія , Зімбабве, (усі - колишні колонії Західної Європи).Тож трагедія, що спіткала український народ більше 75 років тому, стукає в серця живих не тільки згадкою , а й реальністю сьогодення.

**Учениця**

***Молитва***

*Боже наш, спаси і сохрани*

*Державу нашу Україну!*

*Від всіх напастей борони,*

*Не доведи нас до загину,*

*Прости провини наші, Господи, прости;*

*Прости батьків, дідів і прадідів далеких;*

*Тих, що померли в тюрмах, таборах,*

*І усіх убитих на фронтах запеклих.*

*Прийми благання і прийми подяку,*

*За милосердя твоє, за терпіння,*

*За гріхи і провини у всяку*

*Почуй Спасителю наші моління.*

*Верни нам пам’ять, Боже, спом’ятай,*

*Очисти від скверни і від всього злого,*

*Подай терпіння і науку добру дай,*

*Дай працю чесну для життя земного.*

*Подай нам дощ у спеку, в холод дай тепла,*

*Щоб все цвіло у кожного двора;*

*Щоб на столі був хліб, було й до хліба,*

*Дай миру нам, дай злагоди й добра.*

*З’єднай нас всіх в єдиную сім’ю,*

*Щоб всі ми жили в любові, як брати,*

*І славили ім’я Твоє Величноє*

*Навіки вічнії. Амінь!*

Звучить пісня Білозір «Свіча»