***Кейс***

***національно-патріотичного***

***виховання***

(Збірка сценаріїв)

Матеріал сертифіковано сайтом [«Шкільне життя»](http://www.schoollife.org.ua)

Рибіцька Тетяна Володимирівна, заступник директора з виховної роботи;

Мельник Валентина Дмитрівна,

педагог-організатор

Крупецького НВК

Збірка містить сценарії виховних заходів, годин спілкування, спрямованих на виховання школярів ціннісного ставлення до суспільства і держави, з використанням інформаційно – комунікаційних технологій.

Рекомендовано педагогам – організаторам, класним керівникам та заступникам директорів із виховної роботи.

**ПЕРЕДНЄ СЛОВО**

Для картини необхідне полотно, для будинку – міцний фундамент, для виховання громадянина необхідно почуття патріотизму Саме виховання національно-патріотичної свідомості і є ядром, без якого неможливо говорити ні про які інші напрямки виховної роботи у школі.

І стаття 5 Закону України «Про загальну середню освіту» нам говорить про те, що виховання громадянина потрібно спрямовувати на розвиток патріотизму, любові до свого народу, до України.

Ми виховуємо у майбутніх громадян України почуття обов’язку, поняття честі, уміння знаходити спільну мову з товаришами, бути ввічливими чи суворими, добрими чи стійкими – залежно від життєвих умов .

Патріотизм – це і є поважливе ставлення до історії своєї країни, свого народу, його традицій, і продукт історичного розвитку, життєдіяльності багатьох поколінь нашого народу. Патріотизм – це не просто повага до Батьківщини і обов'язок перед нею. Патріотизм – це велика любов до землі, по якій ходять наші діти. І саме ми маємо довести їм, що нашу країну є за що любити.

У вихованні патріотизму в учнів немає нічого складного і недосяжного. Трішечки творчості і фантазії, часу і наполегливості – і діти поступово почнуть розуміти, що живуть у найкращій у світі державі.

Мета цієї збірки—допомогти педагогам-організаторам, класним керівникам, класоводам в організації нетрадиційних виховних заходів, зробити їх змістовними та цікавими.

**Зміст**

1. ПЕРЕДНЄ СЛОВО

2. «Народний подвиг житиме у віках»..........................................................5

3. «Герої НЕБЕСНОЇ СОТНІ»......................................................................11

4. Пам'ять про друзів полеглих жива».........................................................21

5. «Коли ви вмирали, вам сурми не грали…».............................................31

6. «СОБОРНА МОЯ УКРАЇНА!»................................................................43

7. Козацький ярмарок....................................................................................50

8. «Україна –  єдина країна».........................................................................57

9**. Відкриття XІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика!..............................................................................................................68**

**Народний подвиг житиме у віках**

**Пісня «Бачу колір сонця»**

**Ведучий**

Доброго дня. Сьогодні ми зібрались аби вшанувати пам’ять Небесної сотні, пам'ять загиблих під час Єврореволюції, Революції гідності, як її називають у народі. Єврореволюція – це національно-патріотичні протестні акції в Україні, передусім проти корупції, соціальної нерівності, свавілля правоохоронних органів та сил спецпризначення, а також на підтримку Європейського вектора зовнішньої політики в Україні. Не зважаючи на те, що засоби масової інформації постійно висвітлюють події у країні, необхідно згадати з чого усе почалось рік тому.

**Ведучий**

У четвер, 21 листопада, 2013 року Кабмін України на таємній частині свого засідання ухвалив постанову, якою призупинив процес підготовки до підписання Угоди про асоціацію з Європейським союзом. Відповідний документ було оприлюднено на сайті українського уряду. У соціальних мережах поширились заклики прийти на Майдан Незалежності, щоб висловити протест. Станом на 23:10 на Майдані було близько 2 тисяч людей. Також небайдужі українці висловили своє обурення у Львові, Хмельницькому, Луцьку, Ужгороді, Харкові та Донецьку. Тодішня влада моментально відреагувала на спротив громадян. Окружний суд м. Києва постановив заборонити під час проведення мирних масових акцій встановлювати малі архітектурні форми у вигляді наметів, кіосків, навісів, у тому числі тимчасових та пересувних, із 22 листопада 2013 року по 7 січня 2014 року на Майдані Незалежності, вул. Хрещатик та Європейській площі.

**Ведучий**

Кількість активістів починає зростати. Вдень на місці мітингу встановили металеве огородження та різдвяні кіоски. Станом на 14:30 туди вивели Беркут. Близько 21:00 міліція перешкодила спробі активістів встановити намети, через що відбулися сутички. Увечері тривав мітинг, на який зібралося близько 3—5 тис. людей. Майдан відбувається також в регіонах.

**Ведучий**

Не знав ніхто, що станеться з юрбою  
З відважними хлопчинами землі,  
Їх об`єднали в сотню мимоволі  
За мир і спокій розстріляли їх.  
Земля здригалась, від болючих криків  
Від крові, що лилася з відусіль,  
За Україну сходинку в Європу  
Брат брата свого укривав крильми.

**Ведучий**

Той день тепер, не в силах нам забути  
Той день нам буде сниться довгий час,  
А матерям, що загубили сина  
Не можна подолати цю печаль.  
Бо їм болить і серце кровоточить,  
Бо їм ввижаються сини;  
І лиш у снах, знов хочеться їм жити,  
Коли побачать рідних солов`їв.

**Пісня «А я живий»**

**Ведучий**

24 листопада в Києві відбулась велика хода та мітинг на Майдані Незалежності, які зібрали більше ніж 100 тисяч громадян України. Цього дня євромайдани відбулися також у багатьох містах світу: Німеччина — Мюнхені, Берліні; Швейцарія — Женеві; Франція — Парижі (біля Ейфелевої вежі); Англія — Лондоні (кілька сотень учасників скандували «Україна в Європу»); Норвегія — Осло; Швеція — Стокгольмі, Мальмьо; Угорщина — Будапешті; Литва — Вільнюсі; Грузія — Тбілісі та ін. У Відні біля колони Святої Трійці зібралося близько 150 осіб із плакатами за зближення України з Євросоюзом.

**Ведучий**

Близько 15:00 на вулиці Грушевського під будинком уряду відбулись зіткнення міліції з мітингувальниками. За даними столичного управління МВС, мітингарі зі «Свободи» кидали у правоохоронців арматуру, запалені фаєри та каміння. Міліціонери застосували гумові кийки, сльозогінний газ і світлошумові гранати для розгону натовпу. За словами очевидців, вибухові пакети у правоохоронців почали кидати «тітушки», яких потім міліція організовано завела у Кабмін через третій під'їзд. Майже опівночі почався штурм Майдану, однак протестувальникам вдалось відбити атаки "Беркуту" та відтіснити їх.

**Ведучий**

Наметове містечко в Києві збільшується, а тим часом в регіонах відбуваються масові студентські мітинги.

Дві колони студентів з КНУ ім. Шевченка та НаУКМА прошли спільною ходою до Майдану Незалежності.

Активісти вибудували живий ланцюг, що з'єднав Майдан з кордоном Польщі. Живий ланцюг пройшов по трасі Київ-Чоп.

**Ведучий**

Близько 4 ранку 30 листопада беркутівці оточили площу і жорстоко побили учасників прротесту, переважно студентів. При розгоні Євромайдану силовики активно використовували палиці і звукошумові гранати. 35 учасників були затримані, кілька десятків отримали важкі поранення. Декому вдалось сховатись в Михайлівському соборі. Ця подія стала однією з ключових у мирному спротиві активістів: якщо раніше вони відстоювали лише Угоду про асоціацію, то після - наголошують на правах людини та принципах свободи та демократії.

**Ведучий**

З початку Майдану за офіційними даними загинуло близько 100 протестуючих, поранено більше 2000, серед них двоє – громадяни Польщі, а кількадесят осіб зникло безвісти. Загальна кількість постраждалих біля 2,5 – 3 тисяч чоловік. Серед них 136 журналістів, які виконували свої професійні обов’язки.

***Пісня «Прошу в неба»***

**Ведучий**

«Голубчику, синочок мій рідненький»,-  
Кричала мати, стоя уві сні  
Куди ж подівся, ти?   
Прошу, хоч хвильку...  
Прошу тебе, хоч трішки покажись...  
  
Хлопчина, тихо мамі усміхнувся  
Неможу мамо, треба мені йти,  
Я на Майдан хотів би повернутись  
Побачить стіни, там де я ходив.

**Ведучий**

Побачить... я ж не надивився  
Не знав, що куля дожине, не знав...  
Так сталося, прости рідненька,  
Прости,що крила свої обпалив.  
  
Прости, що я тебе покинув,  
Я ж обіцяв ніколи не кидать  
Прости, що захищавши Україну,   
Не захистив тебе я від страждань.

**Ведучий**

Так… Саме сьогодні, в цей час, ми маємо, як ніколи, проявити свою любов до рідної Вітчизни. Саме сьогодні, коли керівництво «дружнього народу» розпочало неоголошену війну проти волі, незалежності українців. Зараз нашій країні як ніколи потрібно бути єдиною та згуртованою. На цілісність нашої держави посягнули вороги і багато наших земляків на сьогодні мобілізовано до лав українського війська. Вони з честю відвойовують та захищають кордони нашої держави, борються за її єдність та цілісність.

***Перегляд відеофільму «Вавилон»***

**Ведучий**

Народе мій, пишаюся тобою:

Моя душа душа – частинка твого «Я».

Красою правди у святім двобою

Понад Майданом сонця лик сіяЄ нація!

Хай знають всі у світі: Ми є!

Народ піднявся із колін!

І переможно сонце правди світить,

Співає гордо наш Державний Гімн

**Гімн**

**Ведучий**

Трагічні події в Україні, тривожать та не залишають байдужими жодного громадянина країни. Кожному з нас необхідно усвідомити, за що боролися учасники Євромайдану і заради чого пожертвувала своїм життям Небесна сотня та воїни, які загинули і гинуть у боротьбі за свободу, цілісність та єдність держави. Вшануємо їх пам'ять хвилиною мовчання.

***Хвилина мовчання***

***(Плине кача)***

Ведучий

Сьогодні життя України змінюється на очах, постає стара, як ця земля держава – вільна, незалежна, осяяна сонцем Україна. Ви частинка народу. Без вас, без усіх нас немає ні народу, ні історії. І нам творить нову історію держави, що займе належне місце серед вільних і рівних країн планети. Ще в І столітті н.е. римський державний діяч, філософ Цицерон на публічному виступі сказав: «Люблять Батьківщину не за те, що вона велика, а за те, що вона твоя»

**Пісня «Родина»**

**Урок-реквієм Героїв Небесної сотні**

**Ведучий**

Що ми знаємо про Київську Січ? Коли, де, ким вона буда заснована? Але, виявляється, ми не тільки чули, знали про виникнення Київської Січі, але ба­гато хто причетний до її створення, до її боротьби. І це все відбулося на вістрі 2013-2014 років, на очах усього цивілі­зованого світу. Світ бачив народження і неймовірну стійкість новітньої Січі, яка, як міфічний птах Фенікс, що відродився з вогню і попелу, явила себе світові. В муках, стражданнях, у великій жертов­ній невинній крові народилась, щоб Сонцем правди, гідності, честі і свободи духу підняти усіх нас - потоптаних, окрадених, зведених до стану безправ­ної біомаси. І українство піднялось, під­нялись усі - і ліві, й праві. Схід і Захід, Південь і Північ, бо нас об'єднала єдина воля - встати з колін, не бути рабами, не служити кримінальній владі, відчути себе рівноправними, вільними громадянами демократичної держави.

**Вірш**

О! Скільки люду… Весь Майдан вирує,  
Людським емоціям – ні краю, ні кінця.  
Народ піднявся, силу й правду чує,  
Немає лиш гвинтівки й топірця.  
Він ще по-людськи правди вимагає,  
По доброму, без кровопролиття.  
Бо добре жити кожен право має  
І йти щасливо в світле майбуття.  
Народ почути треба й поважати,  
І поступати так, як він велить.  
Щоб потім ні за чим не жалкувати,  
Відчути серцем історичну мить.  
Щоб зберегти людей і Україну,  
І повести до світлої мети.  
А не вести усіх нас до загину,  
З народом завжди треба в ногу йти.

**Ведучий**

Ми, як колись висловився Ю.Луценко, не за­хотіли за примхою бандитів при владі стати слі­поглухонімими істотами. Не захотіли безвідмов­но виконувати волю верховного пахана-хама, який уявив себе вершителем долі цілого уні­кального народу в центрі Європи. Мало того, ця потвора в людській подобі вбила собі в голову, що може і всім світом вертіти, як футбольним м'ячем, і забивати усіх по саму маківку в святу Божу землю.

**Ведучий**

Влада втратила не те що глузд (про здоро­вий не йшлося з перших її кроків), а хоча б якийсь логічний його вияв. Цей Алі-баба і його «сорок розбійників», як сарана, заполонили усі пори державної машини і крутили нею, як циган сонцем. Виявилось, що представникам влади (у більшості випадків) були невідомі аз­бучні істини людського співжиття в спільноті інших цивілізованих держав світу. Було неймо­вірно соромно за країну, коли після тривалих балачок, пустопорожніх фанфар про євроінтеграцію, договір про асоціацію з ЄС не був підпи­саний. Знали владці наші одну методу - «розводити всіх, як кошенят». Але вже був інший час, інші люди - виросло за роки Неза­лежності України молоде покоління, яке хотіло жити достойно, гідно, чесно, без плазування перед керманичами, без корупції, хабарництва та іншого. Покоління це не знає задушливої сваволі сгалінщини, лише з підручників історії дізналося про Соловки, Колиму, Магадан.

**Ведучий**

І коли їм, що закінчили виші, що знали по декілька іноземних мов, держава замість мож­ливості самореалізації, плідної праці на благо рідної країни запропонувала хлебтати баланду брехні, облуди, беззаконня, «беспрєдєлу» бан­дитської зграї, молодь не змирилась з такими схемами кримінального життя.

**Вірш**

Чому ми не можемо жити красиво,

Чому не хватає для цього нам сили?

Чому все життя в боротьбі ми проводим,

Чому хороводи родинні не водим?

Чому один одного нині вбиваєм?!

Ми ж всі - українці, ми - діти держави!

Так гірко! В борні ми весь час свій проводим –

За землі, ідеї, за мир у народі.

Як хочеться стати нам людом єдиним,

Без розбрату, чвар в своїй рідній країні.

Я Бога благаю - смири наші страсгі!

Молитвами нашими все це воздається.

Ми - добрий народ.

Загасімо багаття!

Благаю, молю - примирімося, браття!

**Ведучий**

Хоча, на жаль, багатьох встигла засмоктати ця сморідна драговина. І все ж таки, основа по­коління залишилась здоровою. Козацьке ко­ріння, непокірний дух українців не згас. І коли 21 листопада 2013р. межигірський цар не під­писав довгоочікувані документи про євроінтеграцію держави, молодь перша заявила про свій протест. Час сліпоглухих і непритомних минув. Майдан зібрав усіх, хто не міг уже, не хотів більше терпіти тупу сваволю владної верхівки, яка гралася долями мільйонів українців.

**Ведучий**

Як писав відомий наш поет Борис Олійник, уже народ не візьмеш на макуху, він уже роз­різняє, де справжній син, а де - «зрадник».

Оці «зрадники», як гриби-мухомори, покрили своїм отруйним плодом усі державні органи, за­разили їх бацилами корупції, беззаконня, об­ману, вседозволеності. Вони будували не державу, а царство сатани, в якому поняття справедливості, честі, достоїнства були пустим звуком. «Общак» поповнювався мільйонами і мільярдами крадених у народу багатств, а про­стий трудящий люд тримали, як худобу, на такій мізерії, аби лише не сконав, хоча і такий варіант їх теж влаштовував.

**Ведучий**

Це ми яскраво побачили за 100 днів Євромайдану, коли на беззбройних мирних протестувальників влада обрушила всі сили своїх «захисників» - правоохоронців, силовиків, "беркутівців... Забули народу нашого заповідь: «Кров людська - не водиця, проливать не го­диться». Це був апофеоз правління бандитсь­кого режиму, злочинної зграї, але це була й остання крапля в народному довготерпінні. На очах усієї Європи, всього світу українці пока­зали зразки такої звитяги, стійкості, такої рішу­чості йти до кінця - дійсно, через терни до зірок! Воістину настав час загальнонародного прозріння. Повстала вся Україна, і десятками малих та великих Майданів явила світові народ­ження громадянського суспільства, кристаліза­цію нації. І вже ніякі спецзагони, тітушки не могли зупинити це виверження вулкана, цю ла­вину народного гніву, який і вів тисячі людей на барикади. Гинули від куль снайперів, падали покалічені, побиті, без очей, без рук, із пола­маними ребрами. А на їхнє місце ставали інші побратими й змушували відступати озброєних захисників режиму!

**Вірш**

Заява - як запізніло вимушене каяття,

Сльоза тирана-ката,

Коли відчув, що наступає час розплати за понівечені,

згублені життя, за чорну тугу матері,

що втратила дитя, за намагання нацькувати брат на брата. Болючі втрати!..

І пекучий сором,

Бо ж не чужинець-інтервент, а ніби й українець,

мов хижий ворон,

Кружляв, вишукуючи безневинні жертви.

Але Майдан без боязні дивився в пусті зіниці смерті!

Нескорений, миролюбивий Український наш народе,

Так вже судилося тобі ціною крові добиватися свободи

І, як дарунок, класти на вівтар життя своє за Батьківщину,

Аби, мов тріумфальний Фенікс, знов відродилась Україна.

**Ведучий**

Так наша Київська Січ прийняла естафету Запорозької Січі, довівши, що ми - «браття ко­зацького роду». Тисячі поранених, покалічених, Небесна Сотня загиблих стали прикладом того, як віддавати тіло і душу за нашу свободу. Вів­тар свободи оплачений дорогою ціною. Але наші герої, ці прості юнаки і дівчата, не могли більше жити як бидло, як безправні й безголосі раби. Віднині й навіки у нашій історії буде впи­сано трагічні сторінки Київської Січі. Прикметно й те, що одержана не лише перша(!) перемога (попереду ще довгий і нелегкий шлях побудови цивілізованої європейської держави), але Січ дала шанс навіть найбільш здичавілим душам очиститись, опам'ятатись, почути, побачити, збагнути, у яку братовбивчу бійню їх втягували людці, що втратили людську подобу. Очищення і каяття дали можливість найбільш притомним відчути себе часточкою оновленого народу, з яким будуть будувати Царство Свободи, а не кротові нори.

**Ведучий**

Четвертий Президент В.Янукович зі своїми прибічниками виявився кривавим диктатором до свого на­роду, думав силою розстріляти, за­лякати свій народ, але в нього нічого не вийшло. Патріоти України, Герої Майдану, ціною свого життя довели, що вони до останнього по­диху України були вірними українсь­кому народу. Тепер екс-президент ховається від свого народу, і коли давав інтерв'ю в Харкові, то сказав, що він від своєї булави не відмов­ляється. Певно, вважає ще й надалі себе Президентом. Ні словом не об­мовився за сотні убитих і більше півтисячі поранених співвітчизників, котрі залишилися на все життя інва­лідами. Ганьба такому правителю! Адже український народ хоче миру і спокою у своїй державі, щоб не боя­тися за завтрашній день.

**Ведучий**

От телебачення показало Януковичеву дачу в Межигір'ї' - все бли­щить! Зо два десятки всякого роду джипів, а скільки дорогущого питва - земний рай та й годі. І цьому пану­ванню настав крах. За свої звірячі вбивства на Майдані екс-президент і його поплічники стануть перед судом свого народу і судом Божим.

Бо їм уже рук від крові закатованих співвітчизників ніколи не відмити. Побачивши свою поразку, екс-президент і його вбивці, що виконували злочинні накази, як ті щурі із ко­рабля, що мав затонути, розбіглися у різні боки від гніву народного.

**Ведучий**

Україна у жалобі. Кожний день хоронять Героїв Майдану, Цього український народ не забуде ніколи, а кати-убивці будуть суворо пока­рані своїм же народом. Сьогодні Хар­ківські однодумці Януковича - Добкін і Кернес - відкрито заявляють про федералізацію України, роблять усе можливе, щоб розділити, розірвати Україну на шматки. Я хочу нагадати слова великого Тараса Шевченка, який закликав: брати мої, схаменіться і обніміться, бо ми є діти однієї неньки – матері України. То ж давайте будувати разом, із Сходом і Заходом, Північчю і Півднем, свою демократичну соборну Незалежну Україну, щоб кривава розправа над своїм народом більше інколи не повторилася!

**Ведучий**

Хочеться стати на коліна перед жителями Києва, які купували ліки, перев'язочні матеріали, несли продукти, різні за­крутки, одяг, ділилися останнім, що в них було, людям на Майдан, підт­римували як могли, кували Велику Перемогу разом, хоча вона, ця Пе­ремога, обійшлася українському на­роду дуже дорого, - великою кіль­кістю смертей і каліцтвом наших співвітчизників.

**Ведучий**

Тож давайте, шановні краяни, будемо спільно молитися за Україну, за український народ, будемо про­сити Всевишнього, щоб заступився і зберіг нашу державу від кривавих диктаторів, щоб у нашій Україні були мир і спокій, щоб більше ніколи не пролилася кров нашого народу. А за невинно убієнними давайте помоли­мося у храмах, поставимо свічки, щоб Господь прийняв їхні душі у Царство Небесне. Слава Героям Майдану! Бо Герої не вмирають. Вони залишаться вічно у пам'яті українського народу.

**Вірш**

А сотню вже зустріли небеса..  
Летіли легко, хоч Майдан ридав…  
І з кров´ю перемішана сльоза….  
А батько сина ще не відпускав..  
Й заплакав Бог,побачивши загін:  
Спереду – сотник ,молодий,вродливий  
І юний хлопчик в касці голубій,  
І вчитель літній-сивий-сивий..  
І рани їхні вже не їм болять..  
Жовто-блакитний стяг покрив їм тіло..  
Як крила ангела, злітаючи назад,  
Небесна сотня в вирій полетіла…

(відеоролик Небесна сотня)

Вірш

*Мамо, не плач. Я повернусь весною,*

*У шибку пташинкою вдарюсь твою.*

*Прийду на світанні в садок із росою,*

*А може, дощем на поріг упаду.*

*Голубко, не плач. Так судилося, ненько,*

*Вже слово "матусю" не буде моїм.*

*Прийду і попрошуся в сон твій тихенько.*

*Розкажу, як мається в домі новім.*

*Мені колискову ангел співає,*

*І рана смертельна уже не болить.*

*Ти знаєш, матусю, й тут сумно буває:*

*Душа за тобою, рідненька, щемить.*

*Мамочко, вибач за чорну хустину.*

*За те, що віднині будеш сама.*

*Тебе я люблю. І люблю Україну.*

*Вона, як і ти, була в мене одна.*

**Слово надається директорові навчально-виховного комплексу**

**(Хвилина мовчання)**

**Ведучий**

На жаль, це горе не обминуло і нашу Хмельниччину, 3 березня до небесної сотні із 15-ї перейшов Мазур Артем, 26 річний Хмельничанин

Не залишися осторонь подій на майдані і наша Славутчина. Хочеться згадати імена наших земляків, які з перших днів відреагували на події в Україні. Серед них: Супрунюк Олександр Олексійович, очільник спілки підприємців Наш край, який не тільки був активним учасником майдану, а й забезпечував мітингувальників одягом, їжею, Василь Пословський, лікар-хірург Славутської районної лікарні, Козел Віктор Петрович, приватний підприємець, батько та син Левонюки та багато інших жителів Славутчини.

**Вірш**

Мир на землі — це затишок і тиша,  
Це сміх дитячий і душі політ,  
Коли поет чарівні вірші пише  
Про незвичайний, дивовижний світ.

Мир на землі — це росяні світанки,  
Краса і творчість, пісня у гаях.  
Мир на землі — це вечори і ранки  
Із радістю і щастям у серцях.

Мир на землі — це дім і мама, й тато,  
Й любові стільки — просто через край!  
Це та земля, де щастя є багато  
І в кожній хаті — хліба коровай.

Це та земля, де сміх і пісня лине,  
А діти йдуть до школи знов і знов.  
Й ніколи у боях ніхто не гине,  
Бо там господар — щастя і любов.

**Ведучий**

Вірю - очистимось, воскреснемо і побудуємо в центрі Європи країну-Едем, країну, де най­більшою цінністю буде Людина, а не її гама­нець, таланти, а не вміння плазувати, честь і достоїнство, якої нікому не дано розтоптати!

Пам'ятаймо слова поета:

*«Ми єсть народ, якого правди сила*

*Ніким звойована ще не була».*

**Ведучий**

А тепер, братове, до праці! Цеглинка за це­глинкою будемо зводити Храм нашої держави, де ніхто не посягне на Храм нашої душі.

Слава Україні! Героям - слава!

[«Пам’ять про друзів полеглих жива»](http://krupets-nvk.at.ua/news/pam_jat_pro_druziv_poleglikh_zhiva/2015-02-27-276)

Ведучий 1.

Краю мій незрівнянний, калиновий,

Ти струною бриниш у серцях.

Із любов’ю не раз оспіваний

Процвітатимеш вічно в піснях.

Ведучий 2.

Зеленітимеш буйними луками,

Щебетатимеш співом лісів,

І прилине до тебе з онуками

Той, хто в юності вдаль відлетів.

Ведучий 1.

Знову птахи у вирій збираються

І твої відлітають сини,

Наче птахи з гнізда розлітаються,

Не примчать лиш з початком весни.

Ведучий 2.

Будеш небом безхмарним дивитися,

Квітуватимеш морем льонів,

Ніби батько, знов будеш журитися

Й виглядатимеш вічно синів.

Ведучий 1

Лінійку-реквієм, приурочену пам’яті Небесної сотні оголошую відкритою.

Гімн

Ведучий 2

Ми з вами вшановуємо пам’ять героїв різних історичних подій: Голодомор 1932-33рр, Битва під Крутами, Бабин Яр. Тепер ми стали сучасниками ще однієї масової трагедії нашої країни.

Ведучий

Мені наснилось, що вони зустрілись:  
Убитий в Крутах й вірменин Сергій.  
В саду едемськім на травичці всілись:  
«За що тебе? « «За Україну, друже мій.»  
Ти знаєш і мене за неї вбили,  
Та це було вже років майже сто.  
Тоді померли ми, щоб ви нам жили.  
А вас вбивають... Вас тепер за що?»  
«Ти пам’ятаєш, друже. Звісно, пам’ятаєш,  
Як біло-біло в нас цвітуть сади.  
І ти цей запах п’єш. І ти його вдихаєш ...  
Я б все віддав, щоб хоч на мить туди.»  
«А я ще ввечері узяв дівча за руку  
Й тихенько так до серця притулив.  
Тоді не знав, що Бог уже розлуку  
Навіки на землі нам присудив.

Ведучий

Під Крутами стояли ми стіною.  
В очах не страх, а злість до ворогів.  
Більшовики готовились до бою,  
Я йшов на смерть... а жити так хотів.»  
«Мені твій попіл стукав, брате, в груди.  
Я вірменин, а теж Вкраїни – син.  
Не мав у серці й крапельки облуди,  
За те й убив мене проклятий поганин.»  
... Мені наснилось, що вони зустрілись.  
Убитий в Крутах й бородач Сергій.  
В саду едемськім на травичці всілись:  
« За Україну нас вбивають, брате мій.»

*Пісня «Прошу в неба»*

Ведучий 1.

Дійсно, життя людське – це спалах сірника. Але цей спалах може зблиснути і згаснути, а може зігріти собою інших, врятувати їх.

Ведучий 2.

Таким яскравим спалахом було життя сотні українців, які загинули на Майдані у лютому 2014 року. Їх душі прагнули свободи, щастя рідній країні, волі рідному народові.

Ведучий 1.Їх душі завчасно полинули до Бога… Молитися… Ї весь світ облетіла звістка про безстрашну Небесну сотню.

Читець.

Мамо, не плач. Я повернусь весною.  
У шибку пташинкою вдарюсь твою.  
Прийду на світанні в садок із росою,  
А, може, дощем на поріг упаду.  
Голубко, не плач.Так судилося, ненько,  
Вже слово, матусю, не буде моїм.  
Прийду і попрошуся в сон твій тихенько  
Розкажу, як мається в умно бува.  
Меніколискову ангел співає  
I рана смертельна уже не болить.  
Тизнаєш, матусю, й тут умно буває  
Душа за тобою, рідненька, щемить.  
Мамочко, вибач за чорну хустину  
За те, що віднині будеш сама.  
Тебе я люблю. I люблю Україну  
Вона, як і ти, була в мене одна.

Пісня«Герої не вмирають»

Ведучий 1.

За час Майдану в усіх справжніх українців в душі звучали слова «Слава Україні!» - «Героям слава!»

Ведучий 2.

Та сьогодні ми вже знаємо, що герої не вмирають, вони живуть у нашій пам’яті, вони живуть у тих, хто продовжує їх справу, вони живуть доти, поки жива їх справа.

Ведучий 1.

Їх - 104… З різних куточків України, різних за національністю, освітою, соціальним станом.І серед тих, хто навіки увійшов у небесну сотню, є і наші земляки.

Ведучий 2.

****Бондарчук Сергій****, 52 роки, зі Старокостянтинова Хмельницької області. Викладав фізику в Старокостянтинівській гімназії. Помічник-консультант народного депутата України Ігоря Сабія. З 2009 року голова Старокостянтинівської міської організації ВО «Свобода».  Загинув 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській.

Ведучий 1.

****Васильцов Віталій****, 1977 р. н. Уродженець с. Гаврілівці, Хмельницької області, що мешкав у с. Жорнівка Києво-Святошинського району Київській області. Був застрелений на вулиці Великій Житомирській 18 лютого. Мав двох дітей.

Ведучий 2.

****Дзявульський Микола****, 56 років, з Шепетівки. Вчитель географії та біології, член ВО «Свобода». Застрелений на Інститутській 20 лютого снайпером. Брав активну участь у громадсько-політичному житті міста: обирався депутатом міської ради 1994-1998 років, керівник громадської організації «Шепетівська спілка підприємців». Довгий час працював на викладацькій роботі вчителем географії шепетівської школи-ліцею, останній час був помічником народного депутата від ВО «Свобода» Ігоря Сабія. Земляки говорять, що усі зусилля Миколи Дзявульського були спрямовані на патріотичне виховання молоді, він переконував, що в цей нелегкий час неможливо стояти осторонь від будь-яких подій.

Ведучий 1.

****Корнеєв Анатолій****, голова Рудської сільської ради в Кам’янець-Подільському районі Хмельницької області.  20 лютого вбив снайпер на Майдані. «Його не можна було втримати вдома, батько усім серцем рвався у Київ на Майдан. Говорив: «Як можна ховатися, коли там вбивають дітей…», - каже донька Дарина. «Уявляєте, у нього було близько 50 сортів лише однієї картоплі. А, якщо у Анатолія хтось брав саджанець, то той неодмінно приживався. Він дуже часто їздив на Майдан у Київ, возив туди картоплю, буряк, моркву та інші овочі, які сам вирощував. Не міг залишатися осторонь, не така він людина. Не був байдужим», - розповів газеті «Є» колега Анатолія Корнєєва голова Княжпільської сільської ради Микола Брянгін.

Ведучий 2.

****Мазур Артем****, 26 років, з Хмельницького. Активіст Євромайдану, чотовий 9-ї чоти 15-ї сотні Самооборони Майдану. Закінчив Хмельницький технологічний багатопрофільний ліцей. Його смертельно поранили гранатою 18 лютого  під час сутичок у Маріїнському парку. Крім того, як розповіли очевидці, його по-звірячому побили, проламали череп.  В акціях протесту Майдану брав участь два місяці. Родичі планували перевезти Артема на лікування за кордон, проте 3 березня, не приходячи до тями, хлопець помер. Відспівали Артема у Михайлівському Золотоверхому соборі, поховали на батьківщині. Ліцею, де навчався, присвоїли його ім’я.

Ведучий 1.

****Пагор Дмитро****, 21 рік. Загинув увечері в Хмельницькому біля будівлі СБУ, звідки була відкрита стрілянина. Був поранений у голову, невдовзі помер в лікарні. «У морзі нам сказали, що в ньогокульовепоранення, ніби то стрілялиіз автомата Калашникова, але кулі не показали. Діма закривав собою дівчину, коли лунали постріли», – розповів дядько загиблого.

Ведучий 2.

****Семисюк Микола****, 1986 р. н., з Хмельницького. Загинув 20 лютого від кульового поранення в голову.

Ведучий 1.

****Шеремет Людмила****, 75 років. Поранена в голову в Хмельницькому біля будівлі СБУ під час акції протесту. З будівлі СБУ була відкрита стрілянина з автомата. Померла в лікарні.​

Пісня «А я живий»

Ведучий 2.

А сотню вже зустріли небеса..  
Летіли легко, хоч Майдан ридав…  
І з кров´ю перемішана сльоза….  
А батько сина ще не відпускав..

Ведучий 1.

Й заплакав Бог,побачивши загін:  
Спереду – сотник ,молодий,вродливий  
І юний хлопчик в касці голубій,  
І вчитель літній-сивий-сивий..

Ведучий 2 .

І рани їхні вже не їм болять..  
Жовто-блакитний стяг покрив їм тіло..  
Як крила ангела, злітаючи назад,  
Небесна сотня в вирій полетіла…

Ведучий 1.

Тож давайте пом’янемо героїв Майдану, Небесну сотню хвилиною мовчання.

*Хвилина мовчання*

 Ведучий 1.

Дні за днями встають.

Виростають в літа незабутні

Пам’ять серця горить.

Пломеніє священним вогнем.

Ведучий 2.

Я іду в майбуття.

Я іду на шляхи велелюдні.

Я засвічую даль,

Щоб зустрітися з завтрашнім днем.

Ведучий 1.

Добра доле моя,

Буду вдячний тобі я довіку

І вклонятися тим,

Хто погас, щоб світило життя,

**Пісня «** Герої не вмирають!**»**

Ведучий 2.

Хто із мертвих воскрес,

Щоб увічнити славу велику

І безсмертям зійти над віками ,

Щоб Небесною сотнею стать.

України синам вічна слава лине,

І віками жити вам, лицарі Вкраїни!

Ведучий 1..

Хай собори на руїні стануть там, де ти прорік:

Суверенній Україні - Слава нині і вовік!

*Доки пісня звучить солов'їна,*

*Щире слово в козацьких вустах,*

*Ти не вмреш, ти не вмреш, Україно,*

*Будеш жити у наших серцях.*

*Пісня «Заспіваймо пісню за Україну»*

Ведучий 1

А зараз нехай кожен з нас торкнеться пам’яттю цього священного вогню-частинки вічного. А світло цієї свічки хай буде даниною тим, хто навічно пішов від нас, хто заради торжества справедливості жертвував собою. Вони повинні жити в нашій пам’яті!

*(Під мелодію гімну Небесної сотні «Пливе кача» ведучий запалює свічку і передає її учням по колу. Свічку передають з рук в руки )*

Учень 11

У нашій пам'яті Ви назавжди лишились,  
Історія одна, і Ви - її частина.  
Ви тільки знайте, браття, ми за Вас молились,  
І молимось: за Вами - ненька Україна!   
Вже не повернеться додому той хлопчина,  
Що його вчора тільки мати відпустила,  
Поцілувала, тихо мовивши: "Іди, дитино,  
За щастя України, бо вона - єдина".  
Казала мати берегти себе. Але даремно,  
Бо хлопець був готовий йти безстрашно,  
Аби лише країна, котру так кохав страшенно,  
Не стала на коліна, а боролася відважно.

Учень 12   
Хлопчина вірив, що колись, одного ранку,  
Відкривши очі, він відчує повну волю.  
Але та куля, в день зимовий, на світанку,  
Перехопила подих та змінила долю.  
Хлопчина вірив, що колись, одного дня,  
Розкаже син йому, як любить Батьківщину.  
Хіба він знав, що борючись за це щодня,   
Все доведеться відпустити в мить єдину.  
Так. Той хлопчина, він не знав тоді,  
Що нелюд пострілом прицільним забере життя.  
І браття хлопця, українці, у біді,  
Заплачуть, відпустивши тіло в небуття.  
Учень 13   
Але ж душа, душа Героя вічно лине!  
До тебе наші сльози, молитви, зізнання!  
Повір, хлопчино, наша пам'ять не загине,  
Як і омріяні тобою воля та кохання.  
Небесна сотня. Прапор. Чорна стрічка.  
І сльози, бо ти, хлопче, словом вже не з нами.  
Але в думках ти поруч, і не згасне свічка,  
І линуть буде "Слава Україні!" над ланами.  
Ведучий 2

Лінійку-реквієм, приурочену пам’яті небесній сотні оголошую закритою.

*(Гімн України)*

Ведучий 1

А ми вам бажаємо всім світлих днів і нехай вам щастить. Дякуємо за увагу!

**«Коли ви вмирали, вам сурми не грали…»**

*Звучить 1 куплет пісні «Коли ви вмирали, вам сурми не грали».*

*До мікрофонів підходять ведучі.*

**Ведучий 1:**

Крізь вічність із ясних зір і свічадо тихих вод в усій земній красі та зболеній печалі світить нам материнський образ нашої України. Багато поколінь пішло на страждання, муки, смерть, щоб засвітилася зірка вільної, незалежної суверенної Держави нашої, яка вже впродовж 23 роки, з 24 серпня 1991 року, існує, поволі встає на ноги, розправляє крила, займає належне їй місце серед світових держав.

**Ведучий 2:**

Сьогодні, маючи свою державу, ми повинні пам’ятати, що для того, щоб синьо-жовтий Державний Прапор України вільно тріпотів над державними установами і закладами та вирізняв український народ серед інших, поклали свої голови мільйони українців. І найбільша заслуга в цьому тих, хто поліг за неї в середині минулого століття, тих замордованих у в’язницях і на каторжних роботах у 60-80-ті роки.

Піввіку мовчала зґвалтована історія, мовчали люди, а коли і називали імена героїв, то говорили з острахом, пошепки. Нині до нас повернулися і повертаються пласти правди, а з ними імена борців за національну незалежність, за право на життя, за свободу і віру.

**Учень**

Не рік, не два. а довгими роками

Підрубували корінь наш під нами,

Топтали нашу думку, нашу мову

Імперії чужинської підкови.

Навік народ хотіли загубити,

Та він живе і буде вічно жити!

Ведучий

Дорогі друзі! Ми сьогодні зібралися у цій залі для того, щоб відзначити 72-річний ювілей Української Повстанської Армії, армії, яка не має аналогів у світовій історії, армії, яка впродовж більше як 10 років вела нерівну героїчну боротьбу з ворогом, який переважав її в десятки чи в сотні разів, армії, яка вкрила себе невмирущою славою в боротьбі за створення Української незалежної держави і яка до цього часу цією державою належним чином не визнана.

**Ведучий**

Шлях українського народу до здобуття своєї державності важкий і тривалий. На цьому шляху було все: сльози і зітхання, підступність і зрада, героїчне і трагічне. Але в 40-50-х роках минулого століття цей шлях був так густо вкритий трупами і так щедро залитий кров’ю українців, як ніколи раніше. Десятки, сотні тисяч найсвідоміших українських синів і дочок поклали своє життя на жертовник України.

А все починалося, здавалось би, так добре. Вересень 1939 року. Майже всі українські землі об’єдналися нарешті в одній державі, та, на превеликий жаль, не самостійній, а в союзі радянської імперії, в керівництва якої сама думка про незалежність викликала неймовірну лють, жорстокість, ненависть і бажання вбити цю думку в самому зародку.

**Ведучий**

Дуже скоро нова влада показала свою справжню суть: переповнені тюрми не могли вмістити всіх ув’язнених; в далекі простори Сибіру поповзли довгі ешелони, заповнені сім’ями «ворогів народу». В перші дні радянсько-німецької війни відступаючі частини Червоної Армії фізично знищили більшу частину ув’язнених у Львові, Станіславі, Стрию, Дрогобичі, Самборі, Бережанах і багатьох інших містах, де утримувалися в’язні.

Тисячі замордованих, покалічених середньовічними знаряддями тортур людей побачили на тюремних подвір’ях Львова бійці українського батальйону «Нахтігаль», які увійшли до Львова разом з німцями для того, щоб перебрати в свої руки всю повноту влади. Побачили і жахнулися…

***Демонстрація. Фільм Олеся Янчука «Нескорений». Фрагмент 1 (в тюрмі).***

**Ведучий 1:**

30 червня 1941 року в приміщенні Львівської «Просвіти» народними зборами було проголошено «Акт відновлення української державності», на підставі якого розпочався процес державотворення на місцях. Але активність українців ішла врозріз з планами німецького командування, для якого відновлення Української держави стало більмом в оці.

Ярослав Стецько, Степан Бандера та багато інших провідників ОУН і міністрів відновленої Української держави були заарештовані і відправлені в концтабори, а відновлена Українська держава була ліквідована і поділена на окремі частини.

Цей факт відкрив очі всім свідомим українцям на справжню суть фашизму і спричинив її різкий поворот від співпраці з німцями до різкого протистояння з ними і війни на два фронти. В лісах почали формуватися перші відділи УПА.

**Ведучий 2:**

Історія і діяльність Української Повстанської Армії, яка своєю боротьбою не тільки запалила надію на вільне життя в серцях мільйонів українців, але й показала безприкладний героїзм та самопожертву всім країнам Європи, є найяскравішою сторінкою національно-визвольних змагань українців у минулому столітті.

Ведучий 1:

Народжена у важкі часи найжорстокішої з воєн в історії людства, втративши надію на підтримку світовими державами своїх ідеалів, Українська Повстанська Армія стала єдиним захисником українського народу, його прав і свобод. На боротьбу з гітлерівським фашизмом і більшовицьким тоталітаризмом піднімалися і падали кращі сини і дочки України.

***Пісня «Хлопці підемо»***

**Ведучий 2:**

Перші відділи УПА були організовані на Волині і Поліссі в жовтні 1942 року. Організатором і командиром їх був Військовий референт Крайового Проводу ОУН Сергій Качинський. Свої військові відділи створює Поліська Січ Тараса Боровця («Бульби»).

У лютому 1943 року сотня УПА в містечку Володимирець провела під командуванням Григорія Перегійняка (Коробки) першу успішну операцію, що й послужило початком активних бойових дій УПА проти німців.

**Ведучий 1:**

Чому саме на Волині і Поліссі виникли перші відділи УПА? Пояснення дуже просте. Саме тут німецький окупаційний режим проводив особливо жорстоку політику проти місцевого населення: масові розстріли, спалення і винищення цілих сіл (Кортеліси, Цумань, Клобуччина). Окрім того, тут активно діяли червоні партизани, які змушували населення організовувати загони самооборони.

**Учень 2:**

Ішли вони із сіл, із міст,

А в душах їх – той самий зміст,

В очах у них – народний гнів,

Що з сліз, що з горя накипів.

Шалійте, тирани, бо месник суворий

Вже чує скрипіння гидких шибениць.

Вже серце повстанське співа грізним хором:

«Не схилимось, кате, до ніг твоїх ниць!»

З твердого шляху скинемо колоди,

Гнівна рука кордони перетне.

За нами рушать в бій святий народи,

Ми рабства гнів зітрем з землі вогнем.

**Ведучий 2:**

Повстанський рух грізною хвилею поширився по всій Україні. Але найбільшого розмаху він набув на Поліссі і в Галичині. Під ногами ворогів горіла земля. Ось слова із звернення керівництва УПА до населення: «У кожному селі нехай кожна хата, клуня, погребник, пліт буде фортецею, з яких бити ворога кулею, сокирою, вилами, окропом і гарячою смолою».

**Ведучий 1:**

У результаті успішних бойових дій і підтримки місцевого населення повстанці стали контролювати цілі райони, на які ворог не смів зазіхати, а якщо й пробував, то неминуче терпів поразку, а воїни УПА і далі встановлювали **свою владу.**

**Ведучий 2:**

В апогеї своєї сили (кінець 1943 – початок 1944 р.р.) УПА налічувала в своїх рядах близько 100 тисяч вояків. Порівняно з іншими підпільними рухами окупованої фашистами Європи Українська Повстанська Армія практично не мала чужоземної допомоги. Тому зростання її сили свідчило про дуже відчутну масову підтримку з боку населення.

**Ведучий 1:**

Швидке зростання УПА викликало необхідність розширення її політичної і національної бази. Вона перетворилася в загальнонародну армію, що об’єднала прихильників всіх політичних структур, які боролися за незалежну Україну. Враховуючи те, що у складі УПА були національні відділи узбеків, азербайджанців, грузинів і навіть росіян, УПА можна вважати міжнаціональною, антикомуністичною армією, бійці якої приймали присягу на вірність Україні.

***Демонстрація. Фільм Олеся Янчука «Нескорений». Фрагмент 2 (прийняття присяги)***

**Ведучий 2:**

З 1944 року головним ідейним ядром Українського руху Опору стала новостворена Українська Головна Визвольна Рада, а військове керівництво бойовими відділами УПА взяв у свої руки Роман Шухевич – генерал Тарас Чупринка.

Роман Шухевич все своє свідоме життя присвятив Україні. Ще будучи студентом Львівської політехніки вступив до Української військової організації, з 1929 року – член ОУН. У 1938-39 роках бере участь в організації і керівництві Збройних Сил Карпатської України «Карпатська Січ».

В 1941 році на чолі батальйону «Нахтігаль» вступає до Львова і стає віце-міністром військових справ у проголошеній 30 червня Українській державі. З 1943 року він – голова проводу ОУН і головний командир УПА аж до своєї трагічної смерті 5 березня 1950 року в селі Білогорща під Львовом.

***Демонстрація. Фільм Олеся Янчука «Нескорений». Фрагмент 3 (загибель Шухевича)***

**Ведучий 1:**

«Героїчна смерть Шухевича – Чупринки – Тура – це найбільша втрата українського визвольного руху, яка потрясла ним на довгі роки. Та він переніс і той найважчий удар, бо в ньому живе дух, віра і хоробрість найбільшого його провідника і командира – генерал-хорунжого Чупринки». Ці слова про Романа Шухевича сказав керівник Організації українських націоналістів Степан Бандера відразу після його смерті.

*Вірш Миколи Яцківа «Роману Шухевичу»*

Ти присвятив життя запеклiй боротьбi

За волю рiдного тобi народу.

Ти був тим променем в пiтьмi,

Що освiтив для всiх дорогу.

Ти свято вiрив в перемогу

Вiддавши сили боротьбi,

Ти висував солдатам лиш одну вимогу

В бою загинути нiж жити у ярмi.

Ти не тiкав вiд складнощiв нiколи

А з гiднiстю їх завжди зустрiчав.

 Так було у Карпатськiй Українi

Де ти з мадяром воював.

Вже маючи свою родину

Ти за кордон нiколи не тiкав,

А у важку хвилину

Без страху труднощi долав.

Ти "Нахтiгаль" вiв за собою

I надихав хоробрiстю солдат своїх.

 Ти готував їх всiх до бою

 Який мав стати головним для них.

Ти смерть зустрiв свою в бою

Як це належить командиру,

I совiсть не зганьбив свою

В останньому бою за Батькiвщину.

Такi як ти не помирають

Вони в серцях живуть у нас!

Таких як ти не забувають

Вони героями лишаються для нас!

**Ведучий 2:**

Визвольна боротьба проти німців і особливо проти більшовиків дуже активно велася і на теренах нашого району. У галицьких селах між Дністром і Лімницею утворюється одна із «зимових республік» УПА, а самі села стали фактично продовольчою базою військової округи «Чорний ліс».

Зимову республіку в нашні утворили «Підкарпатська сотня», сотня «Месники» і «Смертоносці», які об’єдналися у Підкарпатський курінь, яким командував Василь Андрусяк (псевдо «Різун», «Грегіт»).

**Ведучий 1:**

Влітку 1944 року для Української Повстанської Армії розпочалися нові випробування, коли на західноукраїнські землі повернулися більшовики, окупанти, які почали проти українців ще більші репресії, ніж перед війною.

Поряд з наступом на ідейно-політичні позиції робиться спроба фізичного винищення українського народу. Одним із таких кроків була мобілізація в Червону армію. Забирали всіх: старих, молодих, здорових та інвалідів, перетворюючи їх на «гарматне м'ясо». Не бажаючи ним ставати і воювати на стороні окупантів, значна частина населення поповнила ряди УПА.

Пісня «Про Бандеру»

**Ведучий 2:**

Боротьба УПА проти окупантів набирала все більшого розмаху. Повстанці протидіяли мобілізації, виселенню на Сибір, насадженню радянського способу життя.

**Учень 1:**

Де б ви не були,

Скрізь є ваші могили.

На граніті Тризуб

На весь світ засіяв.

О, який маю жаль,

Що не всі ви дожили

До тих днів, коли світ

Україну пізнав.

Учень 2:

Ще дорога важка,

В’яне листя калини,

В сивині ваших літ

Затаїлась зима.

О, УПА, вояки,

Курінні і старшини,

Україна вас серцем

Своїм обняла.

**Ведучий 1:**

Головним ворогом УПА після повернення більшовиків стали частини НКВС і «стрибки» з числа місцевих жителів, які мордували людей, ґвалтували жінок, переодягнувшись у повстанську форму, щоб посіяти ворожнечу між населенням і повстанцями. Для того, щоб змусити воїнів УПА покинути територію України, окупанти використовували ще й такі методи, як випалювання лісів, де скупчувалися відділи УПА, виселення населення з підлісних хуторів і сіл, голодові блокади, захоплення і знищення заручників, засилання в УПА більшовицьких агентів.

**Ведучий 2:**

Незважаючи на такі надзвичайно складні умови, Українська Повстанська Армія продовжувала боротьбу. Необхідно було змінювати тактику самої боротьби. Відповідно до наказу головного командування УПА відділи і сотні розчленовувалися, а їхні бійці і командири переходили в підпільну сітку. Основною формою боротьби стало збройне підпілля.

**Ведучий 1:**

Все важче і важче стає повстанцям боротися з переважаючими силами ворога. Через застосування різних підступних методів енкаведисти викривають криївки, бункери, місця постою повстанців. Вояки УПА, знаючи, що їх чекає страшна мученицька смерть в застінках НКВС, часто закінчують своє життя, підриваючись на гранатах.

**Ведучий 2:**

Більшовицькі варвари не залишали в спокої навіть трупи. Вони по кілька днів валялися на подвір’ях НКВС і ніхто не мав права забрати їх звідти, щоб поховати по-людськи. Потім ці трупи скидали в одну яму і закопували в кінці цвинтаря, не забуваючи при цьому покласти разом з ними вибухівку, щоб ніхто не смів їх перепоховати.

**Ведучий 1:**

Запалімо свічки пам’яті у наших серцях, перед людьми і Богом, і вшануймо їх пам'ять хвилиною мовчання.

***(Запалюють свічки і кладуть біля портретів Шухевича і Бандери)***

Вірш «У темну холодну ніч»

У темну, холодну ніч

Кулі свистять без упину.

Це воїни УПА пліч-о-пліч

Визволяють нашу Україну.

Мстяться бездушним катам

За болісні рани батьків і братів,

За сльози зневажених сестер і матерів.

І знову чути гуркіт гармати,

Мужність, відвага, дружба

І ... втрати.

Кров,сльози і біль...

Як довго ця лиха година ще буде тривати?

Холодний місяць серед чорного неба

Разючі проміння на землю спускає.

Тіло дрижить, біль не вщухає,

А надія? Надія все більше розквітає.

Крізь пулі, крізь гранати, крізь кров,

Дойшла вона до сьогодні.

Охороняла її патріотична любов

Гарячі серця, українські душі народні

Одне крило надії

У синє-синє небо перетворилось,

А інше-у гаряче жовте колосся,

Яке за легким вітром похилилось.

Спасибі нашим героям,

Низький їм уклін і шана.

Спасибі за спокій, за волю,

За власну, велику державу.

**Ведучий 2:**

Найбільшою втратою для повстанців була смерть головного командира УПА Романа Шухевича. Однак збройне підпілля продовжує свою боротьбу в надзвичайно складних умовах. Керівництво армією перейшло до заступника Шухевича, генерал-хорунжого Василя Кука, який у 2007 році відійшов у вічність на 95 році життя. Проте розмах уже не той. Поступово під впливом різних факторів повстанська боротьба вщухає, але не згасає.

Ведучий 1.Незважаючи на те, що боротьба УПА не завершилася (та й не могла завершитися в тих умовах) перемогою, вона зробила  величезний внесок в розвиток національно-визвольного руху українського народу. Своїм прикладом вояки УПА запалили вогонь в серцях наступних поколінь українських патріотів. В цьому їх головна заслуга. В цьому їх історична роль.

**Читець 1:**

Не даремна жертва крові,

Не пропаща жертва муки.

Смерть бере життя героя,

Смерть дає життя нове.

Чин батьків, дідів-героїв

У серцях синів, онуків,

Наче який посів волі,

Проростає і живе.

Вже не зорять із діброви

В далечінь повстанські чоти,

Не ідуть нічним походом

Сірі сотні у степах.

Та їх дух живе в народі

Непокірний і завзятий,

Нездоланний дух такої

Легендарної УПА.

Читець 2:

Горить в народі і буде горіти

Любов животворна до вас, герої УПА.

Тиранам несила любові вогню погасити

У пітьмі нам світить лиш ваша повстанча тропа.

Так ви герої в священній борні за свободу,

Співаючи пісню ішли ви у правильний змаг,

Щоб владно засяяв над вежами Києва й Львова

Злотисто-блакитний державний наш стяг.

***Пісня «Лента за лентою»***

**«СОБОРНА МОЯ УКРАЇНА!»**

**Ведучий:**  
Тобі, Україно, мій мужній народе,  
Складаю я пісню святої свободи.  
Усі мої сили і душу широку  
Й життя я віддам до останнього кроку,  
Аби ти щаслива була, Україно -  
 Моя Батьківщино!

**Ведуча**:

Ми пишаємося, що ми – українці, а наша Вітчизна – Україна, земля, дорога та мила серцю кожного із нас.

***Виступ директора***

***відеофільму «Мальовничі куточки України».***

**Читець 1:**

Любіть Україну, як сонце, любіть,

як вітер, і трави, і води,

в годину щасливу і в радості мить,

любіть у годину негоди!..

Любіть Україну у сні й наяву,

вишневу свою Україну,

красу її, вічно живу і нову,

і мову її солов’їну.

Між братніх народів, мов садом рясним,

сіяє вона над віками…

Любіть Україну всім серцем своїм

і всіми своїми ділами!..

**Читець 2:**

Для нас вона в світі єдина, одна,

в просторів солодкому чарі…

Вона у зірках і у вербах вона,

і в кожному серця ударі…

У квітці, в пташині, в електровогнях,

у пісні у кожній, у думі,

в дитячій усмішці, в дівочих очах,

і в стягів багряному шумі…

Як та купина, що горить – не згора,

живе у стежках, у дібровах,

у зойках гудків, і у хвилях Дніпра,

і в хмарах отих пурпурових.

**Читець 3:**

В грому канонад, що розвіяли в прах

чужинці в зелених мундирах,

в багнетах, що в тьмі пробивали нам шлях

до весен і світлих, і щирих…

Юначе! Хай буде для неї твій сміх,

і сльози, і все до загину…

Не можна любити народів других,

коли ти не любиш Вкраїну!..

Любіть у коханні, в труді, у бою,

як пісню, що лине зорею…

Всім серцем любіть Україну свою, -

і вічні ми будемо з нею!

**Пісня «Ми Українці»**

**Ведучий:**

Україна – рідний край, земля з багатовіковою історією, мальовничою природою, чарівною піснею, працелюбними, мудрими й талановитими людьми.

**Ведуча:**

Ми горді зватися українцями. Поклик рідної землі завжди відчували наші прадіди й діди, ті, хто живе в Україні та кого доля закинула на чужину. І де б не був українець, захвилюється аж до сліз, почувши рідне слово.

**Ведуча:**

Україна... Її майбутнє в руках молоді. Від нас залежить, якою буде наша держава! А держава, як і родина, має бути дружною, сильною, здоровою, щасливою.

**Ведучий:**

Якось батько зібрав синів і сказав: «Сини мої! Живіть у мирі й злагоді, і тоді жоден ворог вам не страшний, ніхто не зможе вас здолати». Сини стали заперечувати. Кожен вважав, що зуміє побороти ворога самотужки. «Невже ви думаєте, що здолаєте ворога, коли кожен із вас, як та гілка, яку вітер хилить у різні боки, а як сильніше дмухне – то й зламає? – мовив батько. – Ось спробуйте зламати цей пучок гілля. Що, не можете? Тож запам’ятайте: нікому ще не вдалося перемогти людей, які тримаються одне за одного, як ці гілки».

***Звучить пісня «Україна -вишиванка»***

**Ведуча:**

Упродовж століть землі України були розрізнені, належали до різних держав: Російської імперії, Польщі, Австро-Угорщини. Тож споконвічною мрією українців було об'єднання розрізнених частин України в межах однієї держави.

**Ведучий:**

У тяжкій і тривалій боротьбі за національне визволення, утвердження власної державності наш народ не раз переживав як гіркі, так і радісні події. Одна з таких сторінок нашого минулого – боротьба українського народу за соборність своїх земель.

**Ведуча:**

Щороку 22 сiчня весь український народ iз вдячністю згадує тих героїв, якi боролися за об’єднання усiх нацiонально-демократичних сил українства, хто словом i ділом намагався вiдродити незалежну Соборну Українську державу. Ідея всеукраїнської єдності формувалася ще з часiв Київської Русi, Галицько-Волинської держави, Запорізької Січі, Визвольної вiйни пiд проводом Богдана Хмельницького, Гетьманщини.

**Ведучий:**

Так реалiзувалась ця мрiя внаслiдок української революцiї 1917-1920 рокiв, пiд час якої з великою силою розкрилися свободолюбство i нацiональний дух українського народу, утворилися двi демократичнi держави – Українська Народна Республiка (УНР) та Західноукраїнська Республiка (ЗУНР). Нажаль, двi роз’єднанi держави не могли iснувати як єдиний полiтичний, економiчний органiзм, цьому заважав ряд причин. Не зважаючи на перешкоди, народ України не полишав прагнення до соборизацiї всiх українських земель у власнiй державi.

**Ведучий:**

22 сiчня 1919 року на Софіївській площi, бiля пам’ятника гетьману Богдану Хмельницькому, у присутностi десяткiв тисяч киян лiдери УНР і повноважна делегація ЗУНР заявили про свiй непохитний намiр збудувати єдину соборну Українську державу.

**Ведуча:**

З раннього ранку мiсто набуло святкового вигляду. На будинках державних установ майорiли нацiональнi синьо-жовтi прапори, Софiївський майдан прикрашала трiумфальна арка зі старовинними гербами України і Галичини.

**Ведучий:**

В Актi злуки проголошувалося: «Однинi воєдино вливаються століттями відiрванi одна від одної частини Єдиної України, Захiдноукраїнська Народна Республiка (Галичина, Буковина Угорська Русь) i Надднiпрянська Велика Україна. Здiйснилися вiковiчнi мрiї, якими жили, i за якi вмирали кращi сини України. Однинi є єдина, незалежна Українська Республіка».

**Ведучий:**

Цей день увійшов до національного календаря як велике державне свято – День Соборності України, і відзначають його з 1999 року.

Ті вікопомні історичні події сформували підґрунтя для відродження незалежної соборної демократичної України та утвердження національної ідеї. У розмаїтті жовто-синіх знамен 22 січня 1990 року наші сучасники поєднали живим ланцюгом злуки Схід і Захід України.

**Ведуча:**

Віримо, що територіальна цілісність України, скріплена кров’ю мільйонів незламних борців, навіки залишатиметься непорушною. Плекаймо все, що працює на ідею загальнонаціональної єдності.

Сердечно бажаємо вам міцного здоров’я, щастя, добра, миру, злагоди і глибокої віри у гідне майбутнє України!

**Пісня «»**

**Ведуча:**

Віримо, що територіальна цілісність України, скріплена кров’ю мільйонів незламних борців, навіки залишатиметься непорушною. Плекаймо все, що працює на ідею загальнонаціональної єдності.

**Ведучий:**

Соборність – це символ. Символ боротьби за волю. Порозуміння між людьми. І часточка надії і віри у майбутнє.

**Ведуча:**

Пам’ятаймо про незліченні жертви наших співвітчизників, покладені на вівтар незалежності, соборності, державності.

**Ведучий:**

Любов до землі, до рідного слова прирекли багатьох славних синів і дочок України на тюрми і поневіряння.

**Ведуча:**

Віримо, що територіальна цілісність України, скріплена кров’ю мільйонів незламних борців, навіки залишатиметься непорушною. Маємо бути свідомі того, що лише в єдності дій та соборності душ можемо досягти величної мети – побудови економічно й духовно багатої, вільної й демократичної України, якою пишатимуться наші нащадки.

***Звучить пісня «Україна це я»***

**Читець:**

Україно, соборна державо,

Сонцесяйна колиско моя,

Ні, не вмерла й не вмре твоя слава,

Завойована в чесних боях.

Ти не загинеш, Україно!

І мова прадідна твоя,

Що кожне слово в ній – перлина,

Не вмре повік!

Ми вірим в майбутнє твоє, Україно!

Говорять сьогодні дорослі й малі.

Бо ти в нас – найкраща, бо ти в нас єдина,

Немає такої, як ти, на землі.

**Читець**

Тобі, Україно, мій мужній народе,

Складаю я пісню святої свободи.

Усі мої сили і душу широку, й життя

Я віддам до останнього кроку,

Аби ти щаслива була, Україно,

Незалежна моя Батьківщино.

Велична і свята, моя ти Україно,

Лише тобі карать нас і судить.

Нам берегти тебе, Соборну і єдину,

І нам твою історію творить.

**Ведучий:**

Наше свято підійшло до кінця. Сердечно бажаємо вам міцного здоров’я, щастя, добра, миру, злагоди і глибокої віри у гідне майбутнє України!

***Звучить «Молитва за Україну»***

**Козацький ярмарок**

Звучить народна музика

**Ведучий**

Осіннє золото осипалось до ніг,

Пташки давно у вирій полетіли,

Далеко за моря їх шлях проліг –

Сади й ліси без них осиротіли.

Опале листя стиха шурхотить,

В верхів’ї сосен вітерець співає,

На самоті осінній сум звучить,

Земля стомилась і відпочиває.

**Ведучий**

Вже зібрані осінні врожаї,

З полів, дібров привезено додому,

Комори всі наповнили свої,

Тепер приємну відчувають втому.

Втомилися, звичайно, від турбот

Та радість від достатку серце гріє.

Трудолюбивий, добрий наш народ,

Він потрудитися і відпочити вміє.

**Ведучий**

Гостей дорогих

Ми вітаємо щиро,

Стрічаємо з хлібом,

Любов’ю і миром!

**Ведучий**

Свято до дня Покрови та Козацтва оголошується відкритим

*(звучить Гімн)*

# Ведучий

Україна! Скільки глибини у цьому співучому слові! Це – золото безмежних полів, бездонна синь зачарованих небес, тихі плеса річок, сині очі озер і ставків, ясні зорі, зелені сади, лани золотої пшениці.

# Ведучий

Українська земля!

Де є краще? Де є миліше,

Як не на Вкраїні?

Тут городи і сади,

Тут яблука й гарбузи,

Тут олія, буряки,

Тут пшениці золотії,

Річки молочнії,

Худоба та птиця,

Усяка пашниця.

# Ведучий

Славиться наша Україна гарними звичаями та обрядами. Ось і ми з вами познайомимося з однією із традицій нашої України. Це – козацький ярмарок.

# Ведучий

Рідний край... Починається він для нас від батьківського порога, стежини, тополі стрункої біля твоїх воріт, з барвінку, який стелиться в садочку. А ще починається він з прадавніх коренів нашого народу.

# Ведучий

Григорій Сковорода говорив: „Всяк мусить пізнати свій народ і в народі себе”.

Попробуємо і ми сьогодні відтворити часточку життя і звичаїв наших пращурів.

# Ведучий

Нехай сьогоднішнє свято стане пізнанням Минулого і Сучасного для вивершення Майбутнього.

# Ведучий

Осінь на землю тихенько спускається,

В небі летить, наче птах.

Крилами-хмарами небо вкривається,

Пухом тумани із крил її падають,

Стеляться в вільних степах,

Літо зелене і радісне згадують.

# Ведучий

Стріпує крилами осінь широкими,

Роси спадають у млі,

Ллються крізь неї дощами-потоками.

Літо веселе, співоче минається,

Спокій стає на землі...

Тиха, задумлива осінь спускається.

# Ведучий

Непомітно, але впевнено вступила в свої права золота осінь. Розпочалася вона зі свята Семена Стовпника – 14 вересня. До речі, у допетровській Русі Новий рік починали саме на Семена. У цей день віншувалося бабине літо. Але, мабуть, найвизначнішим святом осені в Україні є свято Покрова. Саме про нього і йтиметься сьогодні.

# Ведучий

За церковними переказами з’явлення Пресвятої Богородиці відбулося ще в X столітті у Влахнерському храмі міста Костянтинополя. Греки молилися у храмі, щоб запобігти біді їхньому місту від загарбників. Під час молитви на небі з’явилася Пресвята Богородиця. Вона молилася за весь християнський люд і просила Ісуса Христа прийняти молитви людей, які звертаються до неї. Після молитви Богородиця зняла з голови покрову і простерла її над людьми. Після цього все зникло. Незвичайне видіння спостерігали юродивий Андрій і його учень Єпіфаній. На згадку про це люди святкують свято Покрова.

# Ведучий

31 жовтня за старим стилем, а 14 жовтня за новим - починається свято Покрова. Покрова – це не тільки релігійне, а й національне свято.

**Ведучий.**

**Особливо шанували на Україні Покрову запорозькі козаки. Вона була їхньою заступницею у далеких походах. її зображення завжди було на хрестах, які носили козаки. Священною для кожного козака на Січі була Покровська церква, від порога якої січовики вирушали на захист рідної землі і куди з подякою за порятунок поверталися після походів. Після зруйнування Січі запорожці захопили з собою за Дунай і образ Пресвятої Покрови. Саме козакам завдячуємо ми, що маємо на гостомельській землі чарівну перлину -Свято-Покровську церкву.**  
  
**Ведучий.**   
**У найдревнішому регіоні селища височить найкрасивіша споруда козацького православного храму - Свято-Покровська церква. Храм Божий став свідком численних подій, що вирували впродовж сотень літ.**  
**Храм перебудували козаки легендарного полковника Семена Палія, котрий жив у Госто-мельському замку і боронив ці землі.**  
**З 1793 р. церква перейшла з унії до православ'я. На кінець XIX ст. в Гостомелі коштом парафіян було побудовано дерев'яну церкву, яка стала осередком культурного життя.**

**Ведучий.**

Відомо, що на Покрову у 1615 році Єлизавета Гулевичівна склала заповіт про передачу своїх земель Київському братству. Завдяки цьому діяльність Київського братства спричинила заснування Києво-Могилянської академії, яка стала першим вищим навчальним закладом не тільки в Україні, а й східній Європі. Д. Яворницький стверджує, що за час існування Запорізької Січі на Запоріжжі було 13 церков Покрови Богородиці. Культ Богородиці високо шанували, оскільки її покровительство цілком узгоджувалося з визвольним рухом.

# Ведучий

Свято Покрови водночас вважається днем Козацтва та УПА.

**Пісня «Там десь далеко на Волині»**

**Ведучий.**

Метеорологічні спостереження, які пов’язані з Покровою, розповідають:

яка погода на Покрову, такою буде і зима;

якщо до цього дня не опаде листя з вишень – на теплу зиму, а опаде – на сувору;

якщо в цей день сніг не покрив землю – не покриє в листопаді і в грудні.

***Ведуча сипле жовте листя, промовляючи:***

Нехай це ластовиння,

Оранжеве, брусничне, золоте,

Гойдається край ситного цемріння,

Аж поки сніг його не примите.

Пожухлої трави притихла мова

Уже відходить втомлено й зове

Кудись. Немов ось-ось Покрова вийде,

Розвіє, розрушить геть усе

І нас в майбутнє з листям понесе.

Урочисте відкриття свята оголошується закритим

**Гімн**

**Ведучий**

Увага! Увага! Спішіть, поспішайте,

Господарі й гості – глядіть, не минайте!

На ярмарок прошу, гуртом, поодинці,

Чекають на вас тут чудові гостинці.

На ярмарку нашім веселім, багатім,

Є чим дивуватись і є що придбати.

Тут речі умільців ні з чим незрівнянні –

Барвисті стрічки, рушники вишивані.

Мерщій-бо на ярмарок всі поспішайте,

Купуйте, милуйтесь, танцюйте і грайте.

**Ведуча.** Запрошуємо шановних гостей святкувати з нами.

Звучить аудіозапис пісні „Це моя Україна”

**«Україна –  єдина країна»**

*Мета:*

ознайомлення учнів з основними державотворчими подіями становлення незалежної України, вивчення основних засад демократичного та суспільного ладу України, її досягнень за останні роки;

закріплення знань про державну символіку (Герб, Прапор, Гімн, Основний Закон України – Конституцію); про такі поняття та категорії, як народ, держава, громадянин, громадянські права та обов’язки;

зміцнення  громадянських якостей учнів;

формування ціннісного ставлення до держави, суспільства, мови, сім’ї, самого себе; почуття особистої відповідальності за долю своєї держави та українського народу.

*Оформлення:*   Конституція України, репродукції краєвидів України, вишитий рушник, вислови, прислів’я, музичні записи.

Люблять батьківщину не за те, що вона велика, а за те, що своя.

*Сенека*

Той, хто не любить своєї країни, нічого любити не зможе.

*Д. Байрон*

Шматок землі, ти звешся Україною. Ти був до нас. Ти будеш після нас.

*Л. Костенко.*

**Вчитель:** – Дорогі діти! Ось і ще одні веселі канікули пролетіли на крилах теплого і ласкавого літа. І знову вересень, і шкільний дзвоник кличе вас до праці. Кожен наступний клас — це новий щабель вашого фізичного, розумового і морального зростання, яке не відбувається само собою, для цього потрібна праця мускулів, розуму, серця.

- Ану Посміхніться один одному, подаруйте свої чарівні посмішки нашим батькам, а тепер посміхніться мені, бо ж перший день осені особливий.

*А зараз ми пограємо в одну гру, Гра «Так чи ні, я чи не я»*

Діти, прошу відповідати чесно та відверто:

Усі за літо відпочили?

А набралися ви сили?

У школу всі із вас хотіли?

А на сонці загоріли?

Хто улітку грався?

Ну, а хто купався?

А хто букви всі забув?

Хто з вас їздив до бабусі?

Хто допомагав матусі?

Хто книжку нову прочитав?

А хто лише в м’яча ганяв?

А хто загадку зможе відгадати?

* А от відгадка до загадки допоможе нам дізнатися, про що ми будемо говорити сьогодні на першому , тому слухайте уважно!

*Відгадування загадки*

Красивий, щедрий рідний край,

І мова наша солов’їна.

Люби, шануй, оберігай

Усе, що зветься...

***IІI. Повiдомлення теми i мети уроку.***

- Отож, поговоримо про нашу славну Україну, а тема уроку: "Україна єдина!"

Україна — це наш рідний край, наша дорога і мила Вітчизна, земля, де ми народились, уперше побачили і пізнали світ, почули колискову пісню, рідну мову, відчули любов і ласку — це наша найдорожча у світі Батьківщина. Вона для кожного з нас одна, як і мама,

Україна має давні традиції державотворення, вона пройшла непростий шлях до здобуття своєї Незалежності. Її історія та велич творилась віками

людьми, чиї імена викарбувані в серці кожного українця. Варто згадати не одне покоління борців за визволення, за відновлення української державності,зокрема, це: І.Мазепа, П.Орлик, Грушевський, Винниченко, Шухевич, та багато інших Завдяки їх відвазі та відданості рідній землі ми отримали у спадок вільне та незалежне сьогодення. Ми не маємо права знехтувати цим подарунком. Ми ще раз наголошуємо:«Наша Україна–єдина країна!».

І не має значення, на якій частині цієї величної держави ми проживаємо, ми –єдині. Єдині в думках, у помислах, у бажанні жити у вільній, незалежній державі з високими показниками її розвитку та співдружності її громадян.

- На долю нашого народу випало багато героїчного і водночас трагічного. Історія України – це історія народу, який протягом багатьох століть боровся за свою незалежність.

Важкі часи настали для нашої держави і нині. Нас хочуть розділити, але ми – українці – сильна нація, і Україна – єдина країна. Кожен з нас має любити свій народ, його культуру і традиції, як це робили ті, хто загинув за нашу незалежність на Майдані та на полі бою. Вшануймо ж пам’ять про загиблих героїв хвилиною мовчання.

**Учитель.**

Діти, я ще сьогодні хочу щоб ви висловили свою думку, коли ви чуєте вислів Моя Україна – це ….

* Асоціювання

*а) Створення павутинки (індивідуальна робота)*. *Кожному учневі дається листочок з колом і променями . У колі написано «Моя Україна – це…».*

- Запишіть слова та фрази, які спадають на думку, коли чуєте вислів

**Моя Україна – це…**

Дякую! Як і до кожного свята, ми завжди готуємося, так от і я сьогодні зі своїми дітьми готувалися до нашого першого уроку!

**Учень**

Я - українка!   
Горджуся й радію,   
Що рідною мовою   
Я володію,   
Шевченковим словом   
Умію писати   
Слова мелодійні   
У вірші складати.   
Я - українка!   
Живу в Україні,   
На вільній, єдиній   
Моїй Батьківщині,   
Де все мені в радість:   
Ліси і садки.   
Озера й річки,   
І глибокі ставки,   
Лани неосяжні,   
І гори, й долини,   
Цвіт білосніжний   
У лузі калини.   
В душі моїй солодко   
Грає сопілка,   
Бо я з України,   
Бо я - українка!

**Учень**

1.Вишита колоссям і калиною,

Вигойдана співом солов’я,

Звешся величаво – Україною,

Земле зачарована моя.

**Учень**

2.Мій край чудовий – Україна,

Тут народились ти і я.

Тут над ставком верба й калина,

Чарівна пісня солов’я

**Учень**

3.На ріднім полі шепчуть колоски.

Я радий знати тихі їх думки.

Я слухав, чув, як кожна колосина

Шептала тихо слово „Україна”.

**Учень**

4.У ріднім краю зелен-гай щумить.

Я знати радий, про що він мріє-снить.

Я слухав, чув, як кожна деревина

Шуміла ніжно слово „Україна”.

**Учень**

5.О Боже, дай повік любити край,

Де квітка, пташка і зелений гай,

Де кожна вірна тій землі дитина

Живе єдиним словом: „Україна

**Учень**

Мати, мова, Батьківщина –   
От і вся моя родина.  
Батьківщина, мати, мова –   
Три цілющих вічних слова.  
Батьківщина, мова, мати –   
Нас навік не роз’єднати.

**Учитель. Дякую діти.** Сьогодні я хочу щоб ми здійснили невеличку подорож Україною із Заходу до Сходу, із Півночі на Південь. Заочно побуваємо в найзаповітніших куточках нашої Батьківщини.

**І зупинка**. Підгорецький замок на Львівщині

Підгорецький замок вважають перлиною європейської архітектури і він займає місце одного з кращих зразків «італійських парків», який є найкрасивішим та єдиним парком в Україні такого типу. Разом з Золочівським та Олеським замком він складає відомий маршрут «Золота підкова Львівщини».

**ІІ зупинка.** Свято-Успенська Почаївська лавра

З сивої давнини й по сьогодні Почаївський монастир є однією з найшанованіших святинь, яку щорічно відвідують тисячі прочан. В Україні він поступається хіба що Києво-Печерській лаврі. Це величний архiтектурний ансамбль, що складається з 16 церков, резиденцiї архиєпископа, дзвiницi, келiй. Усi будiвлi iдеально поєднуються з мальовничим ландшафтом, скелястим схилом гори та терасами. Святинями Почаївської Лаври є вiдбиток ступнi Божої Матерi, джерело з цiлющою водою, чудотворна iкона Матерi Божої, мощi преосвященного Йова.

**ІІІ зупинка.** Хотинська фортеця

Хотинська фортеця – свідок численних війн та баталій. Протягом століть вона була центром розвитку ремесел і торгівлі, культури та економіки. Ця середньовічна красуня може багато розповісти тому, хто побажає вислухати її. Не випадково скелястий мис над Дністром наші предки називали «Хотінь». Назва міста походить від дієслова «хотіти», оскільки мис був бажаним та надійним місцем для давніх поселенців. Завдяки міцній твердині та вигідному розташуванню Хотин став центром розвитку ремесел і торгівлі. Місто було важливим пунктом у європейсько-азійській торгівлі.

**IV зупинка.** Кам’янець-Подільська фортеця

До складу Кам’янецької фортеці входять одинадцять башт, кожна з яких має свою назву й історію. Так, найвища башта названа Папською тому, що була збудована на кошти, надіслані Папою Римським Юлієм II. Ще її називають Кармелюковою, бо в ній тричі був ув’язнений український народний герой Устим Кармелюк. У Чорній (кутовій) башті знаходиться криниця завглибшки 40 м і діаметром 5 м, видовбана у скелі. У підземеллях Замкового комплексу відкрито експозиції, що відтворюють сторінки його історії. До нашого часу збереглася система ходів і казематів.

**V зупинка.** Київ – столиця України

У центрі Києва, неподалік від Софійського собору, знаходиться унікальна пам’ятка оборонної архітектури Київської Русі – Золоті ворота. Як і Софія Київська, Золоті ворота належать до найдавніших споруд Східної Європи першої половини XI cт.

***Києво-Печерська лавра***

Протягом багатьох століть височить на дніпровських схилах дивовижний архітектурний ансамбль однієї з найвизначніших святинь православного світу - Свято-Успенської Києво-Печерської лаври. Це одна з найбільших православних святинь України, визначна пам'ятка історії та архітектури, а також діючий монастир Української православної церкви Московського патріархату зі статусом лаври.

***Софія Київська***

[Християнський](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE) [собор](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80) в центрі [Києва](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2), пам'ятка [української](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) архітектури та живопису, одна з небагатьох уцілілих споруд часів [Київської Русі](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C). Одна з найголовніших християнських святинь Східної Європи, історичний центр Києва.

Серед збережених пам’яток архітектури собор Святої Софії у Києві є найстародавнішим.

**VІ зупинка.** Херсонес – історична часточка України

Херсонес був заснований. грецькими вихідцями, як [грецька колонія](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F) на північному узбережжі [Чорного моря](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5) і за античної доби став важливим торговельним, ремісничим і політичним центром південно-західного узбережжя Криму. Херсонес розміщений у південно-західній частині [Криму](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC), біля [Карантинної бухти](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%83%D1%85%D1%82%D0%B0) в межах сучасного міста [Севастополя](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C).

**VII зупинка. Сьогодні ми закінчимо зупинкою**  Запорізька січ

Запорізька Січ – столиця козацьких земель, серце низового лицарства та центр козацької вольності, який існував за порогами Дніпра . Утворення 3апорозької Січі пов'язане з процесом формування українського козацтва і освоєння ним раніше спустошених татарами українських земель між Дніпром і Південним Бугом.

**Вчитель:** Можна ще багато подорожувати нашою ненькою Україною і це ми обов’язково зробимо на наших інших виховних годинах.

А сьогодні хочеться згадати ще основні наші державні символи!

Незалежність нашої держави стала реальністю. Україна має свій герб, прапор, гімн і державну мову.

Прапор, як символ об’єднання людей, виник ще за античних часів. В Європі набув поширення у середні віки. Найдавніші прапори були трикутними. На межі XIII-XIV століть з’являються чотирикутні прапори з трикутними клинами. Найчастіше вживалися у прапорах червоний, білий, блакитний і жовтий кольори.

Нині Державний прапор постійно майорить над будинком Верховної Ради України, резиденцією Президента України, над будинками обласних і районних Рад, над представництвами нашої держави у країнах світу.

**Учень**

Прапорець, що я тримаю,  
Для мене – єдиний.  
Прапорець, цей, що я маю,   
Символ України.  
Нема в світі більш святого   
Й не буде ніколи,  
Від край неба голубого,  
Над пшеничним полем.

*Учитель.*Про утвердження нашої державності і самостійності свідчить і Малий Герб України – Тризуб. Це офіційна емблема держави, яка зображується на печатках, грошових знаках, деяких документах. Герб символізує державний лад, історію, спорідненість поколінь, він є продовженням традицій українського народу.

**Учень**

*Наш герб – тризуб, це воля, слава, сила.*

*Наш герб – тризуб, недоля нас косила.*

*Та ми росли, ми є, ми завжди будем,*

*Добро і пісню несемо ми людям*

Учитель. Слово „гімн” – грецького походження (дослівний переклад – похвальна пісня) – урочиста пісня, прийнята як символ державної, національної єдності. Слова національного Гімну „Ще на вмерла Україна” написав відомий український поет, фольклорист, етнограф Павло Чубинський у 1863 р. Цей вірш швидко розійшовся в народі, серед інтелігенції, студентів, гімназистів. А оскільки тоді найпопулярнішою була поезія Т.Шевченка, то й цей вірш багато людей вважали твором великого Кобзаря. Музику написав західноукраїнський композитор Михайло Вербицький.

**Учень**

*Слова палкі, мелодія врочиста*

*Державний гімн ми знаємо усі.*

*Для кожного села, містечка, міста –*

*Це  клич один з мільйонів голосів.*

*Це наша клятва. Заповідь священна.*

*Хай чують друзі і вороги,*

*Що Україна вічна, незнищенна.*

*Від неї ясне світло навкруги.*

**Учитель.** Ну що ж наша подорож Україною – перший урок завершується і ми ще раз переконалися, що Україна – єдина, соборна, унітарна Держава. І для збереження її цілісності та незалежності відбулася революція гідності, де постраждали тисячі українських громадян, загинули сотні кращих синів нашої держави. Ми схиляємо голови перед пам’ятю загиблих і висловлюємо впевненість в тому, що наш народ зробить все можливе і не можливе, щоб в нашій країні запанував мир і спокій. Настане час і Україна буде успішною європейською державою.

А сьогодні я бажаю усім присутнім мирного неба! Здоров’я! А вам дітки бути дружніми!

**Відкриття XІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика!**

**Ведуча: Доброго дня, поважні гості, дорогі учні!**

**Ведучий: Доброго дня усім шанувальникам рідного слова!**

**Ведуча: Ми раді вітати вас у нашому закладі, на урочистому відкриттю XІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика!**

**Ведучий: Сердечно вітаємо з Днем української писемності і мови, усіх, хто причетний до нашого спільного свята любові та пошани до державної мови.**

**Ведучий: Урочистості, присвячені відкриттю ХІІІ Міжнародного конкурсу з**

**української мови імені Петра Яцика вважати відкритими!**

**(Звучить Гімн)**

**1-й учень**

**О слово рідне! України слава!**

**Богдана мудрість і Тараса заповіт.**

**І гул століть, і сьогодення гомін**

**В тобі злились, як духу моноліт.**

**2-й учень**

**В мені, в тобі Бояна віщим співом**

**Воно живе, здолавши тьму віків,**

**Воно Мстиславича Романа голос**

**і ратний клич Данилових полків.**

**2-й учень**

**О слово рідне! Мудре і прадавнє,**

**Ти виросло з могутньої землі!**

**Тебе жорстоко розпинали,**

**А ти возносилось і не корилось — ні!**

**1-йучень**

**О слово рідне! Подарунок мами!**

**І пісня ніжна, і розрада нам!**

**Я всім на світі поділюся з вами,**

**Та слова рідного нікому не віддам.**

**Ведуча. Кожна епоха дарує людству нові винаходи і відкриття. Але найбільшим винаходом людства було письмо. Писемні знаки дали людям можливість зберегти істинне знання. Адже саме завдяки написаному слову люди збагнули світ і своє місце в ньому.**

**Ведучий: Рідна мова – це мова, що першою засвоюється дитиною і залишається зрозумілою на все життя. Рідною прийнято вважати мову нації, мову предків, яка пов’язує людину з її народом, з попередніми поколіннями, їхніми духовними надбаннями.**

**Ведуча: Мова моя українська,   
Батьківська, материнська,   
Я знаю тебе не вивчену –   
Просту, домашню, звичну,   
Не з-за морів покликану   
Не з словників насмикану**

**Ведучий: Ти у мені із кореня,  
Полем мені наговорена,   
Дзвоном коси накована,   
В чистій воді смакована,   
Болем очей продивлена,   
Смутком багать продимлена,   
З хлібом у душу всмоктана,   
В поті людським намокнута,   
З кров’ю моєю змішана,   
І аж до скону захищена. (Звучить пісня)**

Ведуча: Рідне слово… Воно – з гомону полів, лісів, морів отчої землі;

мережане сходом і заходом сонця, гаптоване сяйвом місяця й зірок, переткане червоною калиною, уквітчане синім барвінком, осяяне золотими соняхами.

Ведучий: Воно – з першого радісного щебету немовляти, з потаємного шепоту і зітхань закоханих. З роси і води, ніжне і тендітне, бо єднає дух і тіло, бо в його основі – непорочність і чистота.

Ведучий 2. Так, складну й тернисту дорогу пройшла наша мова, але на цьому шляху вона змужніла й розквітла, не дарма сьогодні українська мова вважається однією з наймилозвучніших мов світу.

Ведучий 1. Указом президента України 9 листопада – встановлено і відзначається як День української писемності та мови. Це свято пов’язується з іменем преподобного Нестора (відзначається православною церквою 9 листопада). Ім’я Нестора-літописця є складовою нашої культури, а культура – це свідоме пізнання світу, духовна вишуканість та переконаність.

Ведучий 2. У двохтисячному році вперше в Україні було проведено конкурс знавців української мови, який згодом набув статусу міжнародного. А оскільки цей конкурс проводився за підтримки канадського мецената українського походження Петра Яцика, то згодом і отримав його ім’я.

Ведучий 1. І День української писемності та мови, і Міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика спрямовані на підтримку рідної мови й проводяться з метою привернути увагу світового українства до проблем української мови, на необхідність її вивчення і розвитку, пропаганду і популяризацію та, водночас, демонстрацію її краси і багатства, літературної довершеності.

Ведучий 2. Сьогодні ми відкриваємо шкільний етап Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика, який проводиться вже ....

Ведучий 2. «Я сію зерно, зерно росте»,

– Казав чоловік речення просте,

Сам сіяв ниву вправно, вміло.

Цінував і слово й діло,

Розумів, що життя – не гостинець.

Він – Яцик Петро, українець.

Ведучий 2. Яцика зерна присутні в цій залі. Проростають розумні й зухвалі.

Вершини конкурсів уміють долати,

Як вас, таланти, не шанувати!?

Ведучий:Мово! Велична молитва у своїй нероздільній Трійці, що єси ти і Бог-Любов, і Бог-Віра коло вівтаря нашого національного храму. Зцілювала Ти втомлених духом, давала їм силу, здоров'я і навіть безсмертя тим, що молилися на дароване тобою Слово.

**Молитва  
Гріховний світ вирує неспроста ,   
Підступний демон, що керує нами,   
Та піднімається нетлінно над віками  
Велична постать вічного Христа.**

**О Господи ! Знайди нас всіх, знайди,  
Бо ми блукаєм хащами ще й нині,  
Прости гріхи й провини безневинні,  
І до спасіння всіх нас поведи.**

**О  Господи ! Зціли нас всіх, зціли,  
Всели в серця неопалиму мрію,  
Щоб ми, пізнавши віру і надію,  
Жорстокий світ добром перемогли.**

**Моя прекрасна українська мово,  
Найкраща пісня в стоголоссі трав.  
Кохане слово, наше рідне слово,  
Яке  колись Шевченко покохав.**

**Ти все знесла насмішки і зневаги,  
Бездушну гру ворожих лжеідей,  
Та сповнена любові і відваги  
З-за грат летіла птахом до людей.**

**Ти наш вогонь на темнім полі битви,   
Невинна кров пролита в боротьбі.  
Тебе вкладаєм тихо до молитви   
І за спасіння дякуєм тобі.**

**Ведучий: Ми живемо на чудовій, багатій, мальовничій землі – на нашій славній Україні. Тут жили наші прадіди, діди, тут живуть наші батьки, тут корінець роду українського, що сягає сивої давнини. І негоже, просто соромно бути поганими нащадками у таких великих і славних батьків.**

**Ведуча: Людині визначено Богом місце народження, країна, небо ; вона не може нічого того поміняти, як не може поміняти саму себе. А якщо щось із того призначеного їй, поміняє, то не на краще, бо чуже ніколи не буває кращим. І куди б ти не пішов – твоя Батьківщина, земля твоя, твоя мова, твій народ завжди будуть з тобою.**

**Учень**

**1.  Я так люблю, я так люблю тебе,**

**Моя співуча українська мово!**

**В тобі шумить Полісся голубе,**

**І дужі хвилі гомонять Дніпрові.**

**Учень**

**2. В тобі живе Карпатська височінь,**

**Що манить у незвідане майбутнє,**

**І степова безкрая широчінь,**

**І Кобзарева дума незабутня!**

**Учень**

**3. Ти, рідна мово, чиста, як роса,**

**Цілюща й невичерпна, як криниця.**

**Святиня наша, гордість і краса,**

**Ти — розуму народного скарбниця!**

**(Звучить пісня про Україну)**