**СЦЕНАРІЙ:**

**У нашій пам’яті вони назавжди залишились**

Мета: вшанувати пам’ять героїв Небесної сотні, прищеплювати любов до Батьківщини, виховати патріотичну свідомість, розвивати бажання стати гідними громадянами України.

Оформлення: Стіна пам’яті Небесної сотні (Прапор України, надписи «Герої не вмирають», «Сам не знаю, де погину…», список прізвищ героїв з фото), на підлозі надпис із маленьких свічок «Героям слава», стіл, на столі вишитий рушник, ікона Божої матері, свічка, квіти з чорною стрічкою.

***1 слайд. Звучить мелодія, діти запалюють свічки для надпису «Героям Слава»)***

***Ведучий 1. ВИХОДИТЬ МАТИ – УКРАЇНА,***

*( на голові вінок та велика хустка)*

Україна. В минулому моєму стільки сили, а нині смуток і печаль одна,

Я – мати, я під серцем вас носила, життя ж дала для щастя і добра.

Народе мій, чом ти без пам’яті і віри?

Блукаєш в темряві, в імлі,

Забувши про святе в житті і світі,

Чи знайдеш собі щастя на землі?

Коли життя знов набирає сили,

У всі свята нехай вогонь палає,

І сотні небесної могили

Хай вдячна пам’ять ваша звеличає!

**Вчитель:** Шановні вчителі, учні, запрошені! Сьогодні ми зібралися тут, щоб в скорботі схилити низько голови перед пам’яттю людей різного віку, яких було вбито у мирний час ХХІ століття.

***Слай 2. (трагічні події в Україні)***

Небесна сотня – безневинна жертва…
Бандитам не сховатись за хрестом
Отим хрестом, де їхня совість мертва
Зрікається і серцем і чолом…
У прощену неділю впала долу,
Простіть нас браття, миленькі, простіть…
За Україну – зранену і голу…
За Вас не впала і за Вас стоїть!

“Боротьба не за щастя  вже навіть іде —за життя!
Бо його забирають.
Нас Надія веде, нас ідея веде
За свободу для рідного краю.

**Учень 1.** Українцю, поглянь, там побили жінок!
Глянь, вже люди ховаються в храмі!
Де таке ще траплялось, коли це було
Аж в такому нестерпному стані?..

**Учень 2.** Так чинили лиш варвари, злісні хани,
Лиш від них люди в церкві ховались.
А сьогодні – це власні привладні пани
Вже над нами так само знущались!”

**Учитель:** *Виховну годину, приурочену пам’яті Небесної сотні оголошую відкритою.*

***Слайд 3 (Гімн України)***

Вони співали “Ще не вмерла…” і вмирали…
Земля тремтіла, під ногами ж – твердь…
Їм янголи обличчя прикривали…
А ті під вибухи гранат ішли на смерть…

**Учень.** Ми вшановуємо пам’ять героїв України. Ось вони перед Вами, Герої Небесної сотні. Поклик їхньої душі саме в цей час призвав їх до боротьби за вільну, демократичну, чесну Україну.

**Слайд 4. (Небесна Сотня, портрети)**

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.”

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.”

Чи знає мама, чи знає тато,
Що син нівечить і б’є людей,
Що він криваву несе зарплату, –
Вона на гірких сльозах дітей.

У листопаді під самий ранок,
Коли і місяць на небі спав,
Напав на діток чийсь син чи тато
І, наче, нелюд їх побивав.

А вдома мати, а вдома мати
Чекає сина, бо він – герой.
Від зла він має всіх захищати,
Не знає мати, що син лл’є кров.

***Слайд 5. «Мальви» Ані Лорак. Танець.***

Моя хата не скраю
Тому і вмираю  я за Україну,
ЇЇ честь та славу.
Пробач мені, мамо, що тебе покидаю,
Бо мушу йти на війну
Проти осатанілої зграї.
Хто зна, чи вдасться мені тебе ще побачить
Та я сподіваюсь,
Що одного ранку прокинешся
Та й мене пробачиш.

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

***Слайд 6. «Мамо не плач…»***

Під прапором стояли – під прапором й спочили.
Прийми, о Господи, своїх синів!
За України волю їх убили
В шалений жар тривожних днів.
В той час, як небо димом затягнулось,
Як змерзлі руки прагнули вогню,
Упились кров’ю кат і його свита,
Споївши нею й всю свою сім’ю.

*Учень 7*Та ми усі від Бога люди.
Живем надіючись, не боючись.
Чи ми запам’ятаєм, чи забудем,
Як наш народ топтали, сміючись?

*Учень 8*
Мамо, я живий, лиш закриті очі….
І серце не б`ється, не вирує кров…
Ти тільки не плач, знай – всі дні і ночі
Я буду поруч – в грудях, де живе любов!

*Учень 9*
Ти пробач мене, мамо, за гіркії сльози,
За ту біль, і той жаль, що я наробив.
Я ж хотів лише миру, добра і свободи…
А мене за це ворог безжалісно вбив.

*Учень 10*
Не жалій, моя нене, що я не вернуся,
Не кляни ворогів! Нехай судить їх Бог!
Я для тебе сьогодні з небес посміхнуся,
Ти лишень свої очі здійми до зірок!

***Слайд 7 (Небесну сотню, Господи, прийми)***

**Учитель**. *Ще довго-довго з покоління в покоління будуть передавати батьки синам і дочкам, а ті своїм дітям спогади про тих, хто залишив життя земне у 2013-2014 рр. Ця подія сколихнула весь світ, не залишила байдужою жодної душі.*

*Учениця*
Вони боролися за нас
Вони боролися за нас,
Не тільки ветерани,
Щоб був в країні нашій лад
Стояли на майдані.
Їх всіх і били й катували,
Й погрозами лякали.
Та цього владі було мало-
Найкращих повбивали.
Їх пам’ятники квітами покриті,
Про них всі завжди будуть пам’ятати.
Вони для нас добро зробили,
За що їм довелося помирати.

Ці люди всі були найсміливіші –
Вони стояли за своє аж до кінця.
Їх родичі були найщасливіші,
Поки до них не прислано було гінця
З жахливою новиною страшною.
Тож пам’ятаймо цих людей ми,
Бо за нас з тобою
Вони безстрашно полягли грудьми.
*Учень.*

Вгорі прекрасні зорі, що палають…
Будь-ласка, наші душі вбережи!
Хай кожну ніч нам Янголи співають,
Ти ж своє милосердя покажи.

*Учень.*

 Сьогодні ми згадуємо у молитвах усіх Героїв, які поклали свої голови за наше майбутнє. Хай пам’ять всіх невинно убитих згуртує нас, живих, дасть нам силу та волю, мудрість і наснагу для зміцнення власної держави на власній землі. У жалобі схилимо голови. Вони згасли як зорі.

 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!

***Слайд 8 (Під мелодію молитви за Україну, ведучий запалює свічку і передає її учням по колу. Свічку передають з рук в руки )***

*Учень*
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*
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**

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.

***Учні виконують «Боже великий єдиний!»***

Серед тих, кого народ назвав Небесною Сотнею були і наші земляки. Молоді, ще зовсім діти, але справжні герої рідної землі.

Пам’ятаймо про них, пам’ятаймо!

Це потрібно не мертвим,

Це потрібно живим!

Згадаймо їх поіменно,

Горем згадаймо своїм.

Це потрібно не мертвим,

Це потрібно живим!

***Слайд 9. Фотографії Героїв Небесної Сотні Тернопільщини.***

*Двоє учнів зачитує їх поіменно.*

1.Капінос Олександр Анатолійович, село Дунаївці Кременецького району.

2.Голоднюк Устим Володимирович, місто Збараж.

3. Костенко Ігор Ігорович, село Зубрець Бучацького району.

4.Мойсей Василь Михайлович, село Зубрець Бучацького району

5.Войтович Назар Юрійович, село Травневе Збаразького району.

6.Слободян Тарас Ігорович, місто Тернопіль.

Учень . Майдан ридав, а сотня в небо йшла,

 Один за одним, наче янголята.

 Тут, на землі прощались матері,

 А в небі зустрічала Божа Мати.

Майдан стогнав, а Сотня в небо йшла,

Земля змішалась з кров’ю і сльозами.

Ридали всі: і рідні і чужі,

І кров текла із серця, наче з рани.

Летіли тихо, хоч земля тряслась,

Хоч небо поливало їх сльозами.

Лиш ангел колискову їм співав,

На тій дорозі, що веде до Мами.

Летіли тихо, хоч майдан ридав,

Як ті пташки летіли в небо раннє.

Востаннє хтось дитину цілував,

І сам не вірив, що це вже востаннє.

Боліли рани та вже не болять,

Жовто–блакитний стяг покрив їх тіло.

Один за одним шикувались в ряд,

Героїв сотня в небо полетіла.

**Учитель. *Хвилиною мовчання вшануймо пам’ять полеглих героїв Небесної Сотні.***

***Слайд 10. (Хвилина мовчання).***

**Учень.** Пам’ять, стій, зупинись на хвилину,

 Серце від болю замри.

 Згадаймо трагічну сторінку,

 Згадаймо Вас славні сини.

 Згадаймо тривожний листопад

 І молоді мирний похід.

Гордися, моя Вкраїно

Відвагою сотні орлят

Що віддали життя без вагання

А нині у небі стоять

 **Учень.** ***«Лист до матері»***

Не чекай мене, мамо, додому

Бо додому я вже не прийду.

Не чинив, мамо, зла я нікому,

Захищав лиш країну свою.

Не стріляв у людину я, мамо,

Бо любити ти вчила мене.

Ну ,а тих,хто у мене поцілив

Людський осуд уже не мине.

Ти пробач, що тебе я покину в,

Що поїхав в далекую путь.

Знаю снайпер цілився в мене.

А попав в твоє серце і грудь.

А хотілося,мамо,так жити,

Я ще зовсім не думав про смерть.

Та я мусів так, рідна, вчинити,

Щоби банді сказати цій – геть!

Та не плач, моя рідна матусю,

Сонце зійде, ти стань на поріг.

Бог одну тебе з горем не лишить,

А народ не простить їм цей гріх.

 Біль стискає і серце, і груди

 За тих, що у вічність пішли.

 Їх подвиг народ не забуде,

 В безсмертя вони відійшли.

А так їм хотілося жити.

У вільнім і ріднім краю.

Промінчику сонця радіти,

І мрію здійснити свою.

 Та ні, не судилось їм жити.

 Бо кат обірвав їм життя.

 Свободу не можна убити,

 Немає цьому вороття.

Тож будьмо ми гідні героїв,

І пам’ять про них збережем,

Нам не треба пролитої крові,

Та за свободу ми далі підем.

***Слайд 11. (Вірш зі слайда). Народ мій є!..***

**Учитель . *Виховну годину, приурочену пам’яті Небесній Сотні оголошую закритою***

***Слайд 12.(Гімн України)***