**Вечір-реквієм «Чорна трагедія на кольоровій землі»**

**(до Дня Чорнобильської катастрофи)**

 **Мета:** Донести до свідомості учнів масштаби чорнобильської трагедії.

Розвивати почуття гордості за свій народ. Прищеплювати любов до рідного краю.

Виховувати почуття співчутливості, критичне ставлення до історичних подій.

**ХІД ЗАХОДУ**

* Звучить музика, на сцені дівчина-Україна **(Каріна)** виконує танок.

**Я**

**Голос за сценою** «І засурмив третій Янгол - і велика зоря спала з неба, палаючи, як смолоскип. І спала вона на третину річок та на водні джерела. А ймення тій зорі — Полин. І стала третина води, як полин, і багато людей повмирало з води, бо згіркла вона..." Іоан Богослов

**Довбуш**

Чи буде квітень, як завжди

Дарунком весняної здоби,

Чи власним іменем біди

Ми назвемо його Чорнобиль?

Чи може викреслимо його

З календарів своїх допоки

Нас теплий грітиме вогонь

Ще не відкритих ізотопів?

Безмежна мисль, немає меж

Її спинити годі!

І ти, Чорнобилю, ти теж

Не маєш меж сьогодні.

**Міша.**

Чи знаєш ти, світе,

Як сиво ридає полин?

Як тяжко, як тужно

Моєму народу болить…

         Чорнобиль, чорнобильник, полин … гірка трава, яка росте в Україні. Чорнобиль – невеличке українське містечко, яких сотні в Україні. Весною воно потопало в свіжій зелені, вишневому та яблуневому цвіті. Тут зовсім не відчувалась гіркота полину.

Напередодні 26 квітня 1986 року сонце сіло за обрій, як завжди, освітивши згасаючими променями все довкола. Працівники станції, мешканці атомного міста, вся Україна і світ не знали, що через кілька годин гряде планетарна катастрофа.

**Оленка.**

Тут жили і працювали люди, сміялись діти, будували будинки… Тут, у цілковитій гармонії краса поліської природи , сховані в бетон чотири блоки атомної електростанції.

А що зараз? Майже 30 років болю... їх відлік розпочався рокової ночі 26 квітня 1986 р., о 1 год. 24 хв., коли на Чорнобильській АЕС вибухнув 4-й енергоблок. У свідомість людства, як символ трагедії ввійшло слово «Чорнобиль»... Біда розчинилась у духмяному повітрі, в рожевому цвітінні яблунь та абрикосів, у воді сільських криниць, у молоці корів, у всій красі зелені…

**Міша.**

Не війна, не орди чужинців проколотись по Поліській землі України. Це мирний Чорнобильський атом, що мав слугувати людині, принести у ці краї енергію процвітання, щастя... А натомість? 30 років тут руйнація, радіація, смерть і пустка…

**Оленка.**

3 роками стишується біль і дзвони Чорнобиля звучать все тихіше і тихіше. Але тривожно на душі... Терпіння на межі критичній... Сумує дзвін...

**Лазорко**

Не можна про це не казати,

Мовляв, це було вже давно.

Перед очима батько-мати,

І Україна, і Дніпро.

Не можна ні про що мовчати,

Горить тривогою чоло.

Птахи складають гімн весні,

Всміхаються до сонця квіти,

А пам'ять лине в моторошні дні,

Гудуть жорстокі дзвони квітня.

**Міша.**

Чорнобильська трагедія. Це повість, що зіткана із правди, скорботи, мужності людей, зібраних у Зоні неприборканої стихії. Конкретні факти: діти, що граються у дворі, не знаюnm про дозу радіації, яку вони одержують. Покинуті пустуючі будинки, неподалік від яких розкидані заражені радіацією собаки. Рудий, помираючий ліс. Провал четвертого енергоблоку АЕС, оплетений сріблястим смертоносним димом... - все тут сприймається як докір нашій безвідповідальності, як перестереження світу, що крокує в грізне атомне століття.

**Оленка.**

Гарна річка Прип'ять! Вода в ній коричнева, мабуть, тому, що витікає із торф’яних поліських болот, течія мідна, бистра. Зачерпнеш рукою терпку коричневату воду, і шкіру відразу стягне від болотних кислот. Це вони згодом після вибуху реактора і радіоактивного викиду стануть добрими коагулянтами - носіями радіоактивних часток та одиниць ділення.

 Тут, в Чорнобилі, земля - древня. Тут князь Святослав наречену собі вибирав. Більше тисячі років цьому маленькому містечку. Та ось не вистояв, помер...

**Міша Перець**

В ніч із забуття

Йде страшне створіння – атомне дитя.

Суть його безкровна і зіниць нема

І уста безмовні, і душа німа.

Вирвавшись на волю з мороку ночей,

Вже калічить долі батьків і дітей.

Виродок – створіння ціль страшну таїть

Поглина сумління, душі нам двоїть.

Простяга до серця щупальця страшні

І вселяє муки, муки неземні.

Присипляє мозок посвистом глухим

Стронцієву дозу сипле, наче дим.

26 квітня!

Люди не проспіть!

Атомне століття раною горить.

Кличе кожне серце стати з злом на боротьбу,

Щоб зустріли внуки вранішню зорю.

І виростають покоління

Котрі не чули тиші

Що зберегли ми, що надбали

Що дітям в спадок передать?

Тепер тут зона, а була земля,

Тут був чорнозем, а тепер Чорнобиль.

**Міша.**

1 година 23 хвилини 58 секунд - в різних приміщеннях блоку пролунали послідовно три вибухи. Щоб оцінити масштаби радіоактивного виділення, нагадаємо, що атомна бомба, скинута на Хіросіму, важила 4,5 т. Реактор четвертого енергоблоку Чорнобильської АЕС викинув в атмосферу 50 тонн випаруваного палива, а на додаток 70 тонн палива і близько 700 тонн радіоактивного реакторного графіту, що осів в районі аварії.

**Оленка.**

І засурмив третій янгол - і велика зоря спала з неба, палаючи, як смолоскип, і спала вона на третину річок та на водні джерела. А ймення зорі тій - Полин...

**Антон.**

Впала з неба додолу потривожена ангелом зірка

Покотилась до обрію, збурила зоряну синь

На душі стало сумно, на устах стало солоно-гірко

Бо Чорнобиль – трава – не полин.

Чом же ти, Україно, материнська вербова колиска

Знов така мовчазна, мов обпалена груша стоїш?

І течуть твої сльози, і болять твої роки так близько.

Чом не просиш у Бога здоров’я для діток своїх?

Ти завжди була з Богом, не нужденна ні хлібом, ні сіллю

Як же ти допустила, щоб скалічили душу твою?

Впала з неба зоря, покотилась Чорнобильська зірка…

І петля радіації стягує шию твою

Встань, моя Україно, простягни свої руки до неба

Знай, що Бог ще чекає молитву твою.

**Даніель «Чорнобильська біда»**

**Сценка**

**Чорнобильська зона (Постумент)**

Я — Зона. Чорнобильська зона. Скалічена, спотворена, непридатна до життя місцевість. 30 років тому я була щедрою врожайною землею, обраною нашими пращурами із часів Київської Русі.

Трагедія сталася 26 квітня 1986 року. Вона ввійде в історію, в усі хроніки людства як невигойна рана на тілі України. Надто дорого заплатили й ще заплатимо за Чорнобиль. За кілька днів людство зробило крок з епохи доатомної в епоху незвідану.

*Виходить 2-й учень.*

**Чорний біль (Гучак)**

Я — біль, Чорний біль. Я народився з вибухом реактора в ніч з 25 на 26 квітня.

**Міша.**

Болю! Тобі вже 30 років . Чи не притупився ти?

**Чорний біль (Гучак)**

Звичайний біль проходить, а я — особливий, чорнобильський, на все життя.

**Оленка.**

Ти приніс людям горе, страждання. Втратили життя землі й ріки, спустіли донедавна мальовничі села, поселилася скорбота в «мертвому місті» Прип’яті, радість покинула людей. Хто буде відповідати за кожне страждання дитини, за кожну сльозу матері, за кожну людську душу? Хто в цьому винен?

**Чорний біль (Гучак)**

Ви, люди! Ваші байдужість, легковажність, бездумність, безвідповідальність, некомпетентність — ось хто винен! Чорнобиль — важкий, болісний урок, і забути його неможливо.

*На сцену виходить 3-й учень.*

**Чорнобильська атомна станція. (Маневська)**

Я — Станція. Чорнобильська атомна. В мене гірка, як полин, слава. Але ж все починалося чудово у 1977 році. Саме до 60-річчя Великої жовтневої революції було увімкнено мій перший енергоблок, а в 1981 — уже третій. Із запуском четвертого моя потужність складала 4 мільйони кіловат, в березні 1986-го я зустріла велику комісію Міністерства енергетики, яка працювала над початком роботи п’ятого енергоблоку.

Але не так сталося, як гадалося.

*На сцені з’являється 4-й учень.*

**Атом** (**Зазуляк**)

Чи мав ти колись друга, а той, твій друг, зрадив тебе? А чи мав ти колись сім’ю, яка б зреклась тебе? А може, мав ти запеклого ворога, що згодом став для тебе найдорожчою людиною? Якщо ти відповіси «так», то зрозумієш, про що я говорю. Якщо твоя відповідь «ні», то вислухай мене, бо це моя сповідь, моє каяття, моя покута. Я — Атом! Я — вбивця. Я став би на коліна перед своїми жертвами. Та не можу. Я колисав би тих скалічених мною діточок на своїх руках, та не вмію жаліти.

Ніхто не знає, скількох я вбив. Цього не знаю навіть я сам.

Я — атом, колись я був мирним,
Мене розщепили колись,
А зараз я з болем настирним,
Розщеплюю душі наскрізь.

Розкрилася скринька Пандори,
І вискочили промінці.
Цього не хотів я робити,
Однак, це не власно мені.

І той саркофаг над четвертим,
Сховати не в змозі мене,
Повірити важко в безсмертя,
Але ж я існую, я є!

*До нього підходить 5-й учень.*

**Радіація (Свідерська)**

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

*Наперед виходить 6-й учень.*

**Працівник (Костецький)**

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

Лише деякі вчені розуміли небезпеку АЕС, пов’язану з дефіцитом кваліфікованих кадрів, зниженням якості матеріалів та обладнання. Але вони не могли запевнити наше керівництво в цьому — йому потрібна була ця енергія. А на те, що стоїть за її здобуванням, вони не зважали.

 **Черніховська**

«Доля».

У далині зловісно пульсує Чорнобиль.
І серце крає гостра печаль.
Поникли ліси і поля навколо.
І сум напинає темну вуаль.

Ідемо по світу в незгасній тривозі,
Саркофаг уже котра вкриває зима,
Терни, яруги на нашій дорозі,
І шати повільно знімає пітьма.

Навіщо спіткала тяжка зла доля
Наш споконвіку великий народ?!
Піднімаймося вперто, невпинно і з болем
Ще крок вперед, за кроком — ще крок.

Проти «мирного» атома встанемо до бою
За знедолені ниви, убиті гаї,
Візьмемося за руки, сестри й братове,
Щоб Вкраїна жила на Землі.

**Оленка.**

Пройшло багато років з того часу, але й досі не встановлено істинну причину аварії. Експерти вважають причиною помилки персоналу, недбалість, проводження якогось нового експерименту. Але однією з причин, певно, було і те, що людство невдячне у ставленні до природи. Сучасне виробництво підриває навіть найтісніші зв’язки природних систем, ламає природну рівновагу.

**Міша.**

Аварія на ЧАЕС – це трагедія не тільки для України. Радіоактивний пил потрапив і до Польщі, Прибалтики, навіть Швеції. Це була найбільша за всю історію розвитку ядерної енергетики техногенно-екологічна катастрофа. Утворилася радіоактивна хмара, що пройшла над Європою та навіть досягла Американського континенту. Найбільше постраждали території, що безпосередньо прилягали до ЧАЕС, — Київська, Житомирська й Чернігівськії області, південні області Білорусії та південно-західні області Росії.

**Оленка.**

Спочатку керівництво СРСР і УРСР замовчувало масштаби трагедії та намагалося приховати інформацію про її наслідки.

Органи влади не попередили населення про масштаби небезпеки та не надали рекомендацій, як зменшити вплив радіації на організм.

*Історичний факт*

26 квітня 1986 р. в Інституті ботаніки АН УРСР дозиметри показали різке підвищення радіоактивності. Коли вчені спробували з’ясувати, чому так сталося, представники органів держбезпеки опечатали прилади, посилаючись на те, що ця інформація таємна.

**Міша.**

Перше офіційне повідомлення про аварію було зроблене лише 28 квітня.

Якщо іноземні ЗМІ говорили про загрозу для життя людей, яка виникла внаслідок катастрофи, то партійне керівництво УРСР намагалося приховати це. Зокрема, 1 травня сотні тисяч людей, у тому числі дітей, вивели на святковий парад у Києві, хоча рівень радіації у столиці України перевищував тоді допустимий у декілька десятків разів. Про це свідчать розсекречені документи радянських спецслужб.
**Оленка.**

У перші два дні після аварії на Чорнобильській АЕС здійснювали евакуацію лише із 10-кілометрової зони. Зокрема, через півтори доби після вибуху на станції вивезли мешканців міста Прип’ять. А з 30-кілометрової зони перші п’ять днів після аварії людей не лише не вивозили – населення й не попереджали про загрозу радіації.

**Міша.**

Інформацію ж іноземної преси, зокрема, радіоповідомлення, радянська преса і телебачення називали брехнею та провокацією.
Евакуювати з 30-кілометрової зони влада вирішила 2 травня – на шостий день після аварії. А 3 травня почали вивезення дітей з Києва та області.

**Оленка.**

 Катастрофа на ЧАЕС завдала великої шкоди здоров'ю людей, довкіллю та економіці України. За оцінками Міністерства охорони здоров’я України, у результаті аварії на ЧАЕС постраждало 3,5 млн осіб. Понад третина з них — діти. Витрати на ліквідацію наслідків цієї катастрофи в 1986-1989 pp. становили понад 10 млдр дол. США. Зросла захворюваність дітей на рак щитоподібної залози. Найбільше постраждали безпосередні учасники ліквідації наслідків катастрофи. Були забруднені мільйони гектарів сільськогосподарських угідь.

**Міша.**

Ось що таке Чорнобиль тепер, через 30 років. «Чорний біль» — так назвав свій вірш вчитель із Сарненського району Михайло Кика. Вслухайтеся в ці трагічні поетичні рядки, написані людиною, яка проживає у зоні посиленого радіологічного контролю. Вслухайтесь і задумайтесь...

**Стецик**

Говорять, що гряде кінець життя,

Що вже з'явилися дірки озонні.

Ми теж не вірим в наше майбуття,

Бо вже давно живемо в чорній зоні.

Здавалось, все по-божому було:

Жилося, і кохалось, і гойдало.

Та раптом зашуміло-загуло

 І у душах злою тугою завило.

Зірвався реактор: за незриму мить

На нашу землю вилилась отрута.

Чом довелось нам це все пережить?

І за які гріхи така спокута?

Чи є надія в нас на майбуття?

Чи виживемо? За яким законом?

Бо скільки вже людей пішло з життя,

Уражених Чорнобильським драконом.

Ми вже відчули, що він нам приніс,

І не одному ще вкоротить віку.

А скільки люди проливають сліз.

Коли у сім'ях родяться каліки!

Чорнобиль. Чорна хмара. Чорний біль...

Таке нехай ніде не повториться!

На темну рану я не сиплю сіль,

Вона без неї болісно ятриться.

**Міша.** Сукупна забруднена територія з населенням 7,1 млн. чол., з них – 3 млн. дітей. А тоді, в травні 1986 року, було повністю евакуйовано мешканців 30 кілометрової зони навколо Чорнобиля. Із зони вивезено понад 90 тисяч жителів, загублено 48 тис. га земельних угідь, виведено із ладу 14 підприємств, 15 будівельних організацій, втрачено 400 тисяч квадратних метрів житла, 10400 приватних будинків.

**Оленка.**

 Але втрати були б набагато більшими, якби не мужність тих, хто кинувся до

 реактора, аби своїми грудьми перестерегти трагедію. Вони ринули у вируюче полум’я –у смертельну радіацію, рятували станцію і людей, не думаючи про себе, хоча добре усвідомлювали небезпеку. Вони рятували нас…

**Міша.**

Герої Чорнобиля відомі всьому світові. Їхніми іменами названо вулиці, про них написано книжки.

У важких умовах вдалося загасити пожежу, попередити її розповсюдження на інші енергоблоки. Суворий екзамен тримали не тільки пожежники, а й транспортники, будівельники, медики, спеціальні частини хімічного захисту. Вертольотчики, підрозділи охорони, міліції. Усі діяли героїчно і самовіддано.

**Мірошніченко**

Лейтенанти – хлопці непохитні,

Молоде, вогненне покоління.

Ви, як пам’ять у тривожнім світі

Раду незнищенного коріння.

Першим важко. Ви ж були найперші,

Із вогню та в полум’я шугали

Не до подвигів і не до звершень

Ви ж собою людство заступали.

Та серця, мов кремені, не вгасли

Залишались іскрами на тверді

Тільки жити – в нас бунтує спрага,

Та продовжить пісню родоводу.

А лишилась вірності присяга.

Батьківщині. Матері. Народу.

**Кіцак Таня.**  Вони бігли без респіраторів, в повній темноті, висвітлюючи дорогу кишеньковими ліхтариками. На десятій відмітці повернули в сторону гецеенівського приміщення... Приміщення не було. Над ним - небо, полум'я. Перед ними - завали уламків, залишки обладнання і трубопроводів, серед всього - уламки реакторного графіту, від яких світило не менш 10 тисяч рентген на годину. Час іде. Тіло начальника зміни реакторного цеху накопичує рентгени, все темнішим стає ядерний загар в темряві ночі. Загоряє не тільки обличчя і руки, а й все тіло під одежею. Загоряє... горить, горить. Палить нутро. Стало зрозуміло, що реактора більше нема, що він перетворився на великий ядерний вулкан, що хлопці, працюючи в машзалі, загинуть дарма...

**Галайко О.** Першу медичну допомогу їм надав лікар швидкої допомоги Валентин Білокінь. Це були, в основному, ін'єкції заспокійливого. Перше, що кидалося в вічі, це страшне збудження нервів, такого ніколи не доводилося бачити раніше. А це, як вияснилося згодом, був ядерний екстаз нервової системи, супертонус, який змінився згодом тяжкою депресією.

Вони могли не ризикувати, могли відступити і дочекатися підкріплення. Але тоді вогонь міг би перекинутися на сусідні енергоблоки і невідомо, які б масштаби прийняла аварія, життя скількох людей опинилося б під загрозою. Право першого кроку вони вибрали як люди і громадяни. Право першого кроку стало для них правом на безсмертя. В самому пеклі аварії вони виконали свій обов’язок до останнього подиху. Їх шість. - Перших! Давайте згадаємо їх.

**Нецюк виконує «Реквієм» Моцарта, виходять Лозінська і Богач**

**Лозінська.**

**Герой Радянського Союзу лейтенант Володимир Правик.**

Начальник караулу ВПЧ-2 по охороні Чорнобильсь­кої АЕС м. Прип'яті, 1962 року народження. Закінчив Черкаське пожежно-технічне училище і з 1982 року працює пожежником. Майже чотири роки очолював караул, зарекомендувавши себе дисциплінованою, відданою справі людиною.

Йому судилося бути першим.

У ту мить, коли Володимир опинився на лінії вогню, він збагнув, що несе людям розпечений графіт. І коли йому на допомогу кинуться хлопці з караулу, Правик закричить: *«Тікайте звідси! Мені вже нема чого втрача­ти, докінчу сам».*Напевне тому, з усього караулу заги­нув лише один пожежник — командир. 11 травня він відійшов у вічність.

**Богач .**

**Герой Радянського Союзу лейтенант Віктор Кібенок.**

Начальник караулу СВПЧ-6, 1963 р. народження. Закінчив Черкаське пожежно-технічне училище.

Кібенок та хлопці з його караулу перебували в зоні пожежі найдовше — 35 хвилин вони боролися з вог­нем майже над самісіньким реактором, поки не зупи­нили вогонь.

10 травня у московській клініці його прийшли про­відати батьки та дружина Тетяна, яка чекала дитину. Не могли приховати тривоги: зчорніле обличчя майже не­впізнане.

— *Ви не хвилюйтеся. Все буде добре, —*мовив Вік­тор. — *Я зараз, вийду на хвилинку.*

Він повернувся в свою палату і звідти вже не вий­шов. Не витримало серце.

**Лозінська.**

**СЕРЖАНТ МИКОЛА ВАЩУК.**

Командир відділення СВПЧ-6 м. Прип'яті, 1959 р. на­родження. За направленням колективу шляхово-буді­вельної організації рекомендований на службу в по­жежну охорону. У березні 1983 р. став старшим по­жежником, з лютого 1985 — командиром відділення. Він із відділенням перепинив шлях вогню до третього енергоблоку. Він був над кратером ядерного вулкану, і о 2.25, коли його замінили, ледве тримався на ногах.

14 травня Микола Ващук помер у страшних муках у московській клініці.

**Богач .**

**СТАРШИЙ СЕРЖАНТ ВОЛОДИМИР ТИ­ШУ РА.**

Старший пожежник СВПЧ-6, 1959 року народження. Працював на будівництві ЧАЕС, за направлення колек­тиву будівельників у грудні 1982 р. став пожежником. Він також діяв з боку пошкодженої активної частини реактора. Тільки після прибуття додаткових пожежних сил у тяжкому стані був вивезений з пожежі.

У Москві в клініці лежав у стерильній палаті, яка кварцювалася по кілька разів на добу. Але це не допомог­ло, Володимир пішов із життя першим.

**Лозінська.**

**СТАРШИЙ СЕРЖАНТ ВАСИЛЬ ІГНАТЕНКО.**

Командир відділення СВПЧ-6, 1961р., народження. В пожежниках з 25 серпня 1982 року. Його відділення посідало перші місця в частині. Під час аварії Ігнатенко встановив пожежну машину між третім і четвертим енергоблоками, проклав рукавну лінію на великій ви­соті. Уже знемагаючи від радіаційного удару, виніс з вогню Володимира Тишуру й Василя Ващука. Помер 13 травня.

**Богач .**

**СТАРШИЙ СЕРЖАНТ МИКОЛА ТИТЕНОК.**

Пожежник СВПЧ-6, 1962 р. народження. В пожежній службі з 1984 року. Як і усі, боровся з вогнем до остан­нього. Коли у клініці Миколу приїхала навістити дружи­на, він її попрохав: «Приїзди шістнадцятого і забирай мене». 16 травня Микола Титенок помер.

**Оленка.**

Ми схиляємо голови перед усіма, хто ціною свого життя оплатив шанс на життя мільйонів. Прошу вшанувати пам'ять тих, хто загинув під час ліквідації Чорнобильської катастрофи ***хвилиною мовчання.***

**Дзвони чорнобильські звучать**

**Міша.**

 Колись археологи прочитали цікавий надпис на вавилонянських табличках:" Якщо в місті пси збираються в зграї, місту бути зруйнованим". Місто Прип'ять залишилося покинутим, законсервованим радіацією на кілька десятків років. Місто-привид. Об'єднані в зграї собаки з'їли більшу частину радіоактивних кішок, почали загрожувати життю людей. Протягом трьох днів мисливці відстрілювали вівчарок, догів, спанієлів, пуделів, болонок... 29 квітня вулиці покинутої Прип'яті були засіяні трупами різномастних собак.

**Лелека (Баран)**

Із лісу, кажуть, повтікали лиси,

Зарився кріт! На дно карась осів.

І тільки цей - живий квітневий лицар –

Стоїть на хаті на одній нозі.

Село порожне - як музейна плаха.

Ані шелесь!.. І, певно, через це

Замислилася чорно-біла птаха

Над золотим, крапинкою, яйцем.

 Отак і ми, забуваючи легенди,

Розважливо міркуємо про гени,

А воду дистильовану п'ємо...

Нуртуючи нутром своїм понурим,

Несхибно за легендою пантрує

Четвертого реактора більмо.

Полин, чорнобильник, чорнобиль

 Гірка траво моя, це ти

Чомусь подумала, що обмаль

Мені твоєї гіркоти.

**Оленка.**

Багато уроків дав нам Чорнобиль: це і урок людської недбалості та безвідповідальності, урок милосердя, професійної чесності; багато людей, установ, країн відгукнулися на допомогу чорнобильцям. Уроки людського героїзму і відваги. Біда оголили і загострила найкращі та найгірші людські риси.

**Міша.**

Гудуть екологічні дзвони. Тривогою і болем наповнені їх звуки. Болем – за нашу землю, яку орошають смертоносні кислотні дощі, за отруєні хімічними відходами ріки, за небо з озоновими дірками, за вирубані ліси… Тривогою за майбутнє наших дітей і онуків.

**Оленка.**

Гудуть, стогнуть, б’ють тривожним набатом дзвони, вони кричать нам. І найгіркішими нотами звучать у їх гулі голоси Чорнобиля, катастрофи, яка вразила весь світ, змусила здригнутися все людство, пам'ять про яку незагойною раною залишиться в душі нашого народу. Вони нагадують: пам’ятайте! Хай не повториться!

**Міша.**

Людина покликана в світ для любові, праці, радощів, печалей, — на кожному кроці ми пересвідчуємося, що «з журбою радість обнялась», як писав Олександр Олесь, бо життя триває.Чим стане наша земля завтра — неповторною красою чи прекрасною потворою?Залежить від нас, чи буде вона Прекрасною Планетою — Земля.

**Паламарчук Катя**

Жадання людства — зупинити

Безодні атомної смерч.

Ми ж сівачі, ми — сонця діти —

Спроможні зупинити смерть.

Спинити вибухи, ракети, —

Роззброїти віки і дні,

Щоб трави, колоски і віття

Вогнем не перетліли в прах.

Щоб грізне ядерне жахіття

Не спалахнуло по світах.

Щоб наша дума і дорога

Єднали глибину і вись, —

Чорнобильська пересторога

Волає:

— Людство, зупинись!

**Даніель співає**