**Загальношкільний відкритий захід «Діти війни»**

**Учень 1.**

1418 днів... Днів сліз, горя, смертей і втрат... Все це чекало попереду наш народ...

**Альона Остапенко**

Все починалося з грому небесного,

Такого жорстокого, такого нечесного.

Із ненависного, злісного грому,

Який на світанку вигнав із дому…

А небо світле закрили чорні хрести!

Господи! Боже! Якщо ти є, захисти!..

Крізь руки у двір гусенята малі…

І кров на травиці… І кров на землі…

І шипить у ставку гаряче залізо,

І полум’я  дике шугає над лісом…

І мама мовчазно – бліді, мов стіна…

І тато поволеньки кажуть: «Війна…»

**(відео – початок війни)**

**Альона Остапенко**

Минули дні і роки пролетіли,

А дня того забуть ніхто не міг.

Тут навіть сосни з горя посивіли,

Тут навіть камінь плаче край доріг.

Хіба ж забудеш, як палили хати?

Гойдались мертві у страшній петлі,

І на шляху валялися хлоп’ята,

Багнетами прибиті до землі.

Хіба ж забудеш, як сліпого діда

В звірячій злобі витягли крізь дим.

До танків прив’язали людоїди

І розірвали надвоє живим.

**Учень 2.**

Фашисти хотіли зруйнувати все, що було створено розумом та працею людей. А що вони хотіли зробити з самим українським народом? Частину його знищити, а частину перетворити в рабів.

**Учень 3.**

Влаштовувалися десятки тюрем, таборів для військовополонених, в яких знущалися жорстоко і бездушно над нашими людьми. Фашизм приніс з собою звірства, розруху, голод, сльози, смерть. У страхітливому вогнищі війни народилися мільйони героїв, чиї подвиги стали легендою і вічно житимуть у віках, викликатимуть захоплення і велику шану всіх наступних поколінь вільних і чесних людей світу.

**Учень 4.**

Є герої відомі всім, є герої – маловідомі, а є – і взагалі нікому невідомі. Але ж значення подвигу, його цінність, вимірюється не знаменитістю. На знаменитість ніхто із героїв в ті моменти і не розраховував. Просто вони знали і завжди собі повторювали: “Якщо не я, так хто ж…” І з молитвою на губах, з ім’ям матері, дружини чи дитини, солдати здійснювали неймовірні подвиги.

**Учень 1.**

Мільйони людей забрала Велика Вітчизняна війна. Це важко усвідомити. Смерть однієї людини - це трагедія. А коли мільйони... Загиблим не болить. У живих продовжують кровоточити рани: у ветеранів, які втратили своїх друзів-однополчан, рідних і близьких, душі яких простріляні похоронками, у рано посивілих дітей війни, які не побачили своїх батьків і пережили пекло окупації.

**Альона Остапенко**

Село горить, валує чорний дим,

Пожежа в небі аж регоче.

Упала мати на поріг… і їй

Вже не розплющить більше очі.

Шість місяців дитяткові лише,

Воно шука матусі груди.

Покривджене воно не зна іще,

Що більше матері не буде…

**Учень 2.**

Діти і війна – ці поняття несумісні. Бо перше – несе надію, а друге – сльози і смерть. Важким було дитинство тих, чиї перші роки життя припали на війну.

**(відео «Діти війни»)**

**Шохін Роман**

Міліє, що було колись,

Та раптом вихлюпне рікою...

Писав на фронт хлопчина лист

Малою щирою рукою:

«Татусю рідний, приїзди,

Бо я давно тебе не бачив,

Повільно йдуть твої листи,

А мама нишком часто плаче...

Нездужає чогось вона,

А лікаря фашисти вбили,

Де ліки взять - ніхто не зна,

Аби вернуть матусі сили...

Я ж черевики бережу,

М’яча футболю тільки босим,

Воджу телицю за межу

Щоранку пастись на покоси.

Із хлопцями я вже не б’юсь,

Та хочу також бути гордим.

Сказав: приїде ось татусь,

А в нього є найкращий орден...

А в тебе справді орден є?

А може, є іще медалі?

Пришли хоч фото нам своє,

Бо голос твій все далі й далі...

Ніч десь гуркоче, чорновіть

Страшить, щоб не виходив з хати...

Приїдь... Без ордена приїдь,

Лише приїдь, мій любий тату».

**Учень 3.**

Ми хочемо запросити до слова насамперед чудову жінку, вихователя нашої школи, ветерана праці, яка пережила лихоліття війни ще маленькою, Осауленко Ольгу Дмитрівну.

**(Слово гостям)**

**(Т. Гвердцителі «Діти війни»)**

**Альона Остапенко (на фоні сумної мелодії)**

" Дорогий, добрий татусю!

Пишу я тобі листа з німецької неволі. Коли ти, татусю, будеш читати цього листа, мене в живих не буде. І моє прохання до тебе, батьку: покарай німецьких кровопивць. Це заповіт твоєї помираючої доні.

Кілька слів про маму. Коли повернешся, маму не шукай. її розстріляли німці. Коли допитувалися про тебе, офіцер бив її нагайкою по обличчю. Мама не витерпіла і гордо сказала: "Ви не злякаєте мене побоями. Я впевнена, що чоловік повернеться назад і викине вас, підлих загарбників, звідси геть." І офіцер вистрелив мамі в обличчя...

Татусю, мені сьогодні виповнилося 13 років, і якщо б зараз ти зустрів мене, то не впізнав би свою доню. Я стала дуже худенька, мої очі запали, коси мені постригли наголо, руки висохли, схожі на граблі. Коли я кашляю, з рота йде кров - мені відбили легені.

... я рабиня німецького барона, працюю у німця Шарлена прачкою, перу білизну, мию підлогу. Працюю дуже багато, а їм два рази на день в кориті разом з*і свинь*ми.

Живу я в сараї де дрова, в кімнату мені заходити не можна. Два рази я втікала від господарів, але мене знаходив їхній двірник. Тоді сам барон зривав з мене сукню і бив ногами. Я втрачала свідомість. Потім на мене виливали відро води і кидали в підвал. Тільки смерть врятує мене від жорстоких побоїв.

Не хочу більше мучитися рабинею у проклятих, жорстоких німців... тату, відомсти за маму і за мене. Прощавай, добрий татусю, йду помирати...

Твоя доня "

**Учень 4.**

Діти війни… Війна забрала в них отчий дім, материнську ласку, батьківську турботу, безхмарне дитинство і юність, а найголовніше – позбавила права жити.

**(відео «Мама…»)**

**Учень 1.**

Ось так, нічого не підозрюючи, йшли діти останньою стежиною свого короткого, недовговічного життя, йшли на розстріл. Лише з Божого благословення та завдяки своїм матерям, які закривали їх своїм тілом, деяким діткам вдалося вижити.

**Учень 2.**

У нас в гостях людина, яка небайдужа до цих рядків, в якої довіку не загояться рани дитячих спогадів – це вихователь нашої школи, Слинько Микола Миколайович. Ми запрошуємо Вас до слова.

**(слово гостям)**

**Учень 3.**

Не можна забути сповнені тугою очі дітей, опухлі від голоду животики, опущені в німому відчаї голівки і маленькі рученята, які міцно тримали свою єдину іграшку. А скільки останків дітей, їхніх іграшок було розкопано після війни на подвір’ях шкіл, чи знайдено в попелі згорілих будинків. Гнів перехоплює подих при згадці про ці страшні звірства фашистів.

Тож давайте пом’янемо загиблих хвилиною мовчання

**(метроном, хвилина мовчання).**

**Учень 4.**

Минуло вже 70 років. Все далі відходять грізні і важкі роки війни, проте не згасає пам'ять про тих, хто віддав своє життя і захистив свою землю від ворогів. Немає такого міста, чи села, де б у жорстокі боротьбі не проливалася кров. І серед тих, хто йшов дорогами війни були чоловіки та жінки, старі люди та малі діти. Війна забрала в них все.

**Учень 1.**

Забрала все те, що є зараз у нас: дитинство, батьків, радість, здоров’я…І наш обов’язок не згадувати і пам’ятати, про всіх тих, хто кував перемогу, але й пройнятися їх життям, стати пліч-опліч з тими дітками на війні і помолитися… Помолитися про мир.

**(Запалюють свічки, на екрані - ікона Божої Матері)**

**Альона Остапенко**

Пречиста Мати, просять діти вірні,

Сповни наші просьби, сердечні, покірні.

Дай, щоб ми невинні, у мирі зростали,

Тебе й Твого Сина завжди прославляли.

Зволь нам, Мати Божа, силу й долю дати,

Для рідного краю жити й працювати.

Благослови наш любий, рідний дім

І всіх-усіх, що проживають в нім,

І неньку нашу, і садок розмай,

І народ рідний наш, і рідний край.

І ті могили, що в полях стоять,

І тих героїв, що в могилах сплять

Під пишним кровом квітів і трави,

На віки вічні, Боже, прослави.

**(пісня «Діти України»)**

**Учень 2.**

На цьому нашу зустріч завершено. На все добре!