НЕБЕСНА СОТНЯ

Мета: вшанувати пам'ять героїв Небесної сотні, героїзм українських захисників і тих, які полягли, і тих, які сьогодні зі зброєю в руках захищають суверенітет України; сприяти формуванню в молоді життєвих компетентностей, прищепленню любові до України, розвитку у молоді бажання стати гідними громадянами України, вихованню патріотичної свідомості.

Звучить пісня «Плине кача» ВІДЕО 1

УЧЕНИЦЯ. Горить свіча і пам'яті сльоза,  
Додолу з неї краплями стікає,  
Земля ридає, плачуть небеса,  
Майдан Героїв з почестю ховає.  
Їх взяв Господь, щоб ангелом в раю  
В його садах довічно проживати,  
Вони завжди залишаться в строю,  
Про них народ пісні буде співати.  
Небесна сотня білих журавлів,  
Душа, яких летить під небесами,  
Ніхто із Вас вмирати не хотів,  
Хай вічна пам'ять лишиться за вами...  
Сьогодні туга душу розпина,  
Багато з вас в коханні не признались,  
Надворі скоро втішиться весна,  
Чому ж її ви, хлопці, не діждались?..  
Горить свіча і пам'яті сльоза,  
Додолу з неї краплями стікає,  
Земля ридає, плачуть небеса,  
Героїв Україна пам'ятає..

**Ведуча 1:** Сьогодні ми зібрались в цьому залі, щоб у глибокій скорботі низько схилити голови перед пам’яттю Героїв Небесної Сотні, які боролися за честь правду і гідність  і віддали своє життя за Україну.

**Ведуча 2:**

А як все починалось? Д вашої уваги відео хронології подій на Майдані.

ВІДЕО2 ХРОНОЛОГІЯ

ВІДЕО 3 квіти

**Пам’яті Небесної Сотні**

Я ступаю по гвоздиках, по тюльпанах і по трояндах,  
Я пірнаю у море болю, ми ще бачились так недавно,  
Ти казав мені: «Чуєш, лялю, буде сонце і буде спокій».  
Я повірила... Не даремно, десь у мирі ти, десь у Бозі.  
Усю велич мого народу ти стояв, у руках тримавши,  
Прометеєм на барикадах, димом волі наскрізь пропахший.  
Я шукаю тебе тут нині, в кожнім кроці ловлю знайомий,  
А натомість лиш гори квітів – люди, сльози і світить сонце.  
Сонце світить, як не світило, намагається щось сказати.  
Де ти, голубе? Де ти, рідний? Скільки будеш іще мовчати?  
Боже милий, якби ж то квіти могли мовити нам, хоч слово,  
Квітів обмаль, щоб закричати, квітів обмаль, щоб заспокоїть,  
Якби вміли вони волати, якби квіти пішли на сповідь…  
В місті квітів я потопаю, потопаю в сльозах, в печалі,  
*1Щит* і каска, лише без тебе, білий хрестик, лампадка, фото,  
Люди ходять, спиняють, плачуть,  
Хлопчик маму питає: «Хто то?»  
То гвоздика, а то троянда, кожна квітка безжально вбита,  
Ти ще міг би цвісти так довго, а натомість лиш море квітів.

Дівчина. Небесна сотня, нові герої України. Вони полягли за нас і довели, що такої неоднорідної, але єдиної держави у світі немає. Звичайно їм було краще і комфортніше там де мир і тепло, але такою є вже доля героїв вшкеребеть усе життя і гасло « Перемога чи смерть»

*Літературна композиція .*

*Виходять читці ( в чорному під музичний супровід читають вірші).*

Понад майданом стелиться туман,

Звільнімось рідні кров’ю від кайдан.

Хай бачить весь великий божий світ,

Країни нашої незламний цвіт

Тривожне небо сипле білий сніг,

Пора іти за батьківський поріг,

Над Україною запалені вогні

Повстаньте ,браття , у своїй землі .

Співавши гімн холодними ночами ,

буквально зрозуміли ви слова

І вкрили землю власними тілами

А душі полетіли в небеса.

Летять у небеса понад домами,

З яких летіли кулі щойно в вас ,

Внизу Дніпро тече і між мостами

Ви тихо відлітаєте від нас .

Небесна сотня покидає землю

Щоправда поодинці , але там

Візьмете один одного за руки

Та станете ви прикладом всім нам.

Хоча Ви прикладом давно вже стали,

Коли стояли на майдані в ніч,

І барикаду свою збудували

Боролись за свободу пліч – о- пліч.

Дніпро тече й тече поки що мовчки

І ми мовчали дуже довгий час

Терпіли , прогиналися , скигліли

Тепер ми плачем , задуючи Вас .

І плакали депутати на екранах

Не вірим їм. Раніше де були ?

Чому ви неньку дали розтерзати ,

І мову нашу ви не берегли?

Чому ви гідність нашу розтоптати

хотіли чоботом ментовським і кийком,

По норах всіх нас розігнати ,

В кайдани закувавши знов

Чому ви в хлопчика дозволили стріляти

Що кинув каменем по владі і щитом

Свою свободу думав відстояти,

Виходячи на барикаду знов

Щитом з фанери, голими руками

Він йшов під кулі , перемігши страх

А ви боялись , або не хотіли ,

Хоча би якось захистити нас.

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…

*Виходить дівчинка у костюмі ангелочка і читає стрічки:*

Небесну сотню Господи прийми

Прийми їх душі з білими крильми

Прости Всевишній , що не вберегли

Свого народу кращії сини.

ВІДЕО 4

Звучать останні акорди пісні «Небесну сотню Господи прийми »

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.

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."

«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 їм не болять..

Жовто-блакитний стяг покрив їм тіло..

Як крила ангела, злітаючи назад,

Небесна сотня в вирій полетіла…»

Музику ВІДЕО 5 ФОТО НЕБЕСНОЇ СОТНІ

**Вед.:**Їх назвали Небесною Сотнею –  українців, які загинули у Києві на Майдані. Гинули за честь, за волю, за право бути народом – джерелом і мірилом влади у власній державі, за країну, в якій не страшно жити і народжувати дітей.

**Вед.:** За нашу з вами свободу й оновлення країни заплачено страшну ціну: своє життя віддали – найкращі. І більшість із них – молоді та сильні, ті, що тільки починали жити.

\*\*\*

*Звучить пісня, виходять пари:* ***мати і син, дружина і чоловік, сестра і брат. Завмирають в позах.***

***Виходять три Долі, тримаючи в руках клубки ниток, намотують їх.***

**Доля 1**. У кожного своя Доля.

**Доля 2** У кожного свій Хрест.

**Доля 3** У кожного свій Шлях.

**Доля 1** Сестри мої у своїх руках ми тримаємо нитки життя.

**Доля 2** У наших руках людські долі.

**Доля 3** Тільки Богові і нам відомо, коли обірветься життєва нитка. Ніхто з людей не може змінити своєї долі.

***Підходять до пар, стають за спинами***

**Доля 1.** У кожного своя Доля. Цей молодий юнак – надія своєї матері. Він міг би одружитися, збудувати хату, народити дітей і до старості прожити у своєму селі, доглядаючи свою матір. Але в нього інша доля, його доля – майдан. Його доля – Україна.

**Доля 2.** У кожного свій Хрест. Цей чоловік мав стати батьком. Він міг би тішитися своїм сином, ростити його, виховувати, дочекатися внуків. Але він обрав собі інший шлях – шлях борця за волю України. І на цьому шляху його доля – нести важкий хрест. Бо його хрест – любити Україну.

**Доля 3.** У кожного свій Шлях. Цей хлопчина сирота. Він не пам’ятає ні батька, ні матері. Єдина людина, яка йому найдорожча - його молодша сестра. Він ще не бачив життя, ще не відчув першого кохання і не вирішив ким він хоче стати, але він твердо вирішив: Україна – понад усе! Такий його шлях. Важкий і тернистий. Шлях великого страждання і нерівної боротьби за волю, за свободу, за Україну.

***Хлопці промовляють:*** За волю! За свободу! За Україну!

ВІДЕО ПІСНЯ « Тату, не йди»

*Виходять Долі*

**Доля 1.** Не плачте, мамо. Ваш син у Небеснiй сотнi. Йому вже не болять рани. Вiн прийде, коли Ви спатимете, i розкаже, як любить Вас. Це його доля…

**Доля** 2. Не плачте, дружини. Дайте поплакати Українi. Вже не тече кров iз ран Вашого коханого. Не пече йому у грудях бiльше. Вже у сотнi своїй небеснiй стоїть на вартi. Праворуч  вiд Бога. А ліворуч –  його побратими Андрiйки, Васильки, Iванки, Назари, Устими – усі тi, хто нинi названий Небесною сотнею. Це їх хрест.

**Доля 1**. Вони були звичайними хлопцями, а стали Героями, бо в мить останню вiддали нам найдорожче, що мали  – своє життя. За вас вiддали, аби ви жили. Долюбили за них, дiтей їхнiх доколихали, пiсень за них доспiвали. Не плачте, рідні. Дозвольте поплакати свiтовi. Це їх шлях.

 ВЕДУЧА. Як впала ненька на світанні,

І вдарив , ще не вмерла спів.

В снігах розквітли квіти ранні,

Мов душі страчених синів.

І час, мабуть, вже не загоїть рану,

Що роз’ятрила в душі година зла тій мамі,

Що в колисоньці з майдану, своє дитя додому повела.

ПІСНЯ «Спи, маленький, козачок»

Спи, маленький козачок,

Повернися на бочок.

Спи, синочку, мама примовляє,

Спи, козаче, кінь твій зачекає.

А в січневу тиху ніч

Ми поїдемо на Січ,

Кошовий нам дасть

Різдвяний пряник.

Спи, маленький, в бій ще рано,

Ще малі твої гетьмани,

А як підеш в бій свій перший,

Мало нас, а вас – ще менше...

А в січневу тиху ніч

Ми поїдемо на Січ,

Кошовий освятить

Тобі шаблю

А в січневу тиху ніч

**В пам'ять про загиблих на Майдані**

Оксана Максимишин-Корабель

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  
I 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. I люблю Україну  
Вона, як і ти, була в мене одна.

**ОЙ СИНУ, МІЙ СИНУ**

Ой сину, мій сину, пов`Яжу хустину  
ЗаплЕту в косУ срібне пасмо своє,  
ПідУ знов до тебе на свіжу могилу-  
Спитаю в хреста, де ж ти тепер є?

Чи спиш вже на небі, де янголи білі,  
Чи в царстві небеснім ти Божий слуга?  
Несуть мене ноги, слабкі, онімілі,  
Й тримає букетик тремтяча рука.

Ніколи тебе не побачу…Ніколи…  
Сніданок до нині готую на двох,  
Буджу пусте ліжко, немовби до школи,  
Та чує мій голос, напевно, лиш Бог.

Ой сину, мій сину, поправлю світлину,  
Не каже твій хрест, де ти тепер є.  
Схилюся додолу, букет на могилу-  
Для чого забрав Бог дитятко моє?

Чи спиш взагалі, чи снів там немає,  
В саван непорочний повита душа,  
Хто там твої рани сльозами вмиває,  
Хто спрагло-застиглі напоїть вуста?

Ніколи тебе не побачу…Ніколи…  
Сніданок до нині готую на двох,  
Буджу пусте ліжко, немовби до школи,  
Та чує мій голос, напевно, лиш Бог.

УЧЕНЬ.Біль стискає і серце, і груди  
За тих, що у вічність пішли,  
Імена їх народ не забуде  
У 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,  
Та свободу не можна убити.  
Немає цьому вороття.  
То ж будьмо ми гідні героїв  
І пам’ять про них збережем.  
Нам не треба пролитої крові,  
Та за свободу ми далі підем.

**Ведуча 1:** Небесна сотня – це наш біль і наша гордість, це наші сльози і наш душевний щем вдячності за все, що вони зробили для нас. Сьогодні вони дивляться на нас з небес і думають - не дайте злу перемогти, адже Україна і нині в сльозах, на її захист у війні з російським агресором стають тисячі й тисячі патріотів своєї держави, борються за її єдність та цілісність. Тому ми не маємо морального права здаватися, не маємо морального права неборотися, адже нам сам Бог велів захищати свою Батьківщину.

**ДЖУРА*:*** Дякуємо Героям Небесної сотні ВСІМ, ВСІМ, ВСІМ! ЗА ТЕ ЩО НЕ пошкодували ЖИТТЯ ЗАРАДИ НАС З ВАМИ! ЗАРАДИ НАШОГО МАЙБУТНЬОГО! СПАСИБІ ВСІМ, хто відстояв МАЙДАН, ЗА ЯСКРАВИЙ ПРИКЛАД мужності, сили духу, ЧЕСНОСТІ І ПАТРІОТИЗМУ!

**джура:**Ми дякуєм вам, хлопці, за життя,

Ми дякуєм вам, хлопці, за свободу.

Пробачте нас. Пішли ви в небуття,

Та більше не повернетесь додому…

**ДЖУРА:** Ви йшли за нас, ви йшли на вірну смерть,

Ви не боялися нікого і нічого.

Ви захищали своїх мам, жінок, дітей,

Ви знали що ви робите й для чого.

**джура:** Хто міг подумати, що трапиться таке,

Хто міг подумати, що в мирную годину

підуть батьки ховать своїх дітей,

Які стояли на Майдані за Вкраїну.

**ДЖУРА:** Небесну сотню прошу вшанувати,

Небесній сотні дякувать до скону.

Це те найменше, що ми можемо віддати,

Щоб ви відчули, як склоняємось до долу.

**джура:** Вас пам’ятати будемо завжди,

Із вами будемо боротись за країну.

За ту країну, де нема брехні й війни,

За нашу й вашу мирну Україну…

**ДЖУРА:** Спасибі вам, що ви стояли міцно,  
 Стояли, бо не знали вороття…  
 Спасибі раненим й загиблим,  
 Бо не ховали ви від куль свої життя!

**джура:** Спасибі всім, хто був тут на Майдані  
 Й хто руки свої досі не зложив  
 Спасибі й тим, хто думкою за нами  
 Хто плакав гірко, вірив і молив…

джура.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!

**ДЖУРА:** Спасибі серцем і душею,  
 Я щиро це і палко говорю!  
 Як крикнуть: «Слава Україні!»  
 «Навіки слава!» – я завжди скажу!

**Ведучий 2:** Герої не вмирають! А живуть в наших душах, торкаються струн нашого серця.   
Ми закликаємо вас сьогодні згадати у ваших 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.  
**(запалюється свічка)**

**А зараз просимо вас вшанувати героїв Небесної Сотні хвилиною мовчання**

ВІДЕО 7

**Ведучий 1:**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 будуть жити в нашій пам’яті!