НЕБЕСНА СОТНЯ 2024

Катя Г: Запишем ваші імена на вітрі,

На ватрі, на промінні, на пориві,

Щоб кличі, переклички і привіти

Могли їх стоголосо повторити.

Напишем ваші імена на стелах,

Напишем ваші образи-портрети,

І не олією, ані пастеллю -

Напишем кров'ю, щоб не міг затерти

Їх час безжально шорсткою рукою,

Не зніс їх простір у пусту безкрайність,

Щоб не давали совісті спокою -

Боліли їй, як вам смертельні рани.

Жалобний вітер прапори колише...

В серцях своїх ці імена запишем.

**ІНСЦЕНІЗАЦІЯ СИН І МАТИ**

**СИН - Михайло**

Мам, сьогодні іду на Майдан,

Якщо не повернуся – мене вбили,

Ти знаєш, мам, я буду там не сам,

Там люди, у яких багато сили,

Не плач, я мушу бути там, де всі,

Грудьми стояти перед лютим звіром,

А знаєш, мам, я так вдячний тобі,

і ти пишайся завжди своїм сином,

Візьму щита, піду поміж людей,

Й прикрию їх від куль отих проклятих.

Вже знаєш, мам, дістало до грудей,

Як з вилами брат іде на брата,

Я їду, бо це є моя земля,

Я народився тут, і тут я і загину,

Ми вільні, і ми любимо життя,

Та віддамо його за вільну Україну!

Благословення для сина **МАТИ- Харів Ірина**

 Сину мій тебе я благословляю

 У дорогу зрілого життя.

 Із любов’ю рушником встеляю

 Всі стежини твого майбуття.

 Ти згадай колись слова ці,

 Що від серця мого линуть:

 Мужнім будь,зумій усе здолати,

 Будь смиренним ,терпеливим сину.

 Пам’ятай,що все дано від Бога

 І талант,і радість,і печалі.

 Щирим будь,щоби твоя дорога

 Не була обірвана надалі.

 Знаєш,хрест усім дано пронести,

 І не дасть нам Бог ,що не під силу,

 Як добро будеш творити людям,

 То твій шлях,буде легкий , мій сину.

 Може бачиш,комусь щось вдається

Краще хай в труді твій піт проллється,

 Та солодким буде плід від нього.

Хочу бачити ясну твою дорогу,

 Пам’ятай ,що Ангел завжди поряд

 І свіча Надії в день тривоги

 Запалить Любов,Смирення й Віру.

 Збережи мій сину в своїм серці,

Те тепло,яке в дитинстві зігрівало.

 Не забудь два стомлені озерця,

 Що тобі в життя початок дали.

**Інсценізація бою на барикаді**

**Голос- Саша Думіндяк, Діма Греб,**

**Ангел – Софія Колос**

Під тривожну музику розгойдуються підвішені шини.

**Голос**. Київ. Майдан. Барикада.

Куля влучає у повстанця. Він падає, кричить від несподіванки і болю.

**Голоси.** … Груди! Вiдкрийте йому груди… Швидше… Швидше…

**Голоси.** Там рана вiд кулi. Глибока. Кров витiкає.

 Каска злетiла, волосся розсипалося. Хлопцi нахилились над ним, пробують зупинити кров. На сцені поступово гасне світло.

**Голос пораненого.** …Менi не болить… Я – живий… Не болить…

**Шепоче.** Мамо… Я – живий… Я хочу жити… жити…

Сцена темна. Прожектор висвічуєАнгела, одягненого в  білий одяг. Ангел підходить до розгойданих шин, зупиняє їх і виходить на авансцену.

**Ангел.**Не плачте, мамо. Ваш син у Небеснiй сотнi. Йому вже не болять рани. Вiн прийде, коли Ви спатимете, i розкаже, як любить Вас. Не плачте,тату. Дайте поплакати Українi. Вже не тече кров iз ран Вашого сина. 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 названний Небесною сотнею. Вони були звичайними хлопцями, а стали Героями, бо в мить останню вiддали нам найдорожче, що мали,  – життя своє. За нас вiддали. Аби ми жили. Долюбили за них, дiтей їхнiх доколихали, пiсень за них доспiвали. Не плачте, мамо. Дозвольте поплакати свiтовi.

**Сценка**

(Виходять син із матір’ю, ставлять квіти і запалені свічки)

**Син Мельникович Назар:**

Як віднині з тим болем я житиму, мамо?

Як змиритися з тим, що у мене вже ,брата нема?

Він з простріленим серцем упав на Майдані,

На устах запеклось –

**Батько Думіндяк Саша:**

Україна в нас, синку, одна.

**Мати Іра Кузьмін:**

Він пішов на Майдан і поліг за свободу.

Він цей вибір зробив, бо інакше не міг.

Розридався Дніпро і бурлить тихі води,

І червоною кров’ю розплакався сніг.

**Син:**

Де ви, нелюди, де заховались по ночі?

Як вас носить земля, де вам місце лишив Ахілес?

Батько йшов уперед, він дивився вам в очі,

І цей погляд навічно злетів до небес.

**Друг Греб Діма :**

Він не був героєм і хотів лише жити,

Але пульс зупинився від пострілу ката.

Навіть мертвим він не покину битву,

Він із неба вам буду допомагати.

Лиш не зупиняйтесь, вставайте, боріться,

Не може тривати вічно облога!

Нас не зупинить жодна міліція,

Єдиний вихід – це перемога!

Мене спитали: як снайпер поцілив,

Як куля знайшла його в тьмі вечоровій?

Я відповів: Я приїхав із Сміли.

В нього серце світиться від любові.

 (Виходить 1брат, ставить квіти і свічку)

**Учень Катя Дасів:**

…І мовчки сотня непокорених героїв

відходила у чисті небеса,

і погляди знесилених мільйонів

дивились вслід братам, батькам, синам;

Вони загинули за нас весною

Віддали все що було в їхньому житті

І ринули у небо сотнею святою

Боронити звідти нас від ворогів

витає дух нескореної волі,

гримлять щити, молитви і пісні,

рядами рівними між нас ідуть герої,

усі, хто голову поклав в ці темні дні.

З очей мільйонів – сльози потекли;

Серця мільйонів – болем умивались… .

Серця ж Героїв битись не могли,

І очі їхні вже не відкривались.

А сотню вже зустріли небеса..

Летіли легко, хоч Майдан ридав…

І з кров´ю перемішана сльоза….

А батько сина ще не відпускав..

**Учень Кіраль Іра:**

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…

На небі спокій їх чекає вже;

І Вічна Пам`ять на землі настала.

За них ми Богу молимось лише,

Та промовляєм: Слава! Слава! Слава!

**Учень Софія Колос:**

Пливуть гроби по морю, як човни –

по морю рук, по морю сліз і гніву.

Пливуть в човнах розтерзані сини

на хвилі молитов і переспіву.

Так ніби в жилах замерзає кров,

а потім б’є у скроні голос крові

за тим, хто тихо жив, а відійшов

у дзвонах слави праведним героєм.

І кожна мати плаче, і пече

їй кожна рана у чужого сина.

Стоїть Майдан братів – плече в плече

і разом з ним ридає Україна.

Нехай же вам, герої, віддає

Святий Петро ключі від того раю,

де убієнний ангелом стає,

бо він герой. Герої не вмирають.

Герої не вмирають. Просто йдуть

з Майдану – в небо. В лицарі – зі смерті.

Пливуть човни. Пливуть човни. Пливуть…

Героєм слава – вписано у серці.

 **Учень Саша Думіндяк**:    На тебе боляче дивитись,

Нам залишається молитись.

Молитися за волю, за народ,

Щоб вже кінець-кінцем

Добитися свобод.

І вийти з клітки поневолі,

Бо нам кріпацтва вже доволі.

Невже настали Сталінські часи?

О, Боже наш, ти нас спаси!

Врятуй нам неньку Україну,

І не зроби з неї руїну.

Ми миру хочемо, добра,

Щоб Україна вільною була́.

Всевишній, нам допоможи,

І  Батьківщину збережи!

## Головчанська К.

*Присвячується пам’яті Небесної сотні*

Вони не спали дні і ночі,
Вони в шоломах проти куль стояли.
Їх не питали хочуть чи не хочуть,
Вони самі пішли й Майдан обороняли.

Вони кололи голіруч бруківку,
Вони кидали «Молотова» в ворогів.
Вони покинули свою домівку
Й боротись вирішили до останніх днів.

Вони стояли ледве на ногах
І в них стріляли з автоматів.
Та все ж, вони тримали бити у руках.
Вони – це образ справжніх воїнів, солдатів.

Ніхто із них не повернувсь до хати.
Вони усі своє життя віддали
І гірко плаче кожна мати,
Що горе їх таке спіткало.

Вони жити прагнули в свободі
Натомість «Беркут» лютий їх чекав.
І не знайшовши з ними згоди,
Майдан у битві запалав.

Їх били і жорстоко катували
Та все ж вони були Єдині
І хоч вони на землю впали,
Вуста їх промовляли «**Слава Україні!**»

Їх подвиг ще згадають люди,
Дорога їм тепер у рай.
Їм всім летіла куля в груди,
Вони померли за свій край.

Тепер нема героїв з нами
Іх душі над Майданом пролітають.
За них горять свічки у храмі,
В останню путь їх проводжають.

Туди, де нема болю і журби,
Туди, де всі герої спочивають,
Туди, де вічної немає боротьби
Туди, де завжди сонце сяє.

І хоч ця битва ще триває
У цей скрутний для України час,
Одна надія серце зігріває –
Небесна Сотня молиться за нас.

Христина С: Так хочеться нам жити в Україні,

І чути кожен день, що ми єдині,

Що скоро буде як раніше все

 І Боженька нам миру принесе.

Але війна на сході не вщухає...

Страшенна смерть героїв забирає.

І гірко плачуть матері й дружини,

Бо в тих героїв є родини.

І шкода матір, що весь день ридає,

Синочку про війну розповідає.

Хоча малому ще пʼять років тільки,

 А він про це питає стільки.

 Отак зростають малюки без свого тата,

Сестра вже рік чекає з війни брата,

За чоловіка молиться дружина,

 І мати божеволіє без сина.

Ой сину, сину, коли тобі було півроку,

Я годувала і тебе купала,

У три, чотири малювати вчила.

У шість у школу проваджала,

У десять вдячності чекала.

А вісімнадцять плакала, ридала,

Бо на війну випроваджала.

 Синку, на сході страшно, бо лиш одна мить,

 І на сирій землі солдат навіки спить.

А ти казав: «Не плачте, мамо, Україна переможе, Господь нам в цьому допоможе!»

Пообіцяй, що вернешся живим,

Пообіцяй, прошу, благаю

І хоч вирішувати долю не тобі,

Пообіцяй, бо я цього чекаю.

Пообіцяй, що вернешся живим.

Пообіцяй, прошу, благаю.

Молю щодень до Господа,

Воюй, але живи.

Сказав мамі тихо: «Обіцяю»

Не повернувся, прикрив собою трави,

Своєю кров’ю землю напоїв

Упав в бою, упав зі словом:

«Мати, прости мені,

Я вижить не зумів».

Він був солдат,

Але він був і сином.

Для матері він щастям був останнім,

І журавлі летять у небі клином,

Над сином, над солдатом у прощанні,

А мати там, далеко за фронтами

Чекає сина, ставши на поріг,

І прийде їй послання журавлями,

Що він герой, що він у бою поліг.

І впала мати з криком на порозі, мов привид,

Божевільна і бліда.

І пролунає ехо на пустій дорозі.

Будь проклята, будь проклята війна.