**Розробка сценарію до 9 травня**

**Мета.** Виховувати в учнів любов до рідної землі, до незалежної держави. Формувати патріотичні почуття гордості за старше покоління, повагу до учасників Великої Вітчизняної війни, сприяти пробудженню бажання вивчати історію своєї держави, берегти її традиції, вболівати за майбутнє країни.

**1-й ведучий:** Чимало свят дарує нам весна,

Як в рідний дім повернення з дороги.

Та є найбільш хвилюючим для нас

Величне свято Перемоги.

Це свято не затьмариться в віках.

В цей день нестимуть люди завжди квіти,

Не обміліє пам’яті ріка –

В серцях нащадків буде вічно жити…

**2-й ведучий:** Доброго дня шановні вчителі, учні, а також наша юнь, які про війну знають лише з книг і фільмів. Сьогод­ні ми святкуємо річницю Дня Перемоги над фашизмом у Другій світовій війні. Дорогою ціною заплатив український народ у найстрашнішій за всю світову історію війні 1941-1945 років.

**1-й ведучий:** Вже минуло цілих 65-ть років з тієї травневої ночі, коли замовкли останні постріли гармат, настала тиша, прийшов мир, довгожданий, вистражданий, оплачений найвищою ціною, ціною крові і сліз. Все далі відходять грізні і важкі роки Великої Вітчизняної війни, але не згасає пам’ять про тих хто віддав своє життя і захистив рідну землю від ворогів.

**1-й учень:**

Це на світанку сталося колись:

Стривожений, із муками і жалем

Світ стрепенувся, кров’ю вмить заливсь,

Залився болем, плачем, жалем.

**2-й учень:**

Війна на зустріч молодому дню

Із гуркотом, із брязкотом котилась,

Лавиною металу і вогню

На нашу землю й долю навалилась.

**3-й учень:**

Тремтять гармати. Б’є на спалах дзвін.

Залізні круки вилітають з хмари.

Горить Вкраїна з чотирьох сторін

І на чужинців просить з неба кари.

**4-й учень:**

Хто б це вгадав і по якій причині

На скільки літ розтягнеться війна?

І звісно всім: земель багато в світі,

А рідна, батьківська, лише одна.

**5-й учень:**

Гримить гроза війни. Іде розплата.

Покладено життя на терези.

Але коли ж порадує солдата

Веселий грім весняної грози.

**6-й учень:**

Вкраїну хоч із краю в край сходи

Усі роздоли, всі її простори, -

Навряд чи знайдеться десь двір, куди

Не внадилося ненависне горе.

**7-й учень:**

Ми пам’ятаєм, хто в лиху добу

В броні важкій віддав останні сили

Ми зараз квіти і терпку журбу

Приносим на засмучені могили

**2-й вудучий.**

9 Травня - день пам'яті і скорботи. Вклонімося усім полеглим, схилимо голови в журбі й задумі. Покладімо квіти до могил, в молитві пом'янімо всіх, хто не повернувся з тієї проклятої для всього світу війни.

Вшануймо пам'ять про них хвилиною мовчання.

*( вшанування хвилиною мовчання)*

**Учениця.**

Вийшла в степ широкий мати посивіла,

Виплакала очі від журби вона,

Біля квітів маку стала, заніміла,

І згадалась знову матері війна.

І почула голос сина над житами –

То зітхнула мати, то вогонь палав:

«Я прийшов до тебе, я вернувся, мамо

Я своєю смертю смерті потоптав»

На моїй могилі нині квітів море,

Та в думках до мене линеш з далини,

І твоє невтішне материнське горе,

То прокляття вічне паліям війни».

**1-й ведучий**

9 травня – День Перемоги. Цього дня по всій Україні вкриваються весняними квітами і величні пам’ятники, і скромні обеліски. Це означає, що пам’ять народна жива, що подвиг загиблих – незабутний. Свято Перемоги – це свято зі слізьми на очах, це свято радісне і гірке. Радісне, бо принесло на нашу землю мир , гірке, бо ціна цієї радості – життя мільйонів наших співвітчизників.

**Учні 5 класу**

Благословенна й радісна година

Безсмертна буде в пам'яті віків,

Як над палаючими мурами Берліна

Стяг Перемоги в небі прошумів.

Омитий кров'ю матері й солдата,

В снігах московських, селищах Дінця,

Він не схилився в битві перед катом,

Не падав з рук відважного бійця.

Ми з ним пройшли по бойових дорогах

В міста ворожі, на чужі шпилі.

Так сяй же у віках, знамено Перемоги,

Як сила й гордість нашої землі!

Хай ворогам цей день несе тривогу,

День гніву нашого, і помсти, й прокляття,

Коли в Берліні Прапор Перемоги

Ми підняли, як ствердження життя.

**2-й ведучий**

Ми - українці! Ми ніколи не забудемо подвигу своїх дідів і батьків у Другій світовій війні. Ми сьогодні шануємо всіх живих, і тих, пережив її, у кого й досі болять рани...

**1-й ведучий:**

Сьогодні з великою вдячністю і любов'ю згадуємо вас, солдатські вдови і матері. Паморозь лягла на ваші скроні, роки поорали зморшки на ваших обличчях, але серця залишилися молодими і свято бережуть пам'ять про останні хвилини перед розлукою. Рани війни озиваються в серцях дітей та онуків, дружин та матерів загиблих. Рани війни болять у нас всіх і досі. Ми низько схиляємо голови перед вами, матері наші, солдатські вдови. Бо ви були для дітей і за батька, і за матір.

**2-й ведучий:** Крізь дощі і сніги, крізь роки і лихоліття говорять з нами ті, хто не посміхнеться сьогодні, не зустріне цю весну.

Катами мучена, розп’ята,

Ти не скорилась ворогам

Ти знала: прийде час розплати

Впаде на голови катам.

Ти знала мучитись не довго,

Що заясніє небозвід,

Що зійде сонце, зійде сонце

І все дивилася на схід;

У далину де дні і ночі

Від вибухів здіймався дим,

Дивились виплакані очі

На Україну – рідний дім.

**1-й ведучий:**

Могили! Могили! Скільки їх лишилося на дорогах війни. В них лежать ті, хто вже ніколи не погляне на цей світ. Вони вже ніколи не притиснуть до грудей посивілої голови старенької матері чи дружини, ніколи не піднімуть на руки сина чи доньку.

**2-й ведучий:**

Страшні сліди залишила війна. Тільки на території України в руїни і згарища було перетворено714 міст, 28 тис. сіл. Скільки горя, скільки страждань за цими цифрами. 1418 днів і ночей ішли воїни вогненними дорогами війни. Кожен день, як рік, кожен рік, як століття. Все витримали і перемогли. Перемогли тому, що вели війну справедливу, Вітчизняну.

Перемогли тому, що відстоювали право на життя. Дорогою ціною дісталася нам перемога.

**Боєць:**

Матінко рідна, матусю ласкава!

В горі пекучому, в любій журбі,

Бродиш ти десь по дорогах кривавих,

Ждеш, виглядаєш розради собі.

Вранці виходиш у степ, на долину,

Де похилилися верби на шлях.

Згадуєш як попрощалися з сином,

Щастя йому побажала в боях.

Довга дорога прослалася звідти,

Тяжчого шляху не знати мені.

Глянь, як схилились обпалені віти,

Ніби заклякли у чорному сні.

Чорна стіна, зловорожа, проклят

Ще й на дорозі потвора- змія.

То за ногою фашистського ката

Кров’ю сплива Україна моя.

**1-й ведучий:**

Кров’ю і пожежами котилась війна по нашій рідній землі 1418 днів. Один день війни… Чого він коштував – знає тільки той, хто пережив його, хто переживає його знову і знову все своє життя.

**2-й ведучий:**

Схилимо голови перед світлою пам’яттю тих, хто віддав своє життя за врятування рідного краю, увійшовши в безсмертя.

**Діти:**

Життя торжествує в новім поколінні,

Та болі минулі – довіку нетлінні.

З граніту волає грізно і люто:

«Ніхто не забутий, ніщо не забуто».

Вічна слава солдату-герою

І солдату без нагород-

Хто загинув хоробро від бою,

Захищаючи рідний народ.

Вічна слава бійцю рядовому,

Як і маршалу слава отця,

Хто поліг біля отчого дому

Смертю мужності, смертю бійця.

Скільки їх полягло серед бою!

І однаково боляче нам.

Бо в бійців рядових і героїв

Смерть оцінена рівно – життям!

Вічний вогонь палає,

Дзвонить у далі століть.

Вічний вогонь закликає:

«Щастя живих бережіть!»

Вічний вогонь клекоче

«Люди, не треба війни

Щоб не вмирали дочки,

Сестри, брати, сини.

Вічний вогонь палає

Тужать берізки над ним

Вічний вогонь вимагає:

«Миру і щастя живим».

**Діти разом:**

Ми хочем без воєн жити,

Хай буде мир на всій землі.

За мир, щоб сміятись!

За мир, щоб трудитись!

За мир, щоб троянди цвіли

Щоб діти буяло і діти росли!

*(Звучить пісня «День Победы»: музика Д.Тухманова, слова В.Харитонова*

**Сценарій Дня Перемоги: "День пам'яті та надії"**

**Сценарій "День Перемоги" прислала: Chery1975 [Chery1975@rambler.ru]**

Вчитель

Щороку в травні ми відзначаємо День перемоги. Дорогою ціною заплатив український народ за участь у найстрашнішій за всю світову історію війні 1941-1945 рр. Не щезне в пам'яті людській, не йде в забуття великий подвиг і велика трагедія нашого народу - його битва, його перемога над фашистами. Можна по-різному ставиться до Великої Вітчизняної війни, по-різному її називати, але хіба можна забути тих, хто віддав своє життя для щастя інших. Урок мужності присвячений пам'яті жертв Другої світової війни - це лише маленька часточка великої данини пошани полеглим.

1-й учень.

Ніхто не забутий;

На попіл ніхто не згорів:

Солдатські портрети на вишитих крилах пливуть.

І доки є пам'ять в людей і живуть матері,

Допоки й сини, що спіткнулись об кулі, живуть.

2-й учень

їх прийняла війна, лишивши списки

загиблих у праведнім бою,

застигли в тузі обеліски,

в гранітнім каміннім строю.

1-й учень

Пам'ятайте, друзі, цих людей довіку,

Тих, хто повернувся і поліг в боях.

І вклонімось всі ми низько до землі їм,

Квітами устелим їх тернистий шлях.

Вчитель

Нелегке наше сьогодення не може заступити радості приходу весни, а разом з нею і Дня Перемоги. Цей день залишиться для нас завжди затьмареним від гіркоти втрат і осяяний сонцем Перемоги. Його наближували, як могли, люди, котрим було дуже нелегко в ті воєнні літа і яким найважче сьогодні. У довічному боргу наше покоління і перед тими ветеранами війни, кому пощастило пройти через чорнило битв і дожити до світлого Дня Перемоги. Все менше їх залишається в життєвому строю. Даються взнаки і опалена війною молодість, сирі окопи і бліндажі, голод і холод, хвороби і рани. їхні груди вкриті медалями, на скронях - сивина. Але вони пам'ятають ті страшні часи, хоч часто їм і не хочеться про них згадувати.

Вчитель.

Мільйонам людей назавжди врізався в пам'ять перший день Великої Вітчизняної війни. Чорною тінню фашистської навали, димом пожеж, смертю і руїнами звалився він на нас. І враз неділя 22 червня 1941 року, мирний день відпочинку, обернувся довгими роками страждань.

2-й учень

Спинись, проклятий супостате,

На світ востаннє подивись:

За тіло матері розп'яте

Сини на пару піднялись.

1-й учень

У бій за наші ниви,

За ясний сміх дитячий,

За юний спів щасливий,

За славний труд гарячий.

Вперед, полки суворі,

Під прапором свободи,

За наші ясні зорі,

За наші тихі води.

2-й учень

Сонце палило нестерпно, Гнулось садове гілля.

Падали яблука в серпень, Глухо стогнала земля.

Рвали снаряди їй груди. Всюди гриміла війна,

Падали скошені люди, їх не щадила війна.

1-й учень

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, які простріляні похоронками, у рано посивілих дітей війни, які не побачили своїх батьків і пережили пекло окупації.

Вчитель.

Мільйони людей в усьому світі знають про звіряче обличчя фашизму з книг, документальних та художніх фільмів. Все менше залишається тих, хто пам'ятає злочини фашистів зі свого трагічного досвіду.

На окупованій території гітлерівці знущалися над мирним населенням та військовополоненими. Вони масово розстрілювали жителів міст і сіл, не жаліючи ні старих, ні малих, піддавали нелюдським тортурам полонених солдатів і офіцерів, партизанів, підпільників, тисячами примусово вивозили працездатних громадян на каторжні роботи до Німеччини, руйнували пам'ятники національної культури, житлові будинки, підприємства, розкрадали майно громадян та загальнонаціональні цінності. Ідеологи фашизму проповідували надуману расову теорію про вищість арійської раси - раси господарів, покликаних керувати іншими народами.

Люто ненавиділи фашисти радянських людей, слов'янські народи - поляків, білорусів, українців, росіян. Розроблялися і виконувалися плани масового фізичного знищення, поневолення тих, хто залишився живим.

Вчитель.

Техніка знищення населення окупованих країн була садистською, сягнула небачених розмірів. Гітлерівці вкрили Європу павутиною похмурих катівень, організовували жахливі "фабрики смерті". Кров холоне в жилах при згадці про такі табори смерті, як Дахау, Освенцім, Майданек, Бухенвальд, Заксенхаузен та подібні їм, в яких по-звірячому закатовано й знищено декілька мільйонів чоловік. У концтаборах недолюдки творили злочини, яких історія людства ще не знала. Людей катували, практикували на них досліди, труїли газом, спалювали в крематоріях.

1-й учень.

Для відбору німці ставили планку на висоті 120 см. Всі діти, які могли пройти під цією планкою, відправлялися до крематорію. Знаючи про це, діти витягувалися як тільки могли, піднімали вгору голови, стараючись потрапити до групи тих, кого залишають в живих...

2-й учень

Утилізовані "залишки" таборів смерті використовували. Одяг та взуття - у вжиток, волосся спалених в крематоріях жінок акуратно пакувалося в мішки і відправлялось на меблеві фабрики. Звірства фашистських загарбників носили масовий організований характер, були наслідками офіційних директив найвищих нацистських інстанцій.

Вчитель.

Тільки на окупованій території СРСР фашисти замучили й знищили близько 10 млн. мирних жителів, в тому числі жінок, дітей, людей, похилого віку. Скрізь окупанти вводили примусову рабську працю з каторжним режимом. Мільйони людей, яких вивезли до Німеччини або залишили на окупованій території, утримувалися в неволі, як раби в давнину...

1-й учень

" Березень, 12, Ліозно, 1943 рік. 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 15 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 свинями.

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 "

Вчитель.

А скільки матерів, сестер, коханих чекали і не дочекалися своїх синів, братів, чоловіків. У народі надаремно кажуть, що час не владний над материнським горем. І скільки б не минуло років і десятиліть від того недільного ранку, коли пролунало страшне слово "війна", вони ніколи не принесуть спокою матерям, діти яких віддали найдорожче - життя у боротьбі з фашистськими загарбниками.

1- й учень

До тебе, людино, звертаюсь:

Залиш на хвилинку щоденні турботи.

З собою побудь у глибокій скорботі,

Згадай чоловіка, товариша, брата,

Дружину, сестру чи посивілу матір.

2- й учень

перед трагічною хвилиною мовчання

словами говорити неможливо.

Оця хвилина більше нам розкаже,

Ніж тисячі, а чи мільйони слів.

Солдатів подвиг, про який сьогодні

Дізнались ми, не вимовить словами,

А тільки серцем можна це сказати,

Але воно, на жаль, не має мови,

Лиш має біль. І тому я прошу

Солдатів пам'ять вшанувати мовчанням.

Хвилина мовчання.

Учень

У тиші урочистій до Пам'яті йдем,

Що в серці відлунює грізно.

У святому мовчанні над Вічним вогнем Схиляється наша Вітчизна.

Уклонимось тим, хто поліг у бою,

Хто покорив землю рідну собою.

Усім поіменно, хто впав у бою,

Хто відстояв нашу свободу.

Згадаємо всіх поіменно,

Серцем згадаємо своїм.

Це потрібно не мертвим,

Це потрібно живим.

Учень.

Йшов 1945 рік. Велика Вітчизняна війна радянського народу проти фашистських загарбників наближалася до переможного кінця. Навесні Радянська Армія підійшла до столиці фашистської Німеччини - міста Берліна.

З 16 квітня по 8 травня була проведена остання наступальна операція Великої Вітчизняної. Радянські війська, які на той час вже мали перевагу в живій силі і техніці, за участю бойових частин Війська Польського нанесли кілька сильних ударів на широкому фронті, розбили берлінське угрупування противника на частини і оточили їх. Берлінською операцією командував Маршал Радянського Союзу Г.К. Жуков.

20 квітня почався штурм Берліна. 25 квітня завершилося оточення берлінського угрупування, радянська Армія зустрілася з частинами союзників - американською армією.

Учень.

Битва за Берлін тривала до 2 травня. Особливо запеклим був штурм рейхстагу-лігва фашистського звіра. Над рейхстагом замайорів Червоний прапор, який символічно став прапором Перемоги над фашизмом. Гарнізон ворога капітулював у ніч на 2 травня. Бої з окремими групами ворога, які проривалися з оточення, продовжувалися до 5 травня.

8 травня 1945 року представники німецького верховного командування підписали в Карлсхорсті ( передмістя Берліна) акт про капітуляцію збройних сил фашистської Німеччини. Ворог здався. Переможне завершення Великої Вітчизняної війни значило крах гітлерівського "нового порядку", звільнення поневолених народів Європи, врятування світової культури і цивілізації від фашизму. День 9 травня став Днем Перемоги, великим святом всього людства.

Вчитель.

Упав Берлін. Іще боями гула розвихрена земля,

а вже з барвистими квітками вступила тиша на поля.

І сходив мир на доли й води і в гарячковий стук сердець.

Удари з заходу і сходу сказали ворогу: "Кінець!"

Кінець! Незборна правди сила, замовк гармат охриплий спів.

Кінець. І тиша оглушила людей, що звикли до громів.

І всі звели до сонця чола, що довго снилось їм у млі.

І стало тихо так навколо, мов не було іще ніколи

такої тиші на землі.

**№3**

Весна така, аж серце завмирає!

Земля квітує та звучать пісні.

І свято Перемоги йде до краю,

Найкраще наше свято навесні.

Воно прийшло до нас у сорок п’ятім,

Через пожежі, смерть, через війну,

В тяжкій борні із ворогом проклятим,

Щоб зустрічати радісно весну.

І жити в мирі, щасті і любові,

Щоб окриляла мрія осяйна.

Вже мирних літ немало одшуміло

Відтоді, як закінчилась війна.

Воєнні дії, печалі і тривоги

Минулися, а думка не вмира…

Вітаю всіх зі святом Перемоги!

Народна пам’ять вічна і жива.

Ведучий Доброго дня, шановні односельчани! Щороку в травні ми відзначаємо День Перемоги. Дорогою ціною заплатив український народ за участь у найстрашнішій за всю світову історію війні 1941-1945рр. Не щезне в пам’яті людській, не йде в забуття великий подвиг і велика трагедія нашого народу – його битва, його перемога над фашистами. Можна по-різному ставитися до Великої Вітчизняної війни, по-різному її називати, але хіба можна забути тих, хто поліг у боях, хто віддав своє життя для щастя інших.

Ведучий День Перемоги!... Цей день назавжди залишиться для нас затьмареним від гіркоти втрат і осяяний сонцем Перемоги. Його наближували, як могли, люди, яким було важко в ті вогненні літа і яким найважче сьогодні.

Ведучий У довічному боргу наше покоління і перед тими ветеранами війни, кому пощастило пройти через горнило битв і дожити до світлого Дня Перемоги. Усе менше їх залишається у життєвому строю. Даються в знаки й опалена війною молодість, і сирі окопи, холод і холод, хвороби і рани. Їх груди вкриті медалями, на скронях – сивина. Але вони пам’ятають ті страшні часи, хоча намагаються забути про них.

Ведучий Згадаймо всіх полеглих, хто кожну літеру у слові «мир» освячував і ранами, і втратами, і життями своїх побратимів… Згадаймо всіх, кого у нас відібрала така страшна війна…

^ Ведучий Давайте вшануємо загиблих воїнів хвилиною мовчання.

Хвилина мовчання.

Ведучий Слово надається сільському голові Шевченко Володимиру Олексійовичу.

^ Виступ сільського голови.

Ведучий Мільйонам людей запам’ятався перший день Великої Вітчизняної війни. Чорною тінню фашистської навали, димом пожеж, смертю і руїнами звалився він на нас. І враз неділя 22 червня 1941 року, мирний день відпочинку, обернувся довгими роками страждань.

Ведучий Протягом майже чотирьох років тривала неослабна війна з ворогом. Шлях до перемоги був довгим і важким. Битва за Москву, Сталінінград, на берегах Дніпра, оборона Одеси і Севастополя… У цих жорстоких кровопролитних боях наші солдати виявили безприкладні зразки мужності і героїзму, що згодом забезпечило перемогу над ворогом.

Це на світанку сталося колись:

Стривожений, із муками і жалем

Світ стрепенувся, кров’ю вмить заливсь,

Неначе розпанаханий кинджалом.

Війна назустріч молодому дню

Із гуркотом, із брязкотом котилась,

Лавиною металу і вогню

На нашу землю й долю навалилась.

І хоч сходи країну з краю в край,

Усі роздоли, всі її простори, -

Навряд чи знайдеться десь двір,

Куди не внадилося б ненависне горе.

Воєнні дії. Печалі і тривоги

Минулося, а думка не вмирає,

Вітаємо всіх зі Святом Перемоги!

Народна пам'ять вічна і жива.

Рядок з листа, а за рядком тим доля…

Минуть літа, засіють й скосять поле,

Лише рядок, якщо його не спалять,

Він знову повернеться назад у пам'ять.

Дитинство й юність винесли страждання.

Крізь сльози й крик у розпачі гучнім.

Пліч-о-пліч з старістю, крізь всі поневіряння

Пройшли похід жорстокий і страшний.

А юність вабила... Та фронтові дороги

Ламали долі людям знов і знов.

І рятівним ставав , крім віри в Бога ,

Надії промінь і палка любов .

В атаку йшли не ради нагород ,

Поранені страждали в медсанбатах.

За цвіт життя завдячує народ

Полеглим і посивілим солдатам.

Вернулися живі з полків і рот,

І мир подарували рідним хатам.

За цвіт життя завдячує народ

Полеглим і посивілим солдатам.

Ведучий Схилимо голови низько,

Щоб шану загиблим віддать,

Внесемо квіти пам’яті до обеліска,

Де вічним сном солдати сплять.

Ведучий Право покласти квіти до обеліска надається кращим учням школи

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

У тиші урочистій до пам’яті йдемо,

Що в серці відлунює грізно.

У святому мовчанні над вічним вогнем

Схиляється наша Вітчизна.

Слава тих років не вмерла

Живе вона у бронзі і в граніті

Живе у кожнім чеснім серці

Лунає скрізь на білім світі

Уклонимось тим, хто поліг у бою,

Хто покрив землю рідну собою.

Усіх поіменно, хто впав у бою,

Хто відстояв нашу свободу.

Згадаємо всіх поіменно,

Серцем згадаєм своїм.

Це потрібно не мертвим,

Це потрібно живим.

11.Ота сльоза ніколи не зітреться,

Що в правді нашій і чужій вині...

Лишила Батьківщина біля серця

Своїх синів, загиблих на війні.

Сльоза зорі стоїть над обеліском,

Сховавши клопоти людські і сили.

Сьогодні треба поклонитись низько

Усім, усім, хто не прийшов з війни.

Ведучий У війне не жіноче обличчя… Але скільки жінок, юних дівчат виносили на своїх тендітних плечах поранених, збивали ворожі літаки, були снайперами, виконували чоловічу роботу в тилу ворога.

Ведучий Матері виховували своїх синів, щоб ті рясно засівали ниву, плекали хліб та трудилися на землі. Не судилося – більшість із них не повернулися з фронтових доріг. Проте мамине серце крізь роки пронесло надію і віру в те, що хоробрі воїни все ж таки повернуться до рідної оселі.

Давно минула вже війна,

А мати все в тривозі.

За хвіртку, вийшовши, вона

Стоїть на порозі.

Огляне поглядом смутним

Весняні далі сині:

Живуть надії в ній, як сни,

Живуть іще понині.

Пожовклу карточку вона

Погладить в самотині

І ні сльозинки на очах –

Згоріли у журбині.

Знудилось серце і душа –

Життя не вернеш знову,

Нема до кого поспішать,

Ні з ким вести розмову,

Надія матері – сини –

Не повернулись з бою.

Тож скільки років од війни

Живе вже самотою.

І все виходить на поріг

В журбі, в плачі німому,

Чекає серцем із доріг

Синів своїх додому.

Ведучий На фронті гарна задушевна пісня для мільйонів бійців стала гімном мужності, патріотизму, віри в перемогу. Тож слухаймо, співаймо, пригадуймо…

Пісня

Ведучий Ця війна була особливою. Вона називалася Великою Вітчизняною, адже вся країна боролася з ворогом. Свою частку в перемогу вклали діти. У роки війни вони боролися на фронті, у діючій армії, підпіллях, партизанських загонах.

Ведучий Час невблаганний. Усе більше йде з життя сивочолих ветеранів, обпалених вогнем війни. Ми повинні ставитися до них з більшою вдячністю, любов’ю, карбуючи в пам’яті кожне їх слово. Давно вже заліковані рани, завдані війною нашій землі. Але, тим, хто захищав нашу країну, хто виборював мир, важко забути часи лихоліття. Просимо до слова наших ветеранів.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

^ Виступ ветеранів.

Ведучий До світлого і радісного дня 9 Травня – свята Перемоги – було багато важких боїв. Кожне визволене від фашистів місто і село ставало кроком до остаточного розгрому ворога, до перемоги.

Ведучий Тому ми сьогодні прийшли, щоб поклонитися і сказати: «Сердечне спасибі всім ветеранам за те, що вони відвоювали для нас мир і свободу. Нам сьогодні так спокійно живеться – затишно, мирно, щасливо.»

Через війну вели усі дороги,

Через біду, печаль, пекельний страх,

Щоб квітло сонцем свято Перемоги

І радістю світилося в очах.

Знаєм добре, ми іще малі,

Тільки вчитись ходимо до школи.

За те, щоб мир був на землі,

Щоб війни не знати ніколи.

Про бої оті жорсткі, злі

Розказали нам дідусь і тато.

За те, щоб мир був на землі,

Щоб троянд в саду цвіло багато.

Хай літають завжди журавлі,

Колоски видзвонюють налиті.

Ми за те, щоб мир був на землі,

Для усіх малят на цілім світі!

Вітаємо зі святом всіх вас щиро!

Живіть здорові в щасті і теплі!

Бажаємо любові, світла, миру

На нашій рідній і святій землі!

Уклін вам, ветерани, до землі

За щастя жити, мріяти, рости

У мирі й злагоді, любові і теплі,

І пишним цвітом на землі цвісти.

В Україні буяє весна,

Зустрічаючи День Перемоги.

Ветеранам ще сниться війна,

І жорстокі воєнні дороги.

Ми сердечно вітаємо вас,

Ветерани війни світової,

Ви Європу творили для нас

З мирним небом над головою.

Перемога! Ясна Перемога!

Свято Миру, свободи, Весни…

Ми доземно вклоняємось нині

Всім героям, звитяжцям війни!

Ведучий Низький уклін вам, ветерани! Вам, кому ми зобов’язані нашим теперішнім і майбутнім!

Ведучий Щастя вам, здоров’я, довгих років життя! Ваші імена, ваш подвиг живе у віках!

Ведучий Шановні ветерани! Прийміть від нас квіти в дарунок як символ радості життя, як символ його безкінечності!

Вручення квітів ветеранам.

Ведучий Наостанок прийміть від нас подарунок, який підготували наші учні.

Танець.

Ведучий Мітинг, присвячений Дню Перемоги, оголошується закритим!

*Сценарій свята до дня Перемоги*

*„Знов білим цвітом вкрилися сади,*

*І знов приходить свято Перемоги...”*

*Мета: поглибити знання учнів про героїчне минуле нашого народу,*

*допомогти усвідомити велич подвигу у Вітчизняній війні, виховувати в*

*учнів шану і повагу до тих, хто ціною свого життя здобув перемогу.*

*Обладнання: святково прибраний клас. Виставка літератури про Вітчизняну*

*війну, стенд „Куди б не йшов, не їхав ти, а при шляху спинись, могилі*

*тихій, дорогій, всім серцем поклонись”.*

*Вислови:*

*„Вічна слава солдату – герою і солдатові без нагород, хто загинув*

*хоробро у бою, захищаючи рідний народ”,*

*„І хай як далеко від дому бійця не сховала зима, солдатів нема*

*невідомих, батьків невідомих нема”,*

*„Чиї б серця забуть могли тих, хто у тяжку годину у грізних битвах*

*полягли за рідну Україну”,*

*„За цвіт життя завдячує народ полеглим і посивілим солдатам”.*

*Запрошені: ветерани війни, воїни УПА, учасники змагань за волю України,*

*воїни-афганці.*

*Епіграф: «Тільки той, хто пам’ятає минуле, вартий майбутнього.»*

*Вступне слово вчителя.*

*Пам’ять... Вона нетлінна і вічна. Вона дивиться на нас із старих*

*фронтових фотографій, з тих речей, які зберігають колишні фронтовики, і*

*не дає померкнути жодній героїчній сторінці історії перемоги над*

*фашизмом. А ми, молоде покоління, про іхні бойові подвиги, їхнє воєнне*

*життя можемо сьогодні дізнатися тільки з їхніх розповідей, кінофільмів,*

*творів художньої літератури. Багато, як українських, так і митців слова*

*всього світу присвятили свої твори темі війни. Це Андрій Малишко,*

*Олександр Довженко, Володимир Сюсюра, Павло Тичина, Олесь Гончар, Ліна*

*Костенко та багато інших.*

*Звучить мелодія „Журавлі”.*

*На фоні мелодії:*

*1 ведучий:*

*Минають роки, відлітають у вічність. Минуло стільки років, відколи*

*замовкли останні постріли гармат, настала тиша, прийшов на нашу землю*

*мир довгожданний, вистражданий, оплачений найвищою ціною людського*

*життя. Все далі відходять грізні і важкі роки Великої Вітчизняної війни,*

*але не згасає пам’ять про тих, хто не шкодував своєї крові, свого життя.*

*Кожен із нас поділяє думку, втілену в словах:*

*„Ніхто не забутий, ніщо не забуто”.*

*2 ведучий:*

*Люди старшого покоління пам’ятають: травень того незабутнього 45-го був*

*напрочуд теплим і сонячним.*

*Ніби сама природа своїм таємним єством відчувала радість довгожданного*

*визволення, що прийшло на нашу землю.*

*1 ведучий:*

*1945 рік.*

*1 травня над рейхстагом піднявся прапор Перемоги.*

*8 травня 1945 року в Берліні підписана повна капітуляція фашистської*

*Німеччини.*

*9 травня було надано салют Перемоги.*

*Учень:*

*День Перемоги! День Перемоги!*

*Іде по країні весна.*

*Дев’ятого травня! Дев’ятого травня!*

*Війна закінчилась страшна.*

*Вірш „Весна”.*

*2 ведучий:*

*Все ожило, пробудилося,набралося краси і молодості. Здається, що навесні*

*ми по-особливому, ніжно й трепетно, любимо рідну землю. Бо саме з весною*

*приходить до нас велике свято Перемоги у Вітчизняній війні.*

*Учень:*

*Ти прийшла, Перемого, слідами війни,*

*З-під заліза і попелу – цвітом весни,*

*-----> Page:*

*0 [1] [2] [3] [4]*