***Тема.*** **Хоробрі серця**

***Мета:***виховувати гордість за свій народ, шанобливе ставлення до військових, учасників АТО; зміцнювати почуття патріотизму учнів; формувати у дітей гуманний світогляд, спрямований на недопущення жахів війни; сприяти збереженню пам’яті про тяжкі випробування нашого народу.

**Хід заходу**

**Вступне слово вчителя.**Доброго дня, діти, колеги!

*Кліп на пісню Т.Петриненка «Україна, Україна».*

**Учитель:**

                    На білому світі є різні країни,

                    Де ріки, ліси і лани.

                    Та тільки одна на землі Україна,

                    А ми її доньки й сини.

                    Усюди є небо, і зорі скрізь сяють,

                    І квіти усюди ростуть.

                     Та тільки одну Батьківщину ми знаєм.

                     Її Україною звуть.

**Учитель:**            Вітаю вас на нашому першому уроці мужності на тему: «З Україною в серці.»

     Слайд - Урок мужності «З Україною в серці»

**Учитель:**

            Святе Письмо говорить, що спочатку Бог розселив людей по всьому світу і кожному народу дав землю. Богом дана земля є святою і рідною. Тому її захист – це найперший обов’язок кожного народу. Для українців такою землею є Україна. Вона полита потом і кров’ю  сотень поколінь наших працелюбних і героїчних предків, які зберегли для нас нашу солов’їну мову, а нас самих наділили веселою вдачею,  співучістю, працьовитістю та високою мораллю. Ми можемо пишатися мальовничою природою, родючою землею, лагідним кліматом, безліччю корисних копалин і неповторної краси краєвидами. Головне, що ми сьогодні маємо усвідомити: ми не пришельці на цій землі, наші предки її ні в кого не відбирали, ми, українці, на своїй землі і маємо таке глибоке коріння, що його не вирвати ніякими силами. Ще у 1994 р. колишній Президент США Білл Клінтон назвав високого гостя з України посланцем наймолодшої незалежної європейської держави та водночас найстарішої світової нації.

*Демонстрація кліпу про Україну.*

**Учитель:**

            В усі часи Україна була і тепер є відкрита душею, кришталево чиста, чесна, добра і справедлива, по-дівочому наївна, але горда і незалежна. Упродовж віків  вона гостинно відчиняла двері чужинцям і надавала на своїй землі притулок, але часто зайди над нею насміхалися і навіть плювали в її ніжне обличчя. Однак вона чомусь легко їм пробачала, тому вони нахабніли в своїй ненажерливості, бо не зустрічали рішучого опору. Для них Україна була лише територією для зручного проживання, але аж ніяк не країною, а тим більше державою. Вона зачекалася своїх вірних синів – нових українських громадян, нових політиків, таких, як вона сама: чистих, чесних, мужніх, добрих, справедливих, самовідданих, гордих і незламних. 24 серпня 1991 р. незалежність нашої держави стала реальністю – на світовій мапі з явилася незалежна, самостійна, європейська держава – Україна,  територія якої є неподільною і недоторканою, а всі її громадяни живуть за Конституцією та її законами.  Держава, яка має свої державні символи.

Ми знаємо, що нашу країну спіткало не одне лихо, перш ніж вона стала незалежною державою. Щороку ми згадуємо голодомор 1932-1933 років, Другу світову війну, яка залишила глибокі рани на землі України. Втрати, які пережив у воєнні роки український народ, і сьогодні гострим болем відлунюють у серцях наших співвітчизників. Також знаємо про війну в Афганістані, яка тривала 10 років, де за офіційними даними загинуло 2378 українських солдат. Про це ми всі знаємо і пам’ятаємо, згадуємо наших предків, які боролися за свободу України, і вдячні їм за їх любов, відданість, патріотизм.

Це все було. Це наша історія. Але сьогодні твориться історія, учасниками якої є ми самі. І від кожного з нас залежить доля нашої Батьківщини. Від нас залежить, чи Україна і надалі буде незалежною державою, чи буде під владою Росії. Сьогоднішні події в Україні не дають спати кожному свідомому українцю. Знаємо, що на сході нашої держави проходить антитерористична операція, непроголошена війна. Сьогодні, як ніколи, ми повинні допомагати своїй державі, щоб вона була нероздільною, щоб ми мали свою Батьківщину. Ми повинні допомагати своїм воїнам, які гинуть від кулі ворога, захищаючи нас і нашу Україну.

Знаємо, що наші односелеці Аникусько Андрій та Довгуша Сергій були учасниками бойових дій у зоні АТО. І ще багато добровольців з нашого району зараз в АТО. Ми ними гордимося, бажаємо їм терпіння, мужності, здоров’я і щоб вони якнайскоріше поверталися живими і здоровими до своїх родин.

Але, на жаль, кожного дня із засобів масової інформації дізнаємося про нові жертви наших силовиків. Це означає, що не лише батьки втрачають своїх синів, дружини – коханих чоловіків, діти – батьків, але і ми – своїх захисників. Це велика кривава рана, яка залишиться назавжди в нашій пам’яті, в історії України. У нашому районі також є герої, які віддали своє життя за єдність України.

***Давайте  хвилиною мовчання вшануємо пам'ять загиблих воїнів.***

*(Хвилина мовчання)*

**Учень 1.** Війна на сході України – збройний конфлікт на території Донецької і Луганської областей України, де з одного боку – організовані та керовані з Російської Федерації незаконні збройні формування Донецької і Луганської «народних республік», визнані терористичними організаціями, за підтримки військових частин РФ, та з іншого боку – українські правоохоронці із залученням Збройних сил України.

Складова частина Російсько-української війни 2014 року.

**Учень 2.** Зараз, як ніколи, наша армія потребує допомоги від нас, і не тільки  матеріальної, а й моральної. Воїни мають бути впевненими, що люди, за яких вони воюють, за яких віддають своє життя, боронять від ворога – їх люблять, про них не забувають, підтримують і допомагають. Вже багато намальовано  малюнків і написано листів для солдатів на їх підтримку. Є такі листи від дітей, які западають в саму душу, від яких перехоплює подих.

**Учень 3.** Зараз я зачитаю лист солдату, який написав восьмирічний хлопчик Іванко.  Він  у своєму листі подякував солдату за його боротьбу в АТО.

«***Любий солдате!****У мене нема тата, мій дідусь інвалід і, окрім тебе, нас з мамою нема кому захищати»*, – написав хлопчик у листі. *«Дякую тобі! За те, що я можу гратися на майданчику, їсти морозиво, дивитись мультики! Ми з мамою ніколи не забудемо того, що ви зараз робите!*», – подякував він.

У листі Іван пообіцяв захищати в майбутньому свою Батьківщину та додав: *«Коли я виросту, я хочу бути таким же сміливим, як ви! Бо я дуже люблю Україну і буду її захищати! І свою маму! І бабусю з дідусем! І тебе! Дякую тобі за те, що ти зараз борешся за моє майбутнє! Обіцяю: я не підведу!!!»*

**Учень 4.**Крім таких листів, є справжні подвиги дітей, які жертвують своїми заощадженнями для військових на сході. Ось, наприклад, семирічний хлопчик пожертвував дві тисячі гривень на каску для солдатів АТО.

Михайлик Ткачук із Прикарпаття майже чотири роки збирав гроші на сенсорний телефон. Але від своєї мрії відмовився миттєво – віддав гроші на потреби військових. Пожертвувати кошти хлопчик вирішив, переглянувши телерепортаж про подвиг одного з військових. 26-річний командир Олександр Петраковський – герой, заради якого Михайлик Ткачук зважився на жертву.

*«У одного солдата зірвало каску з голови, і цей командир віддав свою каску тому солдатові, своєму підлеглому, і в ту ж хвилину поряд розірвалася міна і осколок поранив йому голову. Він в несвідомому стані перебуває у Львові. Це, ймовірно, вразило дитину»*, – каже родич Михайлика Ткачука Юрій Ткачук.

***«****Коли він вийде з лікарні і піде в бій, йому треба буде каска»*, – каже Михайлик.

*«Я подумав: якби я купив собі сенсорний телефон, то хто б мене захищав? Краще купити каски»,* – додає хлопець.

Дві тисячі гривень Михайлик передав волонтерам. Все село гуде про хлопчика – його називають героєм. Сам Михайлик за подвиг свій вчинок не вважає.

*«Хочу, щоб у нас все було добре. І бронежилети, і каски – це головне. Камуфляж, зброя, патрони, бинти для медиків – це все потрібно нашій армії»*,– говорить він.

Разом з грошима хлопчик передав військовим листа з побажаннями мужності і витримки. Конверт волонтери пообіцяли повісити на придбану за його кошти каску і відправити воїнам на Схід.

**Учень 5.** «Якщо не буде України – мені планшет не потрібен». Це слова 10-річного Тараса зі Львова, який віддав на бронежилети 1300 гривень. За них хлопчик збирався купити планшет, але вирішив з мріями поки почекати. Гроші хлопчик складав у скарбничку. Дуже мріяв про планшет – та на нього не вистачало. Допомогли бабуся і дідусь – подарували 1300 гривень. Однак гроші він вирішив передати на допомогу армії. Тарас написав солдатам листа, взяв меншого брата, тата, гроші на планшет і поніс на радіостанцію, яка займається збором допомоги для армії.

За його гроші уже купили бронежилет і передали листа.

**Учень 6.** А ось лист, який написав Тарас солдатам:

*«Мене звати Тарас. Мені 10 років. Я живу у місті Львові. Мені подарували на День народження 1300 гривень. Я хочу докласти ці гроші на покупку бронежилета для наших військових. Слава Україні!!! Героям Слава!!!».*

**Учень 7.** Історія Тараса так розчулила ведучих і слухачів, що ті вирішили купити хлопцеві омріяний планшет.

**Учень 8.** Також наших захисників підтримують композитори, співаки, які пишуть вірші й пісні про сьогоднішні події.

Давайте послухаємо одну з пісень, присвячену сьогоднішнім подіям.

**Звучить пісня.**

***«Повертайся живим».****.*

**Вчитель.** Крім точного пострілу, відбиття ворога, наші солдати знаходять хвилини для поезії. Ці рядки пахнуть потом і кров’ю, пилом і димом передової. Вони написані під обстрілами ворожих «Градів», між передсмертними хрипами і стогоном поранених. Це поезія, кожна літера якої наповнена справжньою любов’ю до України, налита бажанням віддати себе до останньої краплинки своїй Вітчизні. Вірші учасника АТО Бориса Гуменюка – гімн військовому побратимству, гімн кожному справжньому Українцеві, який нині творить історію…

**Читець 1.**

**Заповіт**

Сьогодні знову копаємо землю,

Цю ненависну донецьку землю,

Цю черству закам’янілу землю.

Тулимось до неї,

Ховаємось у ній

Ще живі.

Ми ховаємося за землю,

Сидимо в ній тихо,

Наче малі діти за маминою спиною.

Ми чуємо, як б’ється її серце.

Як вона втомлено дихає.

Нам тепло й затишно.

Ще живі.

Завтра ми вже будемо мертві

Може, багато з нас,

Може, всі.

Не забирайте нас із землі,

Не відривайте нас від матері,

Не збирайте на полі бою наші рештки,

Не намагайтеся наново скласти нас докупи.

І – благаємо вас – жодних хрестів,

Пам’ятних знаків чи меморіальних плит.

Цього нам не треба,

Адже це не для нас – для себе

Ви ставите нам величні пам’ятники.

Не треба ніде карбувати наших імен.

Просто пам’ятайте:

На цьому полі,

У цій землі

Лежать українські солдати

І – все.

Не віддавайте нас батькам –

Не хочемо, щоб батьки бачили нас такими.

Нехай батьки запам’ятають нас малими дітьми,

Неслухняними хлопчиками

З рогатками, з синцями на колінах,

З двійками у щоденнику,

З повною пазухою яблук із сусіднього саду.

Нехай батьки сподіваються,

Що ми колись повернемося,

Що ми десь є.

Не віддавайте нас дружинам –

Нехай кохані запам’ятають нас красенями,

Такими, які подобалися багатьом дівчатам,

А дісталися їм.

Нехай вони запам’ятають наші гарячі губи,

Наш гарячий подих,

Наші палкі обійми.

Нехай вони не торкаються нашого холодного чола,

Наших холодних вуст.

Не віддавайте нас дітям –

Нехай діти запам’ятають наші теплі очі,

Наші теплі посмішки,

Наші теплі руки,

Нехай діти не торкаються тремтячими губами

Наших холодних рук.

**Зона АТО**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Літо, спека і «бронік» четвертого класу,  Піт їдучий по шкірі у зоні АТО.  Захищаємо ми територію нашу  І окроплене кров’ю святе полотно.  Жовто-сині стяги в них - пшениця і небо,  Україна і символи понад усе!  Тут АТО, чи війна, але в бій іти треба,  Східний вітер нещастя по світу несе.  Буде тиша і мир, але ще не сьогодні,  Вміло снайпер працює, доповнює «Град»,  Згасне свічка, тоді до «Небесної сотні»,  Там уже у строю генерал і солдат.  Не жалійте, не плачте усе ж не даремно,  Хай вертаються швидше в міста голуби.  Як не ми, тоді хто?  Захищатиме землі,  Чоловіча робота, було так завжди. |
|  |  |

**Вчитель**. А на закінчення нашого уроку, давайте всі разом виконаємо пісню, яка називається «Молитва за Україну».

**Пісня «Молитва за Україну»**

**Вчитель**.  Давайте кожного дня молитися за Україну. Щоб вже нарешті настав мир і спокій, щоб більше не проливалася кров синів України.

Любіть і бережіть Україну, бережіть себе.

**Слава Україні!**

**Героям слава!**

Вчитель. Учениця 6-го класу з міста Івано – Франківська написала вірш “Вірю”, яким я і закінчу наш урок мужності:   
Я вірю, я знаю: здійсниться бажання,   
Немає у мене й піщинки вагання.   
І в серці у мене вогник надії горить,   
Що будем у мирі і щасті ми жить.   
Я вірю: ми будем єдина родина   
Донбас, Крим і Львів – одна Україна.