**Сценарій виховного заходу**



**«Ніхто не ділить хай народу, бо не поділиться народ»**

**(До Дня соборності України)**

**Мета:**

розширювати та поглиблювати знанняпро історичне минуле України; виховувати національну гордість, почуття патріотизму, любов до рідної землі;

сприяти становленню активної громадянської позиції.

**Ведучий.**

«…Віднині воєдино зливаються століттями відірвані одна від одної частини єдиної України – Галичина, Буковина, Закарпаття і Наддніпрянська Україна. Здійснилися віковічні мрії, для яких жили і за які вмирали найкращі сини України. Віднині є тільки одна незалежна Українська Народна Республіка. Віднині український народ увільнений могутнім поривом своїх власних сил, має змогу об'єднати всі зусилля своїх синів для створення нероздільної, незалежної української держави, на добро і щастя українського народу.»

**Ведуча.**

22 січня 2015 р. минає 96 років з того моменту, коли на Софіївській площі в Києві урочисто пролунали слова Універсалу Директорії УНР про Соборність України. Акт Злуки УНР і ЗУНР стверджував об’єднання двох тодішніх держав, що постали на уламках Російської та Австро-Угорської імперій в єдину соборну Українську державу.

**Звучить пісня «Одна-єдина» (сл. В. Крищенка, муз. О. Морозова)**

Коли у серці поклик журавлиний

І смуток ріже зморшкою чоло,

Я добре знаю, є одна-єдина,

Що не сховає рук своїх тепло.

Приспів:

Одна-єдина на білім світі,

З твого імення сонце світить.

Одна-єдина, одна-єдина,

Моя ти рідна Україно!

Коли далеко – знов до тебе лину,

Спішу до тебе, як весняний птах,

Бо де б не був я, ти одна-єдина

В моїй задумі і в моїх словах.

Приспів.

Коли день гріє, як рясна калина,

І зерна-мрії падають в ріллю,

Я свято вірю – є одна-єдина,

З якою сонце й хмари розділю.

Приспів:

Одна-єдина, одна-єдина,

Моя ти рідна Україно!

Одна-єдина, одна-єдина,

Ти рідна мати Україно!

**1-й читець.**

Нехай ніхто не половинить

Твоїх земель, не розтина,

Бо ти єдина, Україно,

Бо ти на всіх у нас одна.

Одна від Заходу й до Сходу

Володарка земель і вод –

Ніхто не ділить хай народу,

Бо не поділиться народ.

І козаки й стрільці січові

За тебе гинули в полях.

У небесах сузір’я Лева

Нам світить на Чумацький Шлях.

Стражденна чаєчко-небого,

Єдині два твої крила.

Виходим, нене, у дорогу,

Аби ти вільною була.

Нехай ніхто не половинить

Твоїх земель, не розтина,

Бо ти єдина, Україно,

Бо ти на світі в нас одна.

**Ведучий.**

Ідея соборності України сягає часів Київської Русі. Протягом століть її практичним втіленням займались українські гетьмани Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Петро Дорошенко, Пилип Орлик. Вона знайшла своє відображення у працях істориків, політиків, громадських діячів, письменників.

**Ведуча.**

Протягом віків тема єдності була для українського народу надзвичайно складною. Особливо ця тема актуальна сьогодні, зважаючи на події, що відбуваються у нашій країні, коли її ціною своєї крові та життя захищають учасники АТО в Донецькій та Луганській областях. Як ніколи, важливо берегти світлу пам'ять тих незліченних жертв, принесених нашим народом на вівтар єдності і соборності. Тож пом’янімо серцем і душею славних борців за волю України, схилімо в пошані голови перед тими, хто не схилив їх перед ворогом.

**Хвилина мовчання (**Метроном)

**Звучить фонограма пісні Р. Лоцман «Запалю свічу»**

(Діти тримають запалені свічки)

**2-й читець.**

Я вірю: зацвіте моя Вкраїна

Як вишня, а не мак чи блекота,

Я знаю: серця зоряна зернина

Розсипле чистим колосом жита.

Я знаю: ми відродимось, козаче,

Повернемо і мову, й рушники.

Я вірю: Українонька заплаче

Від пісні щастя, що на всі роки.

Я знаю: розцвітуть сади зелені,

Заграють ріки на струні степів,

І білі вишні, ніби наречені,

Під вітром розіллють бентежний спів.

Я знаю: кров Хмельницького й Петлюри

У жилах наших не перевелась.

Я вірю: розцвіте вогнем культура,

Що в чистих душах нами береглась.

Рожево спалахнуть духмяні весни

І полетять лелеки й журавлі.

В любові кожне серденько воскресне

На світлій, мирній, радісній землі!

**2-й читець.**

Я вірю в тебе, моя мати.

Мій Бог, що дивиться з висот.

В народів інших старцювати

Повік не буде мій народ!

Ні, наша мова не загине,

Її не знищать сили злі!

Ти власним світом, Україно,

Сіяти будеш на землі.

**3-й читець.**

За волю стоятиму я до загину

І прапор Шевченка онукам віддам.

Лише Батьківщина, лише Україна

Світитиме вічно прийдешнім вікам.

Не згасне народ, що по вільній стежині

Ітиме до щастя, тепла й доброти.

Лише Батьківщина, лише Україна

Всіх нас приведе до святої мети!

**4-й читець.**

Моя Україно! Ти сильна й багата,

У тебе мільйони найкращих синів,

І мова твоя, солов'їна й крилата,

Ще світу покаже величний мотив.

Я вірю, Вітчизно, ти станеш на ноги,

Махнуть золотистим крилом рушники,

І щастя затьмить всі печалі й тривоги

На вічні роки і прийдешні віки!

**5-й читець.**

Хай весни твої гомонять калиново,

Летить крізь туман до майбутнього шлях,

Хай з вітром бринить від Луганська до Львова,

Від Ялти до Луцька блакитний твій стяг.

Єднаймося, браття! Хай чиста іскрина

Запалить любов'ю гарячі серця,

Й піснями наповниться вся Україна

Від щастя, якому не буде кінця

!

**Звучить пісня «Моя Україна» (сл. Ю. Рибчинського, муз. Н. Петраш)**

Ти шляхом праведним, святим

йшла до волі, Україно.

Ти перед ворогом своїм

не ставала на коліна.

Ти до омріяних зірок

йшла крізь терни. (2)

Ти в душах сіяла добро,

наче зерна. (2)

Приспів:

Є на світі моя країна,

де червона цвіте калина.

Гори, ріки і полонина –

це моя Україна.

Є на світі моя країна,

найчарівніша, як перлина.

В моїм серці вона єдина.

Це моя Україна.

Де б я на світі не була –

ти зі мною, Україно.

Ти – моя мати, що дала

мені мову солов'їну.

Тут я пила із джерела

чисту воду. І до рання

тут я п'яніла без вина

в ніч медову від кохання.

Приспів.

Ти до омріяних зірок

йшла крізь терни. (2)

Ти в душах сіяла добро,

наче зерна. (2)

Приспів.

**1-й читець.**

Моя Україно, кохана землиця,

Вродлива і юна, як чиста весна.

Дай людям напитись з живої криниці,

Щоб ніжно дзвеніла у серці струна!

**2-й читець.**

Моя Україно, мій край синьоокий,

З любистку і м'яти, роси і води.

Блакитнеє небо і поле широке

Лікують криваві у серці сліди.

**3-й читець.**

Моя Україно, розлогі смереки,

Озерні гаї і безкрайні степи.

В тобі передзвін обізвався далекий,

Озвалось відлуння лихої доби.

**4-й читець.**

За тебе земля обливалася кров'ю,

За тебе гармати ревли у полях.

Тебе захищали святою любов'ю,

Щоб вийти на світлий і праведний шлях.

**5-й читець.**

Моя Україно, народ мій коханий,

Брати-українці, мої земляки!

Мерщій поєднаймо серця полум'яні

На вічні роки і прийдешні віки.

**Ведучий.**

Маєм сонце, маєм море,

Маєм Київ і Дніпро,

Маєм землю неозору,

На якій росте добро.

Синьо-жовтий прапор маєм

Й Володимирський тризуб,

Дон і Сян їх обіймають.

Ми – народ-великолюб

.

**Ведуча.**

Боже-Отче всемогутній,

Захисти коханий край!

Дай нам вийти у майбутнє,

Мужність і сміливість дай!

Захисти нас від свавільних

Хижаків, жорстоких, злих,

Захисти від божевільних,

Від Чорнобилів нових!

Хай собори на руїні

Стануть там, де Ти прорік,

Незалежній Україні –

Слава нині і повік!

**Звучить «Молитва за Україну» (муз. М. Лисенка, сл. О. Кониського)**

Боже великий, єдиний,

Нам Україну храни,

Волі і світла промінням

Ти її осіни.

Світлом науки і знання

Нас, дітей, просвіти,

В чистій любові до краю,

Ти нас, Боже, зрости.

Молимось, Боже єдиний,

Нам Україну храни,

Всі свої ласки-щедроти

Ти на люд наш зверни.

Дай йому волю, дай йому долю,

Дай доброго світа,

Щастя дай, Боже, народу

І многая, многая літа!

У підготовці сценарію використані твори українських поетів:

Вадима Крищенка, Дмитра Чередниченка, Ігоря Калиниченка, Володимира Сосюри, Юрія Рибчинського, Олександра Кониського.