***Крик Чорнобиля***

*Відео «Героям Чорнобиля присвячується»(00.40 хв)*

*(звучить мелодія, аж доки не поставлять свічки)*

[*https://www.youtube.com/watch?v=C8m2ALmD8zg*](https://www.youtube.com/watch?v=C8m2ALmD8zg)

Чорнобильський дзвін

За ким же б’є він?

За тим, хто пішов

У високу блакить,

Щоб звідти на мудрість

Нам очі відкрить

Щоб пам'ять не згасла

Щоб ти пам’ятав

Як розлючений той

Там реактор палав.

Чорнобильський дзвін не згасне

Печаль і журба,

За тими б’є він

Кого вже нема…

*Лунаю дзвін сильніше, учні ставлять лампадки на стіл-пам’яті.*

*Виходить ще один учень. Дзвін стихає.*

Не можна ні про що мовчати,

Горить тривогою чоло.

Ці вірші, роздуми і факти—

Це все було, було, було…

*Звук посилюється (Дзвін стихає і на його фоні слова)Діти ставлять свічки і сідають.*

Чорних дат у людства є немало

Кожна з них-міна під прогрес.

Найстрашніше, що усіх спіткало,

Вибух на Чорнобильський АЕС.

26 квітня-День скорботи.

Зранку скромних квітів я знайду.

І на знак Журливої скорботи

До могил засмучених піду.

*(відео Н.Май ,,Чорнобиль”) https://www.youtube.com/watch?v=JQqBfeBJ-LY*

*(далі слова під відео ,,Чорнобиль”приглушений звук)*

Коли на Прип’яті люд мирно спав

І ніщо не натякало на тривогу

Нечистий лиха людству зажадав-

На вічну смерть прирік живу природу.

Жахливий звук удар аж до небес!

Земля, мов розкололась на двоє!

Четвертий блок-Чорнобильська АЕС,

Біда прийшла і косить нас по двоє-

Радіаційна хмара змела все-

Квітучий сад і, навіть силу духу,

А ,,Рудий ліс”,мов пам’ятка про це,

Біда прийшла і косить на по двоє.

Викид потужністю у 300 Хіросім

Розбив життя не одного народу.

Приніс лиш смерть в наш український дім,

Укравши радість, щастя і порота

Тому й дитина корчиться від болю,

І матері давно уже нема.

То й бідний батько плаче сиротою,

Щоб бог зберіг хоча б мале дитя.

Тепер його ніколи не впізнати-

Сновидою той бродить по селу.

Втомився вже просити і благати.

Та крихту сил дає дитя йому.

Проте не можем долі подолати-

Село, мов ворон дивиться на світ.

І батька й сина вже чекає мати.

Той, хто лишився, несуть за гробом гріб.

Були даремні наші сподівання,

На жаль, не стало чуда і чудес.

На зміну горю лиш прийшло мовчання.

Четвертий блок Чорнобиль АЕС

Ця зима, як ніколи, важка.

І, здається, повік не минеться.

У дворі горобина гірка

Так вродила, що гілля аж гнеться.

Червоніє, шаріє, горить

І не може причину збагнути:

Так уже обривали торік,

А в цю зиму про неї забули.

Навіть ворон – і той не клює,

А кудись понад нею літає.

Горобинонько, горе моє,

Ти даремно на радість чекаєш.

Зародила, але не хвались.

Вчені людям одверто сказали:

Лікувальна, корисна…колись…

А тепер ти отруйною стала.

До ягід не торкнеться рука

Кожна гілка зачепить за серце

Ця зима, як ніколи – важка

Проминає, але не минеться.

*Відео «Чорнобиль – чорний біль України»* [*https://www.youtube.com/watch?v=kxAmm25FkhQ*](https://www.youtube.com/watch?v=kxAmm25FkhQ)

За днями дні- і другого немає

За днями дні –мина повільно рік.

Нехай же лихо всіх нас обминає

І в світі не повториться повік.

Хай стане мир міцнішим у стократ

Хай над землею чисте небо буде.

Чорнобиль – попередження, набат,

Його уроків людство не забуде.

Жадання людства – зупинити

Безодні атомної смерч.

Ми ж сівачі, ми сонця діти –

Спроможні зупинити смерть.

Спинити вибухи ракети –

Роззброїти віки і дні,

Щоб сонце рідної планети

У кожнім сходило вікні.

Щоб трави, колоски і віття

Вогнем не перетліли в прах,

Щоб грізне ядерне страхіття

Не спалахнуло по світах.

А на квітучій українській землі з’явились пусті міста і села, мертвий ліс, в який не можна ходити, сади з яблуками, насиченими радіоактивною отрутою, вода, яку не можна пити, і навіть, повітря, яким дихаємо, стало ворогом.

Чорнобильська біда торкнулась чорним крилом Київщини, Житомирщини, Чернігівщини, Рівненщини, Вінниччини, Івано-Франківщини.

*Відео Ксения Симонова Чернобыльская катастрофа* [*https://www.youtube.com/watch?v=npBvCbDe698*](https://www.youtube.com/watch?v=npBvCbDe698)

Летить під небом журавлиний клин –

Посланець із минулого століття.

Де взявся він серед димів і сміття,

Мов сирота, у просині одна?

Старий вожак минає наш масив

І повертає в бік Пущі-Водиці…

Невже не знає бідолашна птиця,

Що там реактор трави оросив?

І ми злітаєм, мовби журавлі,

Хоч вже давно відбилися від клину,

Безсилі врятувати Україну –

Найкрасивішу часточку землі.

Вірш «Журавлі» написано дев’ятирічною (на той час) Вікторією Івченко. Через декілька днів після катастрофи ця юна поетеса загинула. Дівчинка не витримала сильної радіації і померла… А скільки ще життів забрав Чорнобиль?

Чорнобиль…Мертва зона…Сьогодні такі слова гірким болем відлунюються у наших серцях. Заростають деревами, кущами, травою опромінені села. Вони дорожні, мертві. Поступово руйнуються хати. Разом із ними руйнуються, зникають неповторні цінності поліської давнини.

Зона відчуження – злочинна, мертва зона, яка охоплює 2712 кв.км. Для когось це можливо і «зона відчуження», а для нас – це Батьківщина. Це відірваний від України і змордований край Вітчизни. Це наша зона Національної трагедії.

Чорнобильська катастрофа фактично нездоланна, оскільки головним її наслідком є радіація, незрима й невідчутна, здатна діяти протягом тисяч років і на величезних територіях.

Про жахливу подію важко згадувати, страх поймає душу при згадці про мільйони загиблих людей, особливо молодих, які вмирають повільно, але в тяжких муках. Ще багато століть ця трагедія буде нагадувати про себе.

*Відео «Пам’ять про Чорнобиль»*

[*https://www.youtube.com/watch?v=dvz7id-UFP8*](https://www.youtube.com/watch?v=dvz7id-UFP8)

Минуло… років, а чорний день Чорнобильської трагедії продовжує хвилювати людей: і тих, кого він зачепив своїм недобрим крилом, і тих, хто пізніше народився далеко від покривдженої землі. Цей день не минув безслідно, він розплодив по світу багато трагедій; він буде завжди об’єднувати всіх одним спогадом, однією печаллю, однією надією.

26 квітня! В пам’яті українського народу це день чорнобильського лиха, болю, суму, і забути це й викреслити із нашої пам’яті – неможливо. Проходять роки після аварії на ЧАЕС. А біль не вщухає, тривога не покидає людей, пов’язаних із скорботним часом ядерного апокаліпсиса.

Чорнобильська біда надовго залишиться у нашій пам’яті. Ще довго ми будемо відчувати на собі її наслідки, ще довго чутимемо її дзвони. Вони лунатимуть за тими, кого вже немає, кого не стане завтра, хто заплатив за чиюсь помилку свом здоров’ям, життям.

Гріх перед Богом спокутувати будуть

Ті, хто порушив закони святі,-

Дзвони чорнобиля стогоном будуть,

Щоб не було чорних днів у житті!

Стогін Чорнобиля спогадом-болем

Не затихатиме в наших серцях,-

Пам'ять про жертви не згасне ніколи!

Їй пломеніти в прийдешніх віках!

Боже великий, навічно єдиний,

В пісні-молитві до тебе іду:

Влий дух Святий, хай біль душі покине,

Хай спопелить Твоя воля біду.

*Відео «Молитва за Україну»*

[*https://www.youtube.com/watch?v=HwU-O9Gj-4Q*](https://www.youtube.com/watch?v=HwU-O9Gj-4Q)

Живи, Україно, живи для краси,

Для сили, для правди, для волі!

Шуми, Україно, як рідні ліси,

Як вітер в широкому полі!

Моя Україно, калино розквітла,

Ти в серці ясною зорею живеш.

Ти щастя моє, моє зоряне світло,

Ти в нашому серці, як сонце цвітеш.

Ми волі твоєї ровесники юні,

Ростемо з тобою, для тебе живем.

Цвіти, наша ненько, як цвіт на калині,

А ми твою пвсню у світ понесем.