ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор школи

\_\_\_\_\_\_\_\_\_Сиротенко М.Г

«\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016

**« Місце служби - Афганістан»**

Мета: відзначити 27-у річницю виведення радянських військ із Афганістану; вшанувати воїнів – афганців; Виховувати почуття патріотизму;формувати ціннісне ставлення особистості до держави та суспільства.

Обладнання:ноутбук, телевізор, акустична система, квіти,фото вернісаж, відеосюжети

Місце проведення: Мельниківська ЗОШ

Час проведення: 13.30

Дата проведення: 15.02.2016  
Цільова аудиторія: 5-11 класи

*відеоролик «солдат»*

**Ведучий**   Доброго дня, шановні ветерани –афганці, дорогі гості, всі

присутні у цій залі.  Сьогодні ми зібралися, щоб вшанувати учасників

війни в Афганістані.

**Ведучий**  Афганістан… Уже 27 років у нашій свідомості прописалося це слово не як географічна назва далекої мусульманської країни, а як синонім людського лиха, справжнього людського пекла. .

**Ведучий** Афганістан – це держава, що знаходиться в Південно-Східній Азії, де проживає 17 млн. чоловік, з них 8 млн. – афганці, а решта – таджики, туркмени, узбеки

До середини 70-х років це була одна з найвідсталіших країн світу.

Афганістан – це 70 % гірської місцевості з бідною рослинністю. 86 тисяч чоловік населення проживають в аулах, у злиднях. 3 млн. чоловік ведуть кочовий спосіб життя. Страшенна бідність, відсутність елементарної медичної допомоги, масова неписьменність серед населення, особливо серед жінок і дітей, висока смертність.

**Ведучий** У квітні 1978 року афганський народ піднявся на боротьбу за краще життя, скинув монарха, проголосив Афганістан республікою.

Нова влада взяла курс на соціалізм. Було видано закони про ліквідацію лихварської заборгованості, скасування калиму при одруженні, про наділення селян землею, яка раніше була власністю поміщиків. Запровадили початкову освіту, надали право афганським жінкам зняти паранджу.

**Ведучий** У мусульманських країнах такі закони були приречені на провал, бо суперечили нормам ісламу. Новий режим почав репресії проти духовенства, закривалися й руйнувалися мечеті. Племінні та етнічні вожді не визнавали нового уряду. Почали формуватися загони „ маджахетів ” („ борців за віру”). У країні спалахнула громадянська війна.

**Ведучий** У грудні 1978 року між СРСР і Афганістаном був підписаний договір, за яким Радянський Союз був зобов'язаний переозброїти афганську армію. І на прохання офіційного керівництва афганської держави надати воєнну підтримку.

*починається презентація*  
**Ведучий** В кінці грудня були введені десантні частини в Багрем, Кабул та інші великі міста, а згодом вони втяглися в бойові дії по всій території. Присутність чужоземних військ викликала стихійний опір народу. Пік бойових дій припав на 1984-1985 роки.

**Ведучий**  Військові радники Радянського Союзу, що знаходились в країні, знали про підготовку переворота, але не отримали наказу попередити Дауда. Навпаки, представники КДБ дали зрозуміти, що в разі перемоги допомога НДПА (народно-демократичним силам Афганістану) гарантується. Адже Кремль не хотів, щоб Афганістаном заволоділи війська НАТО, і використали його як плацдарм для можливого нападу на СРСР. І ось 12 грудня  1979 р. війська Радянського Союзу були введені до Афганістану.

**Ведучий** Там, в кінці 20 століття – революція. Там – іслам. Там –крупнокаліберний кулемет з Китаю. Країна дуже швидко поповнювалася зброєю. Вона висіла на стінах саманних осель, лежала впоперек сідла, під подушкою. Важке озброєння пересувалось нічними секретними стежками. Озброювались пустуни, озброювались таджики, озброювались хазарейці, белуджі. З цієї зброї стріляли один в одного, стріляли в наших хлопців

*пісня одуванчики*

**Ведучий** Це була війна на дорогах. Ворог мінував дорожню колію, влаштовував засітки в горах. Підбивав головну та останню машину в колоні, щоб та лишалася не рухомою, а з гір починали стріляти кулемети. Війна на дорогах вривалася в кишлаки, міста, гуляла в садах. Були особливі прийоми боротьби в лабіринтах кишлаків, підземних каналах, на перевалах, на вершинах, в долинах. Війна охопила всю територію країни

**Ведучий** Там був свій уклад. Свої будні. Свій клаптик боротьби та відповідальності. Свої герої. Свій фольклор. Обширний , наївний він нагадував чимось старі солдатські та козачі пісні – про рідний край, про матір, наречену, про злу пулю. Тільки замість коня – «бетеер», замість саблі та наконечника –«акаес». І якийсь запилений прапорщик, пройшовший з колоною від Хайратона до Баграма,, минувши засідки, заспіває про трасу Саланг. А втомлений офіцер, перебираючи струни десь в далекому душному степу, заспіває про азіатські зірки. А зелені, новобранці, які не нюхали пороху яро заспівають, як відбивали атаку душманів, як грохотів їх грозний «акаес»

*пісня пришле приказ*

**Ведучий** Життя на заставі – посеред чужої, ворожої країни,виморених солдат, щоденних та щогодинних обстрілів, в постійному очікувані втрат, в передчутті перемоги – це життя перетворило їх в вузол нервових реакцій, залишило в них єдине відчуття вижити та вистояти

**Ведучий** Велика відповідальність лягала на лікарів, хірургів, медсестер. Коли розпочинались бойові операції в горах,їх хід та ціна були видні в польових лазаретах, куди на вертольотах з полю бою привозили обпечених, поранених хлопців. Щоб побачити афганську війну потрібно було стати до хірургічного столу в Баграмі,Кандагарі, Кабулі…

**Ведучий** Забирали хлопців на афганську війну. Найстрашніше було матерям можливо останій раз вони дивились у вічі своїм синам. Щоб відчути цю війну потрібно було побувати на призовних пунктах, та почути голосіння, воплі, побачити перелякані очі бритих хлопців, які відправлялись на війну

*Інсценізація вірша "Лист матері" під ліричну музику*

Посміхнувся поштар винувато,

Що сказати матері не знає.

Не приніс знов листа від солдата.

Адже знає, так його чекаю.

Ти пиши мені, синку, частіше,

Хай дорослий,- мені ти- дитина,

Повертайся додому скоріше,

Дорогенький, хороший мій сину.

Мені часто ти снишся ночами,

А прокинусь – тебе вже не бачу.

Подивлюсь на портрет твій і часто,

Щоб ніхто не помітив, я плачу.

Знаєш, сину мені 38,

Я бадьора, зовсім не хворію.

Все гаразд у нас дома, та тільки

Я, чомусь, мій хороший, сивію.

Я думками, синочку, з тобою,

Ти пиши, щоб душа не боліла,

Щоб діждалась тебе молодою

І чорнява була, а не біла.

*відеоролик ти тільки мамі, що я в афгані не кажи*

**Ведучий** На сході свої шляхи, свої думки, все має свою ціну, та рахунок. Ми прийшли на схід з іншої цивілізації, іншої політики та культури в наївному небаченні та смішній гордині. Ми не вивчили його в цій війні – входили в мечеті, одіті в бронежилети, дивились на дуканщиків крізь призму прицілу.Найважливіше,що нам вдалося дізнатися на цій війні – це свою не ідеальність та нерозуміння

*відеоролик з 9 роти про афганській народ*

**Ведучий** Третій тост в Афганістані був за тих, хто загинув у бою. Страшніше всього для живих проводжати до дому мертвих. Солдати – афганці віддавали перевагу бою, пораненню, аби тільки не похорон товариша. Не забути їм чорний тюльпан , паяльник та банку з оловом, цинковий ящик, запах формаліна та соснових дощок, а ще ті ненависні брезентові носилки, які були чорними від мертвої крові…

*під ліричну композицію соитаються слова*

**Ведучий** Мамо. Вибач, я не зумів дописати тобі листа. Мені вчора виповнилося 20, а сьогодні мене не стало. Але перед тобою і Батьківщиною я чистий. Я чесно виконав свій солдатський обов’язок. Я не порушив присягу і був вірний солдатському слову і фронтовій дружбі. Прости…Єдине чого не зумів – це врятувати себе для тебе рідної.

***Вірш  «Ховали інтернаціоналіста»***

Ховали інтернаціоналіста,   
Блищала глухо цинкова труна,   
Нестерпно пахло тополиним листом   
І плач дівочий танув, як струна.   
Руда земля розверзлась чорнорото.   
Чекає хижо мовчки на своє,   
А мати на колінах у болоті обмацує труну:   
Чи ж там він є?!!  
Стоять, відводять очі в бік солдати   
І шепотить сержантик ледве чуть:   
Не велено… Не можна відкривати…   
Не велено…   
Уже струмки течуть, уже весна така глибока, рання.   
Учора вже летіли журавлі.   
Таке врочисте вийшло поховання:   
Школярики стоять, учителі.   
А голосок дівочий квилить, квилить,   
Соромиться кричати на весь світ…   
Кого клясти, кого назвати винним?   
І що той світ? Хіба він дасть отвіт?   
На хрест сусідній похилився тато,   
Похнюпилися братики малі -   
В селі ховали воїна-солдата,   
У мирному вкраїнському селі.

*відеоролик чорний тюльпан*

**Ведучий** Це була війна, яка тривала майже 10 років. За що, за які ідеали, за чию Батьківщину, в ім'я якої мети загинули десятки тисяч юнаків?

**Ведучий** Зі спогадів афганців:

«Ми до кінця не зрозуміли «їхньої» війни, за що вони вбивали один одного, в які заплутані клубки родових, племінних, релігійних відносин звивалася ця війна, коли бідняк –муджахедин стріляв у радянського солдата, а радянський радник братався з багачем – феодалом. Це була саме їхня війна зі своєю недоступною нам причиною»

«Одні були захвачені сонними на посту. Другі заблукали, відстали від своїх в нічній перестрілці. Треті – поранені, обпечені були взяті у збитому літаку. Одному богу відомі їх випробування. їхні матері відправлялись в Джелалабад, Кабул, Баграм вимолоти у мусульманських правителів життя своїх синів»

«Миру хотіли люди, миру жаждали ниви та розорені кишлаки. Війна вичерпала себе. Ще не було політичних заяв про вивід військ, ще не було плану евакуації гарнізонів, госпіталів, військового оснащення, але армія вже знала скоро ми підемо. Знали це і афганці»

*відеоролик Афганська війна*

*пісня*

**Ведучий**    Солдатам афганцям з нашого села випав щасливий квиток – їм випало  жити. Вони повернулись до рідного дому, впорядковують рідну українську землю. Кожен із них нагороджений орденами і медалями. Кожен із них найкраще розуміє цінність людського життя і сутність мирного існування, кожен знає як боляче оплакувати втрати, кожен із ничесний перед власною совістю і світлою пам’яттю. Для кожного з них нагороди Батьківщини є  незабутньою пам’яттю про суворі дні війни, про безкорисливу дружбу і  вірність військовому обов’язку.

*презентація односельці*

**Ведучий**

Губський Микола Іванович до лав Радянської Армії призивався в 1981 р Пройшов підготовку у навчальному підрозділі .В Афганістані перебував з 20 грудняня 1981р по 5 вересня 1982 р. . Служив в обмеженому контингенті радянських вйськ в Афганістані.

**Ведучий**

Губський Сергій Леонідович призвався до лав Радянської Армії в 1979р. Пройшов підготовку у навчальному підрозділі при в/ч 2066 в Афганістан потрапив 27 травня 1981 р по лютий 1982. Служив в обмеженому контингенті радянських вйськ в Афганістані. Має звання сержанта

**Ведучий**

Брешко Юрій Михалович . З 1984 по 1986 роки служив в лавах Радянської Армії. Пройшов спеціальну підготовку операторів радіолокаційної станції. З лютого 1985 року і до демобілізації служив в обмеженому контингенті радянських вйськ в Афганістані.

**Ведучий**  *надає слово присутнім афганцям*

**Ведучий**   15 лютого - особливий день для афганців. Цього дня закінчилась нарешті війна. Щороку ветерани афганської війни відзначають останній день виведення  радянських військ з Афганістану. Вони пройшли пекло цієї війни і не поповнили списки загиблих. Вони і є тією пам’яттю, що пише історію.

*відеоролик уходим, після чого вручення квітів*

**Ведучий**       Шановні воїни-інтернаціоналісти, ми пишаємося вами, горді тим, що поруч із нами живуть  такі мужні, відважні, рішучі чоловіки. Здоров’я вам, сімейного  благополуччя і пам’ятайте, що час - найкращий лікар для душі і тілесних ран.