**Чорна-квітка Чорнобиль**

сценарій виховного заходу

***Ведучий 1:*** Доброго дня шановні гості!

 Не із сторінок стародавніх літописів і не з легенд та переказів увірвалося у наше життя це лячне і моторошне слово – Чорнобиль.

***Ведучий 2***. Чорнобиль… Слово це стало символом горя і страждань. В життя мільйонів людей увійшли слова „радіація”, „ зона”, „ ліквідатор”, „відселення”.

***Ведучий 1***. 26 квітня 1986 року. Цей день в історії нашого народу позначений знаком біди. У місті Чорнобиль на місцевій атомній електростанції стався потужний вибух. ВИДЕО .

***Ведучий 2*** Четвертий енергоблок перетворився на суцільну руїну: обпалений бетон, покривлена арматура, зруйновані стіни. А над землею поплили величезні невидимі хмари радіації. Тисячі тон радіоактивних речовин піднялись у небо, затьмаривши зірки, забруднивши повітря, просочившись під землю.

***Ведучий 1***. І тисячі людей стали на боротьбу з невидимим ворогом – радіацією. Тепер ми називаємо їх ліквідаторами, «чорнобильцями», просто героями.

***Учень 1*** Ти відомий сьогодні кожному –

 Не ім’ям своїм, бідою.

 Тою вулицею порожньою

 Понад прип'ятською водою…

***Учень 2*** Чи буде квітень, як завжди

Дарунком весняної здоби.

Чи власним іменем біди

Ми назвемо його Чорнобиль?

***Учень 3***. Чорнобиль… закутий колючим парканом.

Чорнобиль …згадаємо знову і знов.

Це місце окутане темним туманом,

Колись панували там ніжність й любов.

 ***Учень 4***. Пам'ять болем людським наповнена,

 Час з тремтінням вперед іде,

 Дзвонять чорні дзвони Чорнобиля,

 Входять в душі, серця людей

***Ведучий 1***. У ніч із 25 на 26 квітня 1986 року о 1-й годині 23 хвилини на четвертому енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції сталася катастрофа, яка сколихнула всю планету. Почався відлік чорнобильської катастрофи. Наша країна вперше зустрілася з такою грізною силою, як ядерна енергія, що вийшла з-під контролю. Вона вразила весь світ, приголомшила людей страшним розмахом незвіданої раніше біди, трагічні наслідки якої відчуватиме ще не одне наступне покоління.

***Учень 5.*** 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

Печаль і журба,

За ними б'є він

Кого вже нема...

***Ведучий 2.*** Біда розчинилася у духмяному повітрі, у біло-рожевому цвітінні яблунь та абрикос, у воді сільських криниць, у всій красі. Та хіба тільки в ній? Вона розчинилась у людях. Ця трагедія увійде в історію, в усі хроніки людства як незагойна рана на тілі України. Увесь цей жах відгукнувся болем у серцях мільйонів людей.

(**Видео Н. Май «Чорнобильська біда»,** за бажанням учнів- ***танок*** (3-5 дітей, одягнені в чорне).

***Учень 6***. Мій біль, мій жаль, моя біда

Моя ти пам’ять вічна.

Земля покинута й не та,

Отруєна й незвична.

Зелений край, колишній рай,

Краси шматки роздерті,

Отруйний дощ та чорний гай,

Тепер – це зона смерті.

Колючий дріт, залізний щит,

Богом полишена земля,

Сірий байдужий краєвид –

Мій біль, печаль моя…руйнованим четвертим енергоблоком.

***Учень 7***. Чорнобильський вітер по душах мете,

Чорнобильський пил на роки опадає.

Годинник життя безупинно іде,

Лиш пам’ять усе пам’ятає.

То дзвонять дзвони не Хатині,

Де слід залишила війна,

Це стогнуть землі України,

Де мирний атом не мина.

***Учень 8:*** Він впав смертельною росою

На рай дібров, на зелень трав,

Своєю чорною косою

Провів по розмаїттю барв.

І попелом покрились села,

І згинуло усе живе.

Пропали усмішки веселі,

Замовкло птаство лісове.

Лиш на отруєній землі

Небачена розкрилась квітка –

Про допомогу крик німий,

Між попелом остання іскра.

***Ведучий 1:*** Спалахнуло та не згасло пам’ятне 26 квітня 86-го в житті багатьох людей. (Презентація) Відразу ж після вибуху на АЕС почали прибувати пожежники, які багато годин вели жорстокий бій з вогнем. 28 пожежних Чорнобиля першими прийняли сигнал тривоги, першими ступили у смертельні обійми невидимої радіації, заступаючи світ від атомного монстра.

***Ведучий 2.*** Згодом, понад 600 тисяч людей стали на боротьбу з невидимим ворогом – радіацією. Тепер ми називаємо їх ліквідаторами, «чорнобильцями», просто героями *(Якщо на захід запрошені ліквідатори – їх вітають оплесками).*

***Ведучий***  ***2.***  Вони працювали в небезпечній зоні змінами. Ті, хто набрав максимально допустиму дозу радіації, виїжджали, а на їхні місця приїжджали інші. А інші віддали своє життя, щоб врятувати світ…

***Учень 9***. Душевні, добрі, сильні, вперті –

Змогли стихію подолать.

Комусь прийшлось назавтра вмерти,

Комусь – ще довго помирать.

Бій без траншей і без окопів…

Він увійшов у пам'ять літ.

Спасли чорнобильці Європу.

А може, цілий світ…

***Учень 10***: Зойкнула земля чаїним криком:

– Сину, вбережи і захисти! –

Вийшла Мати із іконним ликом:

– Йди, синочку. Хто ж, коли не ти?..

Спалахнуло небо, впало крижнем:

– Сину, вбережи і захисти! –

Вийшла Жінка з немовлятком ніжним:

– Йди, коханий. Хто ж , коли не ти?

…І уже ні сина , ані мужа.

Лиш розверсті зорані поля…

Та пліч-о-пліч стали БІЛЬ і МУЖНІСТЬ.

Дух і Воля. Небо і Земля.

***Ведучий 1***. Урятований світ — найкращий пам'ятник тим, хто загинув у чорнобильському пеклі. Відважними і героями не народжуються. Ними стають. Вічна слава героям-ліквідаторам! Низький уклін усім ліквідаторам нині від урятованого народу, від усього людства. Хвилиною мовчання вшануємо тих, хто ліквідував наслідки аварії й у розквіті сил пішов із життя.

***Показ презентації з фото загиблих ліквідаторів. Хвилина мовчання.***

***Ведучий 2.*** Аварія на Чорнобильській АЕС нагадала про те, що люди не освоїли ту потужну енергію, яку самі породили. Гуде екологічний дзвін. Тривогою та болем наповнені його звуки. Після аварії на ЧАЄС на квітучій українській землі з'явились пусті міста і села, мертвий ліс, вода, яку не можна пити, і навіть повітря, яким ми дихаємо, стало ворогом. На сьогоднішній день 2,5 млн. людей проживають у забрудненій зоні. Померло більше 35 тисяч учасників ліквідації аварії, лише від раку в Україні загинуло понад 180 тисяч людей, здоров'я тих, хто лишився в живих, поступово погіршується. Пам'ятаймо про них і робімо усе, щоб ніколи не падала на землю гірка зірка Полин...

***Учень 11*** Коли ми цей урок засвоїм,

Що, ідучи всесильно до мети,

Не треба забувати про озони,

Про землі й води, жита срібний дзвін,

Щоби ніколи омертвілі зони

Нащадкам не залишити своїм?

 ***Ведучий 1.*** Чорнобиль. Чорний біль нашої землі. І скільки б не минуло років, все одно це слово полум'янітиме чорним вогнищем скорботи. Чорнобильська аварія стала для нас уроком, за який заплачено дорогою ціною. Тож не треба повторювати помилок. Давайте берегти оточуючий світ! Нашій планеті вистачить одного Чорнобиля.

***Ведучий 2.*** Чорнобиль дав нам кілька моральних уроків трагедії:

1-й урок — безвідповідальності

(ми не були готові до такої аварії ні морально, ні технічно. І коли вже сталася трагедія, довго все подавалося в присмерках напівправди);

***Ведучий 1***: 2-й урок — милосердя

(всі люди відгукнулись на біду, прийшовши чорнобильцям на допомогу: збирали кошт, у фонд Чорнобиля; діти-чорнобильці відпочивали й оздоровлювались у санаторіях, таборах відпочинку);

***Ведучий 2***: 3-й урок — патріотизму

(ми мусимо завжди пам'ятати про подвиг пожежників, щоб у потрібну хвилину стати на захист, прийняти правильне рішення, насамперед думати про тих, хто нас оточує, а не про себе; бути чесними і сміливими, бути людьми, гідними свого народу і не "зганьбити його; любити й берегти рідну землю).

 ***Ведучий 1:*** Як багато горя... Воно б'є у наше серце, у свідомість. Страшне чорнобильське лихо і досі продовжується, забираючи все нові й нові жертви.

Але я вірю, що пісня у лузі ще озветься і доля сонечком зійде, з'явиться радісна веселка після чистого дощу над тобою, мій краю.

***Учень 12***. Ти шляхом болісним пройшла крізь Чорнобиль, Україно.

Атомом зранена була, та не встала на коліна.

Де твій, природо, зелен дім? Сині ріки, синє небо?

Чисте майбутнє нам усім зараз треба, зараз треба.

Хай повертають на поля знову зграї журавлині.

Хай хлібом повниться земля й лине пісня солов’їна.

Хай кришталевої води будуть повні твої ріки.

Та розцвітають хай сади і не в’януть вже повіки!

***Ведучий 1***. Пам’ять... саме вона є рушієм еволюційного поступу в майбутнє й оберегом найвищих загальнолюдських цінностей. І якщо весь народ пам'ятатиме свою історію, він заслуговує на повагу, він вартий того, щоб дивитися у майбутнє. Ми повинні ставитися до природи, як до матері, а себе відчувати її дітьми. Наше майбутнє у наших руках.

***(Інсценування вірша «Чорнобиль-трава»)***

*(Вчитель та учень 1-3 класу. (Вони говорять на фоні екрану, де можна показати видео з малюнками))*

***Вчитель***: Намалюй мені, будь ласка, радість і красу.

**Учень**: І малюю я веселку, і квітку, і росу.

 З посмішкою на обличчі дівчину в вінку,

 І хлопчину, що кружляє з нею у танку.

**Вчитель**: Намалюй мені розлуку, смуток і журбу.

**Учень**: Я малюю лист осінній, схилену вербу,

 Що спустила свої віти голі до землі.

 І ключами в синім небі линуть журавлі.

**Вчитель**: Намалюй мені ще ніжність.

**Учень**: Тема не проста.

 І малюю я рожеві мамині вуста,

 І метелика, і сонце, й квітку лугову,

 І зелену, шовковисту молоду траву.

Вчитель: Намалюй іще малюнок, намалюй біду.

**Учень**: Як її намалювати? Спосіб не знайду.

 Чи поранену пташину, може, ледь живу?

 А рука сама малює чорнобиль-траву…

**Вчитель:** Нащо ти траву малюєш? Це біда така?

**Учень**. Цю траву зовуть чорнобиль, ця трава гірка.

 В ній отрута, смерть і сльози, і брудна вода.

 В ній хвороби, сум, неспокій. Це страшна біда.

**Вчитель**: Краще намалюємо щось гарне. Намалюємо життя.

 А гірку траву ту чорну - викинь на сміття. (і викидає малюнок)

 Так, дитино, намалюю я життя тобі.

 І надії намалюю, й мрії голубі.

 Намалюю синє небо, чисте джерело.

 Намалюю я лелеку, поле і село.

 Намалюю віру, розум, доброту й любов.

 Хай не росте трава - чорнобиль більш ніколи…більш ніколи знов.

**Учень 13**. За днями дні, ідуть повільно роки

За днями дні, - і другого немає

Нехай же лихо наше проминає

І в світі не повториться ніколи

Хай стане мир з стократ,

Хай над землею чисте небо буде

Чорнобиль – попередження, набат,

Його уроків людство не забуде.

***Ведучий 2***: Шановні присутні! Минатимуть десятиліття, але сумний набат Чорнобиля не дає заспокоїтися нам. Сьогодні кожен із нас розуміє, як важливо поважати природу. Чорнобиль став найсерйознішою пересторогою нашому варварству і сваволі. Тож хай палає свічка пам’яті. Хай полум'я свічок у наших душах зіллється в одне полум'я віри. Ми будемо жити! Нехай ніколи не повториться Чорнобиль! Нехай завжди одягається зеленню і творить тепло весна, яскраво буяють квіти, і дихається на повні груди чистим повітрям! Будемо ж берегти природу, будемо мудрими дітьми планети Земля!

***Учень 14:*** Хай ожива вода Дніпрова,

Правічні височать дуби,

І хай полин, трава-чорнобиль

Не буде іменем біди.

 ***Ведучий 2.*** Чорнобиль для нас ніколи не стане минулим. Величний подвиг здійснил ті, хто брав участь у ліквідації наслідків вибуху на четвертому енергоблоці атомної електростанції.

***Ведучий 1***. Без самовідданого героїзму тих мужніх людей наслідки могли бути набагато гірші.

***Ведучий 2***. Від усього серця зичимо ми героям-ліквідаторам міцного духу, здоров'я і впевненості у завтрашньому дні!

Дякуємо за увагу.