*Сценарій лінійки до Дня визволення м.Підгородного*

*від фашистських загарбників*

 ***«Полеглим присвячується...»***

**1-ша ведуча.**

У тиші врочистій до пам’яті йдем,
Що в серці відлунює грізно.
В святому мовчанні над Вічним вогнем
Схиляється Мати-Вітчизна.

**2-га ведуча**

Минають роки, відлітають у вічність. Все далі відходять грізні і важкі роки Великої Вітчизняної війни, але не згасає пам’ять про тих, хто не шкодував своєї крові, свого життя. Кожен із нас поділяє думку, втілену в словах:

 „Ніхто не забутий, ніщо не забуто”.

**1-й ведучий.**
Із року в рік часопис віддаляє
Своїх нащадків далі від війни.
Та вересень нам знову й знову нагадає,
Як із життя ішли його сини.

**2-га ведуча.**
Буяють мирно квіти на могилах,
До сонця красного метелики летять.
А ті, кому війна зламала крила,
Священним вічним сном в могилах сплять.

**1-й ведучий.** Люди старшого покоління пам’ятають: вересень того незабутнього 44-го був напрочуд теплим і сонячним.

**2-га ведуча.** Ніби сама природа своїм таємним єством відчувала радість довгожданного визволення, що прийшло на нашу землю.

**1-й ведучий.** Не умре, загинувши герой,
Славна його доблесть і велична;
Хто в бою своє ім’я уславив, той
Житиме в серцях нащадків вічно.

**2-га ведуча.** У довічному боргу наше покоління і перед тими ветеранами війни, кому пощастило пройти через чорнило битв і дожити до світлого Дня Перемоги. Все менше залишається їх в життєвому строю. Даються в знаки і опалена війною молодість, сирі окопи і бліндажі, голод і холод, хвороби і рани. Їхні груди вкриті медалями, на скронях – сивина. Але вони пам’ятають ті страшні часи, хоч часто їм і не хочеться про них згадувати.

**М.В.** До виносу Державного Прапору України стояти струнко! Внести Державний Прапор України!

***Гімн***

**М.В.** Урочистий лінійка з нагоди святкування визволення м.Підгородного від фашистської навали оголошується відкритою!

**М.В** на нашому святі присутні діти, онуки, правнуки тих земляків-підгородненців, які загинули або пропали безвісти в роки війни, діти війни, мешканці мікрорайону, вчителі, учні

**1-й ведучий** *Сонце палило нестерпно, Гнулось садове гілля.*

*Падали яблука в серпень, Глухо стогнала земля.*

*Рвали снаряди їй груди. Всюди гриміла війна,*

*Падали скошені люди, їх не щадила війна.*

**2-га ведуча.** *Пам'ятайте, друзі, цих людей довіку,*

*Тих, хто повернувся і поліг в боях.*

*І вклонімось всі ми низько до землі їм,*

*Квітами устелим їх тернистий шлях.*

**2-га ведуча.**  Роки... Скільки б їх не минуло, не зітруть у народній пам’яті світлі імена тих, хто віддав своє життя за незалежність нашої Вітчизни. Не забуваємо ми воїнів нашого села. Золотими літерами вписані їх прізвища та імена в книзі „Пам’яті”.

Право покласти квіти до пам’ятника надається учням нашої школи
***Пісня «Журавлі»***

**1-й ведучий**
Спинись, проклятий супостате,
На світ ввостаннє подивись:
За тіло матері розп’яте
Сини на пару піднялись!
У бій за наші ниви,
За ясний сміх дитячий,
За юний спів щасливий,
За славний труд гарячий.
Вперед, полки суворі,
Під прапором свободи,
За наші ясні зорі,
За наші тихі води!

**«Закаты алые»**

**1-ий ведучий.**  Кожна людина зберігає в пам'яті момент свого життя, який

здається їй другим народженням, переломом у всій подальшій долі.

**2-а ведуча.**  Війна живе в душах переживших її такими спогадами.

**1-ий ведучий**. Мільйони людей забрала Велика Вітчизняна війна. це важко усвідомити. Смерть однієї людини – це трагедія. А коли мільйони… Загиблим не болить. У живих продовжують кровоточити рани: у ветеранів, які втратили своїх друзів однополчан, рідних і близьких, душі, які простріляні похоронками, у рано посивілих дітей війни, які не побачили своїх батьків і пережили пекло окупації.

**2-а ведуча** Війна нагадує про себе тисячами обелісків і братських могил. Вони – святиня нашої пам’яті.

***ПІСНЯ «О той весне»***

**1-ий ведучий**. У війни не жіноче обличчя…Адже скільки жінок, юних дівчат виносили на своїх тендітних плечах поранених, збивали ворожі літаки, були снайперами, виконували чоловічу роботу в тилу ворога.

**2-а ведуча**
Дівчина в сірій шинелі,
В куцих, простих чобітках
Йшла, де взривались шрапнелі,
Йшла з автоматом в руках.
Дівчата в бої йшли крізь ночі,
З калюж умивались дощем,
Їм бачились коси дівочі
Під грізним гарматним вогнем.
Недобрії очі лякали,
І танків боялись в бою.
Але, як мужчини, вмирали,
Землю обнявши свою.

**1-ий ведучий** А скільки їх було в партизанських загонах. Вони ходили в розвідку, лікували ранених, забезпечували зв’язок з Великою землею і часто гинули, не проронивши ні слова в руках фашистських катів.

**2-а ведуча** А скільки матерів, сестер, коханих чекали і не дочекалися своїх синів, братів, чоловіків. У народі недаремно кажуть, що час не владний над материнським горем. І скільки б не минуло років і десятиліть від того недільного ранку, коли пролунало страшне слово „війна”, вони ніколи не принесуть спокою матерям, діти яких віддали найдорожче – життя у боротьбі з фашистськими загарбниками.

**1-ий ведучий** Пам'ять..Вона нетлінна і вічна. Вона дивиться на нас із старих фотографій, сумних похоронок,листів з фронту, які зберігають донині діти, рідні, онуки і правнуки

**2-а ведуча** Пам'ять .. Вона не дає померкнути жодній сторінці історії великої народної перемоги над фашизмом

**1-а ведуча** Ми знову прийшли всі сьогодні

до пам’ятника невідомому Солдатові

де радість і сум у серцях,

не злічити життів всіх солдатів,

що забрала проклята війна.

**2-ий ведучий** Кожному з них хотілося вижити, хотілося повернутися додому. Серед тих, хто йшов дорогами війни були і ваші рідні.

**1-а ведуча** Їх імена на мармурі куто,

 На граніті, металі, щоб кожен їх знав:

 «Ніхто не забутий, ніщо не забуто!»

 І безвісти ніхто не пропав.

**2-а ведуча:** Їх прийняла війна лишивши списки

Загиблих у праведнім бою

Застигли в тузі обеліски,

В гранітнім каміннім строю.

**1-а ведуча** Не забуваймо героїв-воїнів міста Підгороднього , які пішли на фронт, і не повернулись в своє рідне село. Їхні тіла прийняла не тільки українська земля. Вони знайшли спочинок і в Польщі, і в Німеччині, і в Росії, і на Україні, а доля деяких односельців і досі невідома.

Пам’ятайте про тих, що безвісті пропали,

 Пам’ятайте про тих, що не встали як впали.

Пам’ятайте про тих, що згоріли як зорі,-

Такі чисті і чесні, як повітря прозоре.

Пам’ятайте про тих, що за правду повстали,

Пам’ятайте про тих, що лягли на заставах.

Пам’ятайте про тих, що стрибали під танки...

Є в місцях невідомих невідомі останки.

Є в лісах, є у горах, і є під горою –

Менше в світі могил, ніж безсмертних героїв.

Пам’ятайте про них і у праці, і в пісні –

Хай відомими стануть всі герої безвісні.

**М.В.**   І тому я прошу хвилиною мовчання вшанувати пам'ять всіх тих хто не повернувся з війни. **Хвилина мовчання**

**2-а ведуча:** Ми думаєм про вас, хто не вернувся з битви,

 Ми думаєм про вас, хто нині ще живий.

 Ми будемо за вас свій отчий край любити

 І на землі своїй лишати добрий слід

**1 ведуча** Неможливо позбутися нав’язливої жахливої думки: а прийде ж день, коли піде з життя останній з цих літніх людей з орденами. Піде у вічність, понесе з собою живі спогади. Що ж залишиться після них? А залишиться Пам’ять, світла пам’ять про незабутніх героїв.

***Пісня «Птицы белые»***

**М.В**. Слово надається директору школи Драган В.А.

**2-га ведуча:**  На меморіалі Вічної Слави завжди панує скорботно урочиста тиша. Полум’я вічного вогнища, вічна пам’ять про синів і дочок, які не повернулися з поля бою. Пожертвували своїм життям заради життя на землі.

**1-й ведучий.** Сьогодні ми з великою вдячністю і любов'ю вітаємо вас,

дорогі ветерани. Поморозь лягла на ваші скроні, роки поорали зморшками

ваші обличчя, але ваші серця залишилися молодими. Ви бережете пам'ять

про ті страшні роки.

**2-га ведуча:** Ми хочемо без воєн жити,

 Хай буде мир на всій землі!

 Хай дім новий будується,

 Хай сад новий росте в селі,

 Нова зростає вулиця.

**1-й ведучий.**. Ми будемо вчитись, щоб наша держава

 Знову могутньою, сильною стала.

 Хай зіркою в світі засяє єдина

 Велична, прекрасна моя Україна.

**2-га ведуча:** Нехай ніхто не половинить,

 Твоїх земель не розтина,

 Бо ти єдина, Україно,

 Бо ти для всіх у нас одна!

***Пісня «Україна» або Мир всем***

**1 ведуча:** Україна! За її мир і спокій полягли мільйони. Війні не бути.
Нехай панує мир!

**2-й ведучий.** І ми про це подбаємо. Ніхто не забутий, ніщо не забуто…

**М.В.** Увага! До виносу Державного Прапору України стояти струнко! Державний Прапор України винести !

***Гімн України***

**М.В.** Урочистий лінійка з нагоди святкування святкування визволення м.Підгородного від фашистської навали оголошується закритою!