**НА ЇХНЮ ДОЛЮ ВИПАЛА ВІЙНА**

**Сценарій вечора-пам’яті учасників бойових дій Афганістану**

**ВЕДУЧА 1:** Доброго дня всім присутнім у цій залі! Сьогодні ми зібралися у день релігійного свята Стрітення Господнього, щоб вшанувати учасників бойових дій на території інших держав.

**ВЕДУЧА 2:** На превеликий жаль ми вшановуємо героїв тих воєн на тлі нових жертв наших співвітчизників, які гинуть у так званій гібридній війні, розв’язаній Росією на Сході нашої держави.

**ВЕДУЧА 1**: Героїзм наших українських патріотів у попередніх бойових діях став прикладом для тих, хто сьогодні віддав своє життя і тих, хто нині воює за незалежність нашої держави.

**ВЕДУЧА 2**: Більш як 70 років минуло після закінчення другої світової війни. Проте для широкого загалу залишається невідомим те, що після 1945 року війська Радянського Союзу приймали участь у 24 локальних війнах і збройних конфліктах на території 16 іноземних держав.

**ВЕДУЧА 1**: Географія бойових дій широка – Польща, Угорщина, Чехословатчина, Афганістан, В’єтнам, Корея, Китай, Монголія, Чилі, Єгипет, Нікарагуа – перелік можна продовжити. Питання «Кому це було потрібно?» - відповіді немає, тільки одна тишина.

**ВЕДУЧА 2**: Найбільш масштабною, тривалою та трагічною з локальних воєн була війна в Афганістані. Вона розпочалася 25 грудня 1979 року й закінчилася 15 лютого 1989 року. Тривала 3340 пекучих днів і холодних ночей. У цей період кожної доби гинув один і отримували поранення 2 вихідці з України.

*Відеоролик Н. Яремчук «Не жди мене»*

**ВЕДУЧА 1**: Близько 160 тис. призваних з України, а всього більше 600 тис. радянських воїнів пройшли через афганське пекло. З 1979 до 1989 року 290 українців не повернулися з Афганістану, 62 – вважаються зниклими безвісти, або потрапили в полон. Отримали поранення більш ніж 8 тис. українців, 4687 з них повернулися до батьківських будинків інвалідами.

**ВЕДУЧА 2:** До слова запрошується голова Костопільської районної державної адміністрації Олександр Адамович Середа.

*(виступ, нагородження)*

*(пісня тріо «Заквітчали дівчатонька»)*

До слова запрошується голова Костопільської міської ради Євгену Олексійовичу Денисюку.

*(виступ, нагородження)*

**ВЕДУЧА 1:**

Минають дні, ідуть роки,

Життя листки перегортає

А біль Афгану - на віки

В душі чомусь не замовкає

**ВЕДУЧА 2:** У горах тієї нескореної країни, яку ще нікому не вдавалося завоювати, школу витривалості і мужності пройшли дві з половиною тисячі юнаків з Рівненщини. На жаль, 108 із них не повернулися додому живими. Вісім цинкових домовин зустріла й Костопільщина…

**ВЕДУЧА 1:** До слова запрошується голова районної спілки ветеранів Афганістану Василь Володимирович Ярмольчук.

*(виступ, нагородження)*

**ВЕДУЧА 2:** Ти – вічний біль Афганістан,

Ти – наш неспокій.

І не злічить глибоких ран

В борні жорстокій

І не злічить сліз матерів, дружин, дітей –

Не всі вернулися сини із тих ночей…

Вже багато літ, як прийшли назад додому,

Та до цих пір чує душа війни оскому,

Та до цих пір  ще стогнуть ночі, ниють рани,

А у снах – «духи» налітають, мов шайтани.

**ВЕДУЧА 1:** Василь Прищепа**…** В його рідному селі Головині святкували третій день Різдва. Відзначаючи колядні свята, рідні відлічували тих 5-6 місяців, коли синок Васильок повернеться до рідної домівки. Проте не судилося цьому збутися…

Батьківська земля прийняла Василя на півроку раніше від закінчення строкової служби. За непроханим «Чорним тюльпаном» полетіла на Батьківщину сумна звістка про смерть рядового Прищепи…

Командири військової частини писали, що рядовий Василь Прищепа зарекомендував себе дисциплінованим воїном, висококласним спеціалістом. Добросовісно справлявся зі своїми обов’язками. Брав участь у бойових операціях. А в думках матері вкарбувалося навіки: «Спокійним був… До науки охочим… Працювати любив…»

Пам'ять… Тепер вона одна зігріває і тривожить серця рідних. Вона одна лишилася у спадок від сина. І не має на світі ліків, що могли б загоїти рану на материнському серці…

Сьогодні на зустрічі присутня мама Василя Прищепи Ольга Кирилівна.

*(Вітання)*

**ВЕДУЧА 2:** Валентин Жданюк…Працюючи в колгоспі «Правда», а пізніше на домобудівному комбінаті, Валентин Жданюк і гадки не мав, що в мирний для нашої країни час, доведеться проливати кров під час бою з душманами. Вже там, у Афгані, довелося побачити і долати все: і гірські перевали, зовсім не звичні для нього, і жорстокість та звірства ворога…

Не витримало серце матері… Невимовне горе обірвало її ще молоде життя…

**ВЕДУЧА 1:**

Очі туманить ядуча сльоза,

руки скувала утома.

Палить їй душу афганська гроза –

Син не вернувся додому.

В неї він був ясночолий, як світ,

сонячно так усміхався.

Ще й 20 не було йому літ...

Юним на вік і зостався.

Ясеночки. Синочки. Сини.

Колосочки вкраїнського поля.

Скільки вас не вернулось з війни?

Скільки гибіє ще у неволі?

**ВЕДУЧА 2:** Ігор Мартинюк…Ігор мало писав про службу. Не хотів тривожити хвору маму… У нас гарна погода… Я живий і здоровий… Пишіть більше про себе…».

В останньому листі за 19 квітня умовляв: «Не переживайте… Скоро побачимось…». Та видно не судилося. Це сталося під час великої бойової операції. Відділення воїнів-десантників, у якому був і Ігор, потрапило в оточення. Хлопці довго вели нерівний бій. А коли порятунок був зовсім близько, на допомогу прилетів вертоліт, – душмани підбили його. Загинуло ще 16 чоловік…

**ВЕДУЧА 1**: Ще навчаючись у Костопільській школі-інтернаті, Ігор любив фізкультуру, різьбу по дереву. А вдома, в с. Кам’яна Гора, де народився і виріс, допомагав мамі по господарству. Вихованим був і дуже надійним.

Ігор Мартинюк був представлений до нагородження орденом Червоної Зірки ще за життя, бо ніколи не ховався за спини товаришів.

**ВЕДУЧА 2:**

Затис руками хлопець рану,

А кров між пальцями біжить.

Мені вмирати рано, рано,

Я хочу жити, жити, жить…

І до кінця він сподівався,

Але йому не повезло.

Ні болю й страху не було…

Він помер, лиш здивувався…

**ВЕДУЧА 1:** Михайло Степанчук…Михайлове поле. Здається, ще вчора сам Михайло Степанчук, допитливий учень Звіздівської середньої школи разом з іншими однокласниками працював тут на догляді просапних культур. Працював завжди старанно, на совість.

Випало так, що доля закинула Михайла в згорьований Афганістан. Він був танкистом. В багатьох боях випадало брати участь. Але як важко йому не було, завжди був на передовій.

І в тому останньому бою, коли залишився у підбитій машині, відстрілювався від душманів до останнього подиху.

Він назавжди з цим полем, з цим краєм, адже там – його батьківська хата, материнська колискова пісня…

*(Пісня тріо «Ви ж поля»)*

**ВЕДУЧА 2:** Микола Банацький…Народився і виріс Микола Банацький в селі Велика Любаша. Як і його ровесники любив сміх і музику, шепіт пташок і шелест хлібів.

І разом з тим, щось відрізняло його від своїх однолітків. Вже надто добродушним, спокійним і терплячим був. По закінченні восьми класів пішов працювати на домобудівний комбінат. А ще допомагав неньці по господарству і вчився у вечірній школі.

27 років пройшло, а мати Галина Олексіївна все жде і жде свого Миколку. І не має на світі таких слів, щоб можна було передати тугу матері…

*(Пісня Тиана Роз «Мамо, не плач» 4.28)*

**ВЕДУЧА 1**: Микола Кулініч… Вічнозелені сосни, чому ви схилили додолу віти? Чому нерухомо стоїте у глибокому мовчанні? Розкажіть про Миколу… Ви ж бо знали його з малечку, з дитячих літ… Не чуєте? Мовчите? Бережете у своїх кронах вічну пам'ять про нього…

Саме з цього я почну оповідь про яскраве, коротке життя юнака, який у неповні двадцять сміливо ступив назустріч смерті – Миколу Кулініча із села Малий Мидськ.

Микола любив ці сосни. Разом із однолітками вирушив до них за квітами, пізніше за ягідьми та грибами, а зимою подобалося йому на лижах походити. Що й говорити, для кожної людини найдорожчий той клаптик землі, на якому зробила перші свої кроки у великий світ.

**ВЕДУЧА 2**:

Сива я, мов лебідь, –

Глянь, моя кровинко!

Кожен день про тебе думаю я, синку.

Сину мій рідненький!

Мій рожевий квіте!

У твоїх ровесників учаться вже діти.

А в подвір’ї нашім сумно терен в’ється.

Голосом дитячим хата не озветься.

Стало життя мукою, сину мій коханий!

Жовтою розлукою відцвіли тюльпани.

Мальви світлоокі голівки схиляють.

Марно рік за роком тебе виглядають…

Сину мій коханий, мороком повитий!

Не лікує рани час несамовитий.

Не загоїть серце бальзам пісні, слова,

Бо тебе не верне ніяка промова.

Криком журавлиним небо розірветься…

Важко мені, сину, без тебе живеться.

І так рік за роком, дивлячись у небо

Тихим-тихим кроком я іду до тебе.

**ВЕДУЧА 1:** Отож на перших порах служби в Афганістані Миколі часто снилися рідні краї, друзі, а ще нова техніка в колгоспі, адже до армії набув спеціальності механізатора .

Але не судилося збутися мрії. Душманська куля обірвала молоде життя.

… То була велика операція. Радянські бійці, відбивши напад банди душманів почали переслідувати відступаючих. Необачливо нарвалися на засідку. Потрібно було діяти швидко. Молодий сержант Кулініч не розлучаючись з радіостанцією забув про власну небезпеку. І тут щось гаряче обпекло груди. Це сталося 7 червня 1984 року. Півтора місяця пролежав у госпіталі. Однак, врятувати Миколу не вдалося.

**ВЕДУЧА 2:** Ці рядки «Реквієму» земляку-афганцю Миколі Кулінічу присвятив Володимир Приходько:

**ВЕДУЧА 1:**

Він воював в Афганістані

І там поранило його…

Помер не від одної рани.

«За що?» - спитати б, і в кого?

Його привезли в домовині

Додому в ріднеє село

Забрали в батька й мами сина

Загинув – як і не було

І сива мати заридала,

На домовину впавши ниць:

Уже ніколи не побачить

Його усміхнених очей.

Село зібралось біля хати –

І рідні, й близькі, й дітвора.

Пора товариша ховати.

Усе завмерло враз. Пора…

Селом процесія рушає,

На цвинтар на руках несуть,

Всі односельці проводжають

Хлопчину у останню путь.

І попрощались, поховали,

Останню шану віддали,

Щоби про нього пам’ятали

Присутні всі, що тут були.

Хороший хлопець був, цікавий

З багатодітної сім’ї

Та молоде життя забрали,

Ті, що сиділи у Кремлі

**ВЕДУЧА 2:** Микола Левчук… «Я не бачив війни…» – заспокоював своїх рідних Микола Левчук із села Рокитне, чиє молоде життя обірвалося у Афганістані. Невеличка скринька листів та з десяток пожовклих фотографій – оце й усе, що залишилося після Миколи. Для батьків вони перетворилися у найцінніший скарб. Кожне написане слово, кожний погляд ще зовсім молодих очей до їхнього скону нагадуватимуть про коротке синове життя та його мученицьку смерть.

Микола усвідомлював справжню ціну солдатських листів, розумів з яким нетерпінням їх чекають. Тож і писав рідним часто, заспокоюючи їх, що все буде гаразд. Останнього листа 24 березня 1985 року писали командири: Автоколона поверталася з чергового рейсу… Несподівано автоколону почали обстрілювати вороги. Автомобілі спалахнули один за другим, мов сірники… Микола першим зорієнтувався у складній ситуації і відкрив вогонь… З того рейсу не повернулися живими вісімнадцять юнаків…

**ВЕДУЧА 1:**

Не плач, мамочко!Дуже прохаю

Якщо той раз я вижить зумів,

То й на цей раз вернуся, гадаю,

В рідний край з краю гір і пісків.

Бережи себе, люба матусю

І не плач, взявши в руки листок,

Ти лиш вір, що я справді вернуся

Мені випав щасливий квиток.

…На адресу стару не пиши ти,

Бо листи не застануть мене.

Боже, мамо! Як хочеться жити!

Вір, що куля мене обмине.

Я цілую тебе мила мамо!

Пам’ятай же слова мої ці:

Я вернусь і ніяка вже сила

Не розлучить нас в цьому житті

**ВЕДУЧА 2:** Савчук Леонід Іванович, молодший сержант, командир відділення 2 групи 2 роти. Народився в с. Іваничі. Після закінчення Рівненського профтехучилища №38 працював слюсарем на Костопільському домобудівному комбінаті. У збройні сили СРСР призваний 7.05.1984 року, закінчив курси десантників.

У Афганістані з літа 1985 року. При виконанні чергового завдання в Бадельській ущелині провінції Кунар розвідувальна група вступила у нерівний бій з ворогом. Командир Савчук діяв сміло і рішуче, знищив 2 вогневі точки противника, але підступна ворожа куля обірвала і його молоде життя.

Односельчани шанують пам’ять про свого героя. Його ім’ям названа вулиця рідного села Іваничі.

*(Звучить пісня «Афганістан» виконує Юрій Кравчук)*

**ВЕДУЧА 1:** Летять, відлітають у вічність роки. Роки, скільки б їх не минуло, не зітруть у народній пам’яті імена воїнів-афганців. Схилімо ж голови перед світлою пам’яттю тих, хто віддав своє життя, увійшов у безсмертя. Вічна їм пам'ять, вшануймо хвилиною мовчання тих, кого нема серед нас.

*(Хвилина мовчання)*

**ВЕДУЧА 2:** Шановні учасники бойових дій на території інших держав, воїни-афганці, бажаємо вам усім і вашим родинам міцного здоров’я, життєвих сил, миру, злагоди, добробуту, достатку і довгих років життя!

**ВЕДУЧА 1:** Нехай кожен день приносить вам тільки радість та впевненість у завтрашньому дні, а пам'ять про загиблих товаришів завжди залишатиметься священним обов’язком. В народі кажуть: людина жива – доки про неї пам’ятають.

**ВЕДУЧА 2:**

Кожен день, кожен час пам’ятаймо,

Скільки жертв нам війна принесла.

Все, що можна, для миру віддаймо

Збережіть для нащадків життя.

**ВЕДУЧА 1:** Тож просимо представників громадськості, керівництва району та міста, районної спілки ветеранів Афганістану вшанувати полеглих у цій страшній афганській війні – покласти квіти до пам’ятника «Материнська скорбота», нашим воїнам-землякам, які загинули на війні у далекому Афганістані, що знаходиться на Меморіалі Слави.

*Звучить пісня Христини Панасюк «Дай, Боже, сили нашим солдатам» 4.28*

Підготували: зав. методичним сектором А.В.Захожа,

методист І.А.Назарова, 2016 рік