**Скорботна свічка пам’яті святої**

 *Оформлена розгорнута книжкова виставка «Злочин проти людства », на якій зібрані книги, статті періодичних видань про масове знищення єврейського населення під час Другої Світової війни.*

**1 ведуча**: Їм — неоплаканим і невідспіваним... Їм — похованим без труни й молитви, позбавленим могили й шани — присвячується цей захід. Пом'янімо мільйоннії жертви.

**2 ведуча:** 1 листопада 2005 року Генеральна Асамблея Організації Об´єднаних Націй ухвалила резолюцію, в якій постановила, що день 27 січня — це Міжнародний день пам´яті жертв Голокосту.

**1 ведуча**: Дата 27 січня була обрана тому, що саме в цей день радянські війска визволили концтабір Освенцим, який знаходився на території Польщі. Верховна України прийняв 5 липня 2011 року постанову про відмічання щорічно цього дня в нашій державі.

**2 ведуча**: Чи визнаємо ми в повній мірі причину того, що убивство людини людиною знову набуло такого величезного розмаху, як у роки Другої Світової війни? Світ Голокосту існує й зараз, адже Голокост не лише єврейське питання. Геноцид, расизм, націоналізм можуть торкнутися любого народу.

**1 ведуча**: Зрозуміти причини сучасного геноциду, усвідомити світову історію ХХ сторіччя, зупинити фашизм, що відроджується, неможливо без знання історії Голокосту. Голокост - від Holocaust, що з грецької означає «всеспалення» - визначення масових вбивств євреїв у 1933 - 1945 гг. у Європі. Голокост - це наконечник на виструганій століттями стрілі антисемітизм.

**2 ведуча**: В ці скорботні хвилини слово має \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1 ведуча**: Голокост на Україні - систематичне переслідування та знищення єврейського населення України за ініціативою Німеччини німецькими нацистами, їх союзниками и колабораціоністами в 1941—1944 роках у рамках політики «кінцевого рішення єврейського питання».

**2 ведуча**: За одними джерелами на території України було знищена найбільша кількість євреїв з громадян Радянського Союзу приблизно, або половина усіх жертв Голокосту, за іншими поміж 850 000—900 000 євреїв, які жили на території сучасної України. Важливим фактором, який вплинув на долю євреїв, було співробітництво організацій українських націоналістів з нацистами.

**1 ведуча**: Знищення євреїв на Україні було організовано айнзатцгруппами: «В» (з кінця червня - початку липня 1941 року у Галичині та Волині), «С» - Центральна і Східна Україна та «Д» — що дислокувався на півдні країни. На території України не було газових камер: українських євреїв розстрілювали та скидали у ями.

**2 ведуча**: Маємо свідчення про 420 гетто, які знаходилися на окупованій території України, на 22 червня 1941 року: з них приблизно 60% було на території республіки, а 40% в румунській зоні окупації (що включають Чернівецьку, Вінницьку, Миколаївську та Одеську області).

**1 ведуча**: Ось деякі з місць з найбільшою кількістю вбивств євреїв на Україні: Київ: Бабин Яр, жертв - близько 100 тисяч чоловік; Сирецький концтабір, жертв - близько 25 тисяч. Одеса (Голокост в Одесі), Богданівка (Доманівський район) – кількість жертв, страчених у Доманівськім районі, перевищує 115 тисяч чоловік, з них близько 55 тисяч – безпосередньо у Богданівці.

**2 ведуча**:

*Страшна ніч огорнула мою Україну.*

*В небі високо засяли зорі.*

*Чому ж до зірок я думкою лину,*

*Схиляючи голову в тихій покорі?*

**1 ведуча**:

*Може, ті зорі — то душі людей,*

*Які відлетіли в трагічні часи? ...*

*А серед них скільки було дітей!*

*їм не бачити більше земної краси.*

*Ніколи вже їм не пізнати Кохання...*

*Не пройтися щасливими лісом, ні полем...*

*Голокост знищив життя і сподівання...*

*Раптом туга стискає душу мою...*

**2 ведуча**:

*Свічку поставлю на могилі.. Запалю.*

*Прошепчу я тихенько молитву свою*

**1 ведуча:**

*— Тих жертв замордованих, страчених я гріх замолю.*

*Хай світло від свічки у небо летить*

*— Хоча б одну Душу зігріє в цю мить,*

 *Щоб Душа ця загублена спокій знайшла*

*— І у Вічність до Бога вона відійшла.*

**1 ведуча**: Перед хвилиною мовчання прошу запалити свічки пам’яті... На знак вшанування світлої пам’яті тих, хто став жертвами Голокосту, увійшовши в безсмертя, схилімо голови і вшануймо їх…

**2 ведуча**: Найжорстокішим і звірячим було масове вбивство євреїв у Бабиному Ярі. На світанку 29 вересня київські євреї з різних кінців міста повільно двигались вулицями в бік єврейського цвинтарю, на Лук’янівку.

**1 ведуча**: Більшість з них думали, що їх чекає переїзд, але багато розуміли, що Бабин Яр - це смерть. В цей день було багато самовбивств. Родини пекли хліб на дорогу, шили похідні речові мішки, наймали підводи, двоколки. Підтримуючи один одного, йшли старенькі.

**2 ведуча**: Матері несли немовлят на руках, везли їх у колясочках. Йшли люди з мішками, пакунками, чемоданами, ящиками. Діти плелися рядом з батьками. Молодь нічого з собою не брала, а люди похилого віку намагалися взяти з собою з дому якнайбільше.

**1 ведуча**: Натовп людей безперервним потоком йшов по Львівській вулиці, а на тротуарах стояли німецькі патрулі. Велика кількість людей зранку до ночі рухались по бруківці; важко було перейти з одного боку Львівської вулиці на іншу. Ця процесія смерті продовжувалася три дня і три ночі.

**2 ведуча**: Люди йшли, зупиняючись, і без слів обіймалися, прощалися, молилися. Місто притихло. На Львівську вулицю, як потоки до річки, уливались натовпи з Павлівьскої, Дмитрієвьскої, Володарського, Нєкрасовській.

**1 ведуча**: За Львівською вулицею починається вулиця Мельникова, а далі – пустельна дорога, голі пагорби, балки з крутими схилами – Бабин Яр. Наближаючись до Бабиного Яру наростав гомін, змішуючись зі стонами та риданнями.

**2 ведуча**: Під відкритим небом була розгорнута ціла канцелярія, стояли письмові столи. Від натовпу кожного разу вилучали по 30- 40 чоловік і вели під конвоєм «реєструвати». У людей відбирали документи і цінності.

**1 ведуча**: Потім німці примушували людей роздягатися догола. Усіх без виключення – і дівчат, і жінок, і дітей, і старих; одяг ї збирали, охайно складали. Потім, приречених групами по 30-40 чоловік, кати ставили на край глибокого яру і впритул розстрілювали.

**2 ведуча**: Тіла падали з яру. Маленьких дітей зштовхували в яр живими. Багато, підходячи до місця страти, втрачали розум. Велика кількість киян до останньої хвилини розправи не знали, що робили німці в Бабіним Ярі.

**1 ведуча**: Коли мова заходить про Голокост, часто виникає питання: чому євреї не боролися за свою свободу, чому вони не чинили опір? Подібного роду питання відображають незнання фактів і реальних обставин, в яких опинились євреї в роки війни.

**2 ведуча**: В дійсності євреї, приречені гітлерівцями на повне знищення, чинили опір нацистам, приймали участь у озброєній боротьбі за своє визволення. Існували дві форми опору: духовне і фізичне.

**1 ведуча**: Духовний опір виявлявся в прагненні вижити, зберегти своїх дітей, свою культуру і національну самобутність. Для цього таємно організовували концерти і лекції в гетто, вручну копіювали книги, проводили вечори спогадів, збирались на таємні богослужіння.

**2 ведуча**: За колючим дротом не забували про виховання дітей. Більшість в’язнів гетто і таборів смерті вели щоденники, намагаючись зберегти для майбутніх поколінь свідоцтва про страждання жертв, про злочини нацистів, місцевих фашистів та зрадників.

**1 ведуча**: В’язні в гетто і таборах не обмежувалися духовним опором; поступово назріла ідея опору озброєного. Першими до озброєної боротьби з нацистами покликали підпільники Вільнюського гетто.

**2 ведуча**: Зброю здобували у місцевого населення, викрадали на німецьких озброєних складах; саморобні гранати й кинджали вироблялися в гетто. Підпільна робота в гетто була важкою і небезпечною.

**1 ведуча**: Про те, в яких умовах існували люди в гетто, говорять спогади тих небагатьох, кому випало зберегти своє життя, щоденники, записки, заповіти загиблих, а також накази та розпорядження нацистської влади.

**2 ведуча**: Найбільше за все жителі гетто боялися відправлення в концтабір або на розстріл. Особливий жах у жителів Каунаського гетто визивали розстріли в Дев’ятому форту старої місцевої фортеці. Саме туди звозили євреїв усе літо и осінь 1941 року.

**1 ведуча**: Литовський лікар, Є. Будвидайте-Куторгене, писала у своєму щоденнику 30 жовтня 1941 року: «Знову… відправлені на смерть десять тисяч з гетто. Обирали стариків, матерів з дітьми, тих, хто не пригідний до роботи. Багато трагедій: чи чоловік був у місті й, повернувшись не застав ні дружини, ні чотирьох дітей! Або дружину залишили, а чоловіка забрали».

**2 ведуча**: Чим далі від нас події єврейської катастрофи 1933-1945 років, тим більше мужності потрібно, щоб пам’ятати про загибель шести мільйонів євреїв і мільйонів інших людей, убитих за те, що вони були цигані, або слов’яни, по-іншому мислячі, або військовополонені…

**1 ведуча**: Мільйони невинно убитих, чий прах заритий в землю, або розвіяний по полям та дорогам, вірили в час помсти. В свої останні хвилини, стоячи на краю братської могили, переступаючи поріг газової камери, наближаючись до полум’я, приречені, посилали слова прокляття на катів, нагадуючи про неминучу відплату.

**2 ведуча**: І прийшов час відплати. Перемога справедливості після страшних років гітлерівського владарювання дає нам право з надією та вірою дивитись в майбутнє. Фашизм убив мільйони невинних, але фашизму не вдалося убити правду, добро й справедливість.

**1 ведуча**:

*Боже великий, всевладний,*

*Яви нам свою могуть,*

*Дай розпізнати правду,*

*— Праведників не забудь.*

*Дивляться в твої очі*

*Мільйони скатованих душ.*

*Пригорни їх, посели на спочинок,*

*Та їхнього сну не наруш!*

*Заступи нас і нашу державу*

*Од кривавих, лютих негод.*

*Всі ми — сущі, усопші, прийдешні*

*— Твій , безсмертний народ!*

**2 ведуча**: Хай навічно збережеться пам’ять про страждання катування мільйонів вбитих дітей, жінок, старих. Хай світла пам’ять замучених буде грізною пересторогою добра, хай попіл спалених стукає в серця живих та закликає до братерства людей і народів.

**1 ведуча**: Наш захід наблизився кінця. До нових зустрічей