**Відділ освіти**

**Коломийської РДА**

**Струпківська ЗОШ І – ІІІ ступенів**

***ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ***

***(присвячено пам’яті героїв Крут)***

**Підготувала**

**заступник директора з**

**виховної роботи**

**ПасічнякО.М.**

**2015 н.р.**

**Вчитель.** Кажуть, що історія не повторюється, але деякі її події мають щось спільне. У пам’яті кількох народів зберігається історія про 300 героїв, що загинули, захищаючи свою землю від нападників. У давніх греків це були 300 спартанців при Фермофілах, у грузинів – 300 арагвійців на підступах до Тбілісі, а в українців – 300 козаків під Берестечком та 300 юнаків під Крутами.

 У бою під Крутами полягли київські студенти й учні, що 1918 року стали на захист незалежності своєї Вітчизни.

1. Земля дрижала. Схід в огнях жеврів.
Сурміли сурми. Гримали гармати...
А в їх очах вогнистих і завзятих
Горів святий благословенний гнів.

2. Ішли, де білість сніжних полів,
Де смерть взялася з вітром танцювати;
Свистіли кулі... Рвалися гранати...
— і постаті майнули в вир вогнів.

3. І прогоріло... Порохом зайшло...
Могилок триста заросло травою.
А ти, як все, усміхнене село
Сниш сині сни в солодкому спокою.

**Учитель.**Історія знає багато жертв в ім’я ідеї, але аналогічної Крутам не було. То що ж було під Крутами? Що прагнули гімназисти і студенти 1918 року.

 7 листопада 1917 року ЦР виконала волю українського народу, проголосила УНР. А вже через три дні 10 листопада 1917 року у Петрограді було прийнято рішення послати армійські сили для придушення контрреволюції. До контрреволюції була віднесена і ЦР. Так розпочалася війна Радянської Росії із законною владою УНР.

 29 січня 1918року під станцією Крути відбувся бій: 300 юнаків пішли в наступ проти 4000 більшовиків армії Муравйова.

Сподівалися перемогти, але сили були нерівними. Всі вони полягли, показавши нам приклад безстрашності в ім’я захисту національної ідеї.

**Учень.**

У думці – знову тліє – бій у Крутах…
О, неповторний часе золотий!..
Ми всі були зелені ще, як рута,
Але в душі палав вогонь святий.

І хоч навколо вир вогню шалено
Стогнав, як грім, і жах смертельний ніс;
Ми не схилили сонячне знамено
І бій важкий не видавив нам сліз.

Ми перед світом свідчили потугу
І довели, ми – лицарські сини,
Хоч не змогли розбити люту хугу
Та ще раз вчули пахощі весни.

За ту невдачу, що зазнали Крути…
Ні, не дарма пече серця наш гнів,
За ті могили, навіть без хрестів,
Що стогін їх щоночі й досі чути.

Хай виє знов зима поривом лютим…
Та ми – дорогу знаєм до мети:
Лицарство Крут! О, нам вас не забути.
Ваш чуємзов – невтомно далі йти.

**Кліп про Крути**

**Учитель.** 19 березня всіх полеглих було поховано в братній могилі на Аскольдовому цвинтарі. Немає сумнівів, що в тому жалобному поході брав участь і Павло Тичина. Можливо, він співав у студентському хорі. Можливо, навіть, що читав свій вірш із чернетки «На Аскольдовій могилі» - вірш – реквієм по убієнних.

**Вірш «На Аскольдовій могилі поховали їх..»**

4.Зима. Студінь. Снігів тороси.
На них — червона тінь,
Спинив похід орди матросів
Палких сердець курінь.

5. Чорніє шлях. І сунуть лави,
І хтось уже вмира.
І наче грім, лунає «Слава!»
І кат кричить «Ура!»...

6.Огонь... Дими... Як злива, стріли
І ряд цілий упав,
Вони ж несли свій прапор сміло, —
Сини безстрашних лав.

7. А ворог сік... Вістки скорботні
Пливли, казали всім:
На смертний бій ішло три сотні,
З трьохсот — вціліло сім...

8. Та сніг розтав. Понад байраком
Блакить і сонце знов,
Лише в житах ростуть не маки —
Цвіте юнацька кров.

9. А вітер їх довкруг рік-річно
Збира у пишний жмут.
Плете з квіток легенду вічну
Про чин героїв Крут.

Кліп «Ніколи не плач» пам’яті героїв Крут

**Учитель.**Минуть роки, століття та пам'ять про юнаків, які полягли під Крутами , не зникне вовік. Не має права зникнути. Адже без неї немає історії. Нема народу, немає країни. Вона світитиме не тільки українцями, а й всім тим, хто готовий покласти своє життя в імя ідеї.

 Нема любові понад ту,

 Що окропила кров’ю Крути

 І ту гарячу кров святу

 Народам світу не забути.

10. Широкими дорогами
Пішли юнаки.
— Вертайтеся здоровими! —
За ними батьки.
— Повернемось! Не згинемо!—
Вертався одвіт, —
Як ворога відкинемо,
На шлях цей глядіть!

11.З надіями, з музиками
Пішли юнаки.
В сліди їхні сльозинками
Спадали зірки.

12. Батьки скорбно молилися:
— Дай, Боже, снаги!
Шляхи їхні губилися,
Вкривали сніги.

13. Вдивлялися, кривавились
Зіниці дівчат:
— Дай, Господи, щоб вславились!
Вернулись назад!

14.Пожарами високими
Вкривалася даль.
Хрипіннями глибокими
Кричала печаль.

15.Батьки сиві журилися.
Чекали: прийдуть...
Дими з огнів курилися,
Лягали на путь.

А доленька-химерниця
Сміялась з імли...
Чи вернуться?

Не вернуться.

В майбутнє всі пішли.

**Кліп «Пам’яті Героїв Крут»**

**Учитель.** 300 «мучеників українських», 300 юних лицарів пішли в безсмертя. Молоді герої показали приклад мужності, відданості та незборимого духу. Герої не вмирають. Вони живуть в пам’яті наступних поколінь. Нам сьогодні небайдужа пам'ять про героїв Крут. Тож вшануймо їхню світлу пам'ять хвилиною мовчання.

***Хвилина мовчання.***

**Учитель.** Будьмо патріотами, любімо свою багатостраждальну матір Україну! Сьогодні вона, як ніколи, потребує нашої допомоги. Не будьте байдужими. Будьте гідними ваших славетних ровесників. Пам’ятайте наказ Великого Кобзаря:

 Свою Україну любіть,

 Любіть її вовремя люте,

 В останню тяжкую мінуту

 За неї Господа моліть!