**Сценарій до Дня УПА. Коли ви вмирали, вам сурми не грали…**

***«Нація».***

*До мікрофонів підходять ведучі.*

**Л.А. :** Крізь вічність із ясних зір і свічадо тихих вод в усій земній красі та зболеній печалі світить нам материнський образ нашої Батьківщини. Багато поколінь пішло на страждання, муки, смерть, щоб засвітилася зірка вільної, незалежної суверенної України.

**Роман В.:** Сьогодні, маючи свою державу, ми повинні пам’ятати, що для того, щоб синьо-жовтий Державний Прапор України вільно тріпотів над державними установами і закладами та вирізняв український народ серед інших, поклали свої голови мільйони українців. І найбільша заслуга в цьому тих, хто поліг за неї в середині минулого століття, тих, кого замордували у в’язницях і на каторжних роботах у 60-80-ті роки.

**Л.А. :** Піввіку мовчала зґвалтована історія, мовчали люди, а коли і називали імена героїв, то говорили з острахом, пошепки. Нині до нас повернулися і повертаються пласти правди, а з ними імена борців за національну незалежність, за право на життя, за свободу і віру.

**Роман В.:** Кожен народ має своїх героїв, яких шанує. Героїзм українського народу ототожнюється з боротьбою за незалежність України тому, що століттями ми були під іноземним гнітом і прагнули свободи, а найвідважніші словом та зброєю боролися проти загарбників, гинули або томилися у тюрмах і концтаборах.

**Л.А. :** На хвилі національного відродження в 1991 році проголошено незалежну Україну. Починаємо відкривати для себе нові сторінки історії, із забуття повертаються герої нашого минулого. У списку найвидатніших – герої

ОУН-УПА .

**Козир Н. :**

 Заради щастя і свободи,

 Заради гідності народу,

 Заради честі України –

 Вшануємо синів країни,

 Тих, що в нерівному бою

Свою Вітчизну захищали

І кров за неї проливали!

 Згуртована патріотизмом.

 Від комунізму і фашизму

 УПА, загонами міцними,

 На захист встала України!

Бо патріот – це та людина,

Що кров без жалю до краплини

Віддасть за долю Батьківщини,

За свій народ, за незалежність,

За небо і ланів безмежність.

За Прапор наш жовто-блакитний, -

УПА стояла непохитно!

 Героям України – слава!

 Благословенна та держава,

 Що має відданих синів!..

**Л.А. :** Дорогі друзі! Ми сьогодні зібралися у цій залі для того, щоб вшанувати пам'ять вояків Української Повстанської Армії, армії, яка не має аналогів у світовій історії, армії, яка впродовж понад 10 років вела нерівну героїчну боротьбу з ворогом, який переважав її в десятки чи в сотні разів, армії, яка вкрила себе невмирущою славою в боротьбі за створення Української незалежної держави і яка до цього часу цією державою належним чином не визнана.

**Роман В.:** Шлях українського народу до здобуття своєї державності важкий і тривалий. На цьому шляху було все: сльози і зітхання, підступність і зрада, героїчне і трагічне. Але в 40-50-х роках минулого століття цей шлях був так густо вкритий трупами і так щедро залитий кров’ю українців, як ніколи раніше. Десятки, сотні тисяч найсвідоміших українських синів і дочок поклали своє життя на жертовник України.

**Л.А. :** А все починалося, здавалось би, так добре. Вересень 1939 року. Майже всі українські землі об’єдналися нарешті в одній державі, та, на превеликий жаль, не самостійній, а в союзі радянської імперії, у керівництва якої сама думка про незалежність викликала неймовірну лють, жорстокість, ненависть і бажання вбити цю думку в самому зародку.

**Роман В.:** Український народ, знеможений жорстокою політикою радянізації після вступу на західно - українські землі 17 вересня 1939 року загонів Червоної Армії і НКВС, через два роки опинився в іншому пеклі – Україну окупували німецько-фашистські війська.
Іноземні загарбники прагнули завоювати і встановити панування на багатих українських землях. Ніхто з них не враховував інтересів самих українців.
**Л.А. :**  А наш народ жив, страждаючи і виношуючи мрію про власну незалежну соборну Українську державу. Знайшлася в Україні та сила, яка підняла ідею боротьби за вільну і самостійну державу вище всього іншого, навіть за життя. Це була Організація Українських Націоналістів, яка стала ініціатором створення та ідейним натхненником Української Повстанської Армії. Прислухайтесь до голосу історії!

**Звучить вірш “Зродились ми з великої години”**
**Зінкевич В.**

Зродились ми з великої години
В пожарах війн і полум’ях огнів.
Плекав нас бій по втраті України,
Кормив нас гніт і бунт на ворогів.
І ось ми йдем у бою життєвому
Міцні, тверді, незламні, мов граніт,
Бо плач не дав свободи ще нікому.
А хто борець, той здобуває світ.
Не хочемо ні слави, ні заплати,
Заплатою – нам розкіш боротьби.
Солодше нам за волю умирати,
Як жити в путах, мов німі раби.
Велику правду, для всіх нас єдину,
Наш гордий клич народові несе:
«Батьківщині будь вірний до загину,
Нам Україна вище понад все».

**Роман В.:**  1941 рік... Як тільки почалася війна між гітлерівською Німеччиною й СРСР, у Львові 30 червня Організація Українських Націоналістів під проводом Степана Бандери проголосила Акт відновлення Української Соборної Держави. Це примусило Гітлера виявити донедавна таємні плани щодо України, які стали смертельною загрозою для українського народу. Галичина мала стати інтегральною частиною німецького Рейху, а решта України – територією заселення німцями.
**Л.А. :**  Тому після проголошення Акту відновлення Української Держави німці заарештували Тимчасове Державне Правління на чолі з Ярославом Стецьком та Степана Бандеру.
Організація Українських націоналістів постала перед вибором: або безоглядна капітуляція і рабська покірність новому окупантові, який прийшов на українські землі, витіснивши Червону Армію та НКВДистські загони, або героїчна, нерівна боротьба на два фронти. ОУН вибрала друге.

**Махтура І.**

Чи вам відомо, хто то є повстанці?
Це ті, що їм немає вороття
До рідних хат, десь у рові, землянці
Чи під кущем їм місце для життя.

Ні вдень, ні в ніч, ні ввечері, ні вранці
Немає для їх долі забуття,
Бо в домах їх замість осель – руїна
Й розстріл рідних до п’ятого коліна.

Жадоба помсти за свій тихий рай
Сплюндрований у їх гартує дух;
До боротьби їх кличе рідний край,
І кожен з них той поклик любо слуха.

Нехай і мало їх, борців, нехай
Покірно інші ждуть, як віл обуха,
Від ката смерті, тільки не вони,
Не страшно їм нерівної війни...

Скільки вас, побитих у Карпатах,
Скільки вас, скатованих в снігах,
Знає тільки місяць, що на чатах
Вартував у синіх небесах.

Скільки вас без дому, без надії,
За морями в муках довгий час?
Діти долі, квіти веснянії,
Україна молиться за вас.

**Юля С.:** Народившись у важкі часи найжорстокішої з воєн в історії людства, втративши надію на підтримку світовими державами своїх ідеалів, Українська Повстанська Армія стала єдиним захисником українського народу, його прав і свобод. На боротьбу з гітлерівським фашизмом і більшовицьким тоталітаризмом піднімалися і падали кращі сини  і дочки України.

**Вадим М.**: Перші збройні формування виникають стихійно у волинських і поліських лісах ще у 1941 році під назвами «Поліська січ», «Поліське лозове козацтво» та інші. Пізніше ці військові об’єднання отримають назву – Українська Національна Революційна Армія. В народі їх називали бульбашами.

**Юля С.:** З осені 1942 року на Поліссі і Волині під егідою Організації Українських Націоналістів планомірно та організовано створюються збройні загони, які приймають назву УПА. Перший відділ УПА сформував на Поліссі в жовтні 1942 року Сергій Качинський (псевдо - Остап). 30 травня 1947 року Українська Головна Визвольна Рада проголосила 14-те жовтня 1942 року (на яке припадає і козацьке свято Покрови), офіційною датою створення УПА.

**“Присяга вояка УПА.”**

**Вадим М.**: Бійці Української Повстанської Армії завдавали нищівних ударів німецьким окупантам. 7 лютого 1943 року загони УПА атакували німецький гарнізон у містечку Володимирець. У ніч з 10 на 11 березня невеликий відділ УПА напав на фабрику у с.Оржево, де знаходилася велика кількість зброї та амуніції. Було знищено близько 60 німців. У бою загинув Сергій Качинський (Остап), який ішов в атаку попереду своїх бійців.

**Юля С.:** 2 квітня 1943 року загони УПА захопили м. Горохів. Німці в паніці відступили. Вранці 4 квітня повстанці відійшли в ліс.

У травні 1943 року німецький загін (400 чол.) напав на село Яполоть (Костопільщина). Відділи УПА оточили фашистів. Бій тривав шість годин і завершився перемогою українських партизанів.

**Вадим М.**: Обороняючи свою рідну землю, українські повстанці виявляли приклади великого героїзму і самопожертви. Лави швидко поповнювались добровольцями.

**Пінькас О.**

Ішли вони із сіл, із міст,

А в душах їх – той самий зміст,

В очах у них – народний гнів,

Що з сліз, що з горя накипів.

Шалійте, тирани, бо месник суворий

Вже чує скрипіння гидких шибениць.

Вже серце повстанське співа грізним хором:

«Не схилимось, кате, до ніг твоїх ниць!»

З твердого шляху скинемо колоди,

Гнівна рука кордони перетне.

За нами рушать в бій святий народи,

Ми рабства гнів зітрем з землі вогнем.

**Юля С.:** Основним завданням УПА була оборона українського населення. А тому і в основу організаційної побудови Української Повстанської Армії ліг принцип територіальності.

**Вадим М.**: Поступово від кінця 1942 р. до середини 1943 р. відділи УПА сформувались в Галичині, на Наддніпрянщині, в Буковині і на Закарпатті.
Територіально вони були поділені на 4 частини: УПА – Північ, УПА – Захід, УПА – Південь, УПА – Схід.
**Юля С.:** УПА – Північ – це були частини УПА, що діяли на Волині і Поліссі. Частини УПА – Захід – діяли на території Галичини, Буковини і Закарпаття. Територіальною базою групи УПА – Південь були Уманщина, Вінниччина і Поділля. УПА – Схід – це була прифронтова смуга Наддніпрянщини.
Таким чином, Українська Повстанська Армія була всеукраїнською збройною силою, що постала для оборони українського народу від загарбників.

**Вадим М.**:Українська Повстанська Армія найтіснішим чином була пов’язана з підпіллям Організації Українських Націоналістів, саме воно організовувало постачання частин харчами, одягом, організовувало лікування поранених.

**Юля С.:** В самій УПА члени ОУН складали більшу частину особового складу. Вони мали право на відзнаку – червоно-чорні стьожки на мундирах. Ці кольори вважалися барвами ОУН і символізували кров і землю.

**Вадим М.**:Вище командування УПА обов’язково було членами ОУН. Головний командир УПА з вересня 1943 року – Роман Шухевич – одночасно очолював бюро Проводу ОУН.

**Юля С.:** Політична і життєва принциповість, особиста відвага, батьківське піклування іншими, великий провідницький хист революційного діяча характеризували легендарного командира УПА Романа Шухевича, який у горнилі жорстокої доби творив нову героїчну сторінку історії української нації. У відповідь на пораду залишити Україну і виїхати за кордон, сказав такі слова: «Хто не може витримати – нехай їде. Йдіть – не забувайте нас. Ми відступати не можемо. Я залишаюсь там, де мушу бути»

**Вадим М.**:Таким був головний командир УПА генерал-хорунжий Роман Шухевич, герой української революційно-визвольної боротьби, який очолив збройну боротьбу українського народу за визволення України, і віддав своє життя за неї, щоб вічно жити у пам’яті та історії нації.

**Кліп «Генерали»**

**Настя Д.:** Влітку 1944 року для Української Повстанської Армії розпочалися нові випробування, коли на західноукраїнські землі повернулися більшовики, окупанти, які почали проти українців ще більші репресії, ніж перед війною.

**Назар З.:** Головним ворогом УПА після повернення більшовиків стали частини НКВС і «ястрибки» з числа місцевих жителів, які мордували людей, ґвалтували жінок, переодягнувшись у повстанську форму, щоб посіяти ворожнечу між населенням і повстанцями. Для того, щоб змусити воїнів УПА покинути територію України, окупанти використовували ще й такі методи, як випалювання лісів, де скупчувалися відділи УПА, виселення населення з підлісних хуторів і сіл, голодові блокади, захоплення і знищення заручників, засилання в УПА більшовицьких агентів.

**Настя Д.:** Незважаючи на такі складні умови, Українська Повстанська Армія продовжувала боротьбу. Необхідно було змінювати її тактику. Відповідно до наказу головного командування УПА відділи і сотні розчленовувалися, а їхні бійці і командири переходили в підпільну сітку. Основною формою боротьби стало збройне підпілля.

**Кліп «Партизани»**

**Назар З.:** Все важче і важче стає повстанцям боротися з переважаючими силами ворога. Через застосування різних підступних методів енкаведисти викривають криївки, бункери, місця постою повстанців. Вояки УПА, знаючи, що їх чекає страшна мученицька смерть в застінках НКВС, часто закінчують своє життя, підриваючись на гранатах.

**Настя Д.:** Більшовицькі варвари не залишали в спокої навіть трупи. Вони по кілька днів валялися на подвір’ях НКВС і ніхто не мав права забрати їх звідти, щоб поховати по-людськи. Потім ці трупи скидали в одну яму і закопували в кінці кладовища, не забуваючи при цьому покласти разом з ними вибухівку, щоб ніхто не смів їх перепоховати.

**Назар З.:** Радянська історія мовчала про брудні справи енкаведистів. Лише сьогодні братство вояків ОУН-УПА сторінка за сторінкою пише нову, справжню історію визвольної боротьби. Проводяться розкопки і перепоховання.

**Настя Д.:** Запалімо свічки пам’яті у наших серцях, перед людьми і Богом, і вшануймо пам'ять героїв хвилиною мовчання.

*(****Хвилина мовчання****)*

**Процик В.**

Не даремна жертва крові,

Не пропаща жертва муки.

Смерть бере життя героя,

Смерть дає життя нове.

Чин батьків, дідів-героїв

У серцях синів, онуків,

Наче який посів волі,

Проростає і живе.

Вже не зорять із діброви

В далечінь повстанські чоти,

Не ідуть нічним походом

Сірі сотні у степах.

Та їх дух живе в народі

Непокірний і завзятий,

Нездоланний дух такої

Легендарної УПА.

**Назар З.:** У 1952 році УПА після 10 років героїчної боротьби за волю України проти німецьких, польських і московських окупантів припинила свою діяльність. Незважаючи на те, що боротьба УПА не завершилася (та й не могла завершитися в тих умовах) перемогою, вона зробила  величезний внесок в розвиток національно-визвольного руху українського народу. Своїм прикладом вояки УПА запалили вогонь у серцях наступних поколінь українських патріотів. У цьому їх головна заслуга. У цьому їх історична роль.

**Кліп «Сніги-сніги»**

**Настя Д.:** Не вистачить слів, щоб висловити вдячність усім тим, хто поліг за визволення України . Її найкращі сини та доньки віддали свої життя, щоб сьогодні ми жили у незалежній, могутній державі.
Та чи може кожен з нас сказати, що усвідомлює це, пам'ятає про подвиги героїв УПА та совісно виконує обов'язки перед Батьківщиною ?!Нехай тисячі цих смертей будуть нам вічною пам'яткою, незагоєною раною в серці, болем, скороботою і захопленням. Стимулом створити потужну демократичну державу!