**Вчитель.** Дорогі діти! Шановні колеги. Сьогодні ми зустрілися в цьому залі, щоб ще раз пригадати істо­рію українського народу, вшанувати борців за волю і незалежність України! Чому саме сьогодні? Тому, що в січні завершується цикл важливих історичних дат України, У січні 1918 року було видано IV Універсал Центральної Ради, який проголосив незалежність Ук­раїни.

22 січня 1919 року в Києві на Софіївському майдані було об'єднано всі українські землі в єдину соборну українську державу Цей день увійшов в історію як День злуки.

29 січня вся учнівська і студентська молодь України вшановує пам'ять студентів і гімназистів, які загинули в бою під Кругами. Учні-старшокласники нашої інко­ли підготували літературно-музичну композицію, присвячену цим подіям.

**Учениця 1**

Моя Україна – зоря світанкова

Пшеничні лани – голубі небеса,

Її солов’їна калинова мова

Світиться, наче на сонці роса

О рідна матусю, за правду і волю

Справіку моляться твої вуста.

Моя Україна народження з болю,

Любові та віри Ісуса Христа.

**Ведучий.** Ні, немає на світі кращого неба, ніж небо України!

Воно благословляє свою Україну, береже у віках її материнську любов, тому його ніколи не відділити від рідної матінки-зємлі.

Подивімось на своє небо і думкою, як у тій чудовій пісні, полиньмо аж до Бога і гляньмо на трепетну Землю — і тоді відкриється нам на зелено-блакитно­му суцвітті планети край, що нагадує собою серце,— країна! Ні, як нема кращого неба, ніж небо України, так і немає кращої землі, ніж наша Україна!

(Звучить фрагмент із музичної казки «Ангелику Божий, Хоронителю мій» (Ю. Саснко, А. Бонковська). Виходить мати-Україна (дівчина в українському строї, вінку). Поруч — друга дівчинка (менша зрос­том).

**Дівчинка.** Дякую Вам, Мамо, за перший скарб — пісню над колискою.

*Мати починає наспівувати колискову.*

**Дівчинка.** Ми з Вашої любові і пісні прийшли в -

 І світ і бережемо в піснях Ваше життя:

 А поки співає Мати, доти буде на землі Україна.

*(Мати співає колискову).*

**Дівчинка.** Дякую Вам/Мамо, за пісні з глибин народних і вічних, які Ви принесли від" своєї колиски до останнього: порога життя, пронесли в голосі такому чистому, красивому і молодому.

**Хлопець.** Дякуємо Вам, Мамо, за другий скарб —рідну українську мову.

**Дівчина.** Слово Ваше осяяло нас, дітей, любов'ю — великою, як сонце, святою, як небо, рідною, як земля.

**Хлопець.** Слово Ваше святе стало Святим заповітом: не зрадиш маминої мови — не зрадиш Матері, зрадиш України.

*(Дівчина і хлопець сідають поруч з дівчиною. Мати - стоїть побіля куща калани. Звучить голос сопілки).*

Мати-Україна (підходить до куща калини і читає вірш)

**Мати-Україна**

Краю мій коханий, щире твоє слово,

небо твоє ніжно-голубе.

Рідна Україно, земле колоскова,

обіймаю піснею тебе.

Краю мій зелений, золото вербове,

стежко моя, роси голубі!

Мати Україно, сонце чорноброве,

уклоняюсь піснею тобі.

**Дівчинка.** - Дякуємо Вам, Мамо, за третій скарб — молитву до Бога.

**Хлопець.** Бачу, матусю, у світлому серпанку дити­нства Вашу руку, яка .хрестить нас.

**Дівчина.** Стою на колінах перед образами в хаті і в церкві — і хоральний церковний спів пливе під свя­тими куполами храму, й ангели літають у маєві виши­ваних рушників, і палахкотять свічки, світлими вог­никами тягнуться до неба і теж моляться Богу.

**Дівчина.**

Діво Пресвятая

Матір матерів,

Пригорни до серця

Всіх своїх синів.

Освіти їх душі

Світлом золотим.

Виповни любов'ю

Неспокійний дім,

Научи, як землю

Вберегти від їла,

Розумом, діянням

І крилом тепла.

Зоряна Богине,

Сонце доброти.

Землю України

Щастям освіти!

**Ведучий.**

Ми йшли до тебе, незалежність,

Через віки, через роки.

Цей шлях пролили й застелили

Дочок й синів кров і кістки.

Не вправі ми забуть події

Тих бурних літ —

Жовтії Води, Корсунь, Крути,

їх окропив нації цвіт.

 **Ведучий .**

Кращі із кращих за свободу

Сміливо стали без вагань.

За долю усього народу

В години визвольних змагань.

В наших серцях і в нашій крові

Дух. що його зродив Тарас.

Вічно живе і закликає

До боротьби і праці пас.

Хто каже, що ми незалежність

Без краплі крові здобули,

Той гнівить Бога, зневажає тих,

Хто за неї полягли.

 **Ведучий.**

Україно моя: Ти не символ, а доля.

Доля надто гірка, доля дуже солодка.

Смерть Івана Сірки, каземат Полуботка,

Соловки і поразки Мазепи,

І козацькі хрести на могилах в степу,

 І стрілецькі тіла біля Бродів у полі,

І вояки УПА, що померли за волю

 **2-й ведучий.**

Берестечко, Базар, Бережани і Крути —

Все це доля твоя — усього не забути.

Через тюрми ГУЛАТу, на кривавій Голгофі

Пролягав хресний шлях молодих патріотів.

Україно моя. ти не символ, а доля.

**1-й учень.** Історія була жорстокою з Україною. Про­тягом багатьох оголіть український народ не раз піднімався на боротьбу з поневолювачами. Море крові прилили - наші предки, щоб повернути втрачену дер­жавність і невмирущу славу Київської Русі.

**2-й учень.** Славну сторінку в українську історію вписав Богдан Хмельницький. Саме вій зробив першу ! пробу повернути Україні волю.

**1-й учень.** Другу спробу відтворити самостійну дер­жаву здійснили українці на початку XX століття. Спогадаймо тяженії часи, лихую годину, І тих, що вміли умирати за нашу Вкраїну

**2-й ведучий.** Прийшло XX століття... Воно було ба­гато в чому переломним для всього людства і нашої України. Це доба наших рідних старшого покоління, а частково і наша з Вами. На початку XX століття на­род України пережив трагедію Першої світової війни

**1-й учень** Чотири роки вирувала Перша світова війна і кінця її не було видно. Склалося так, що українці опинилися по різні боки фронту, та, мобілізо­вані до армій воюючих країн, змушені були стріляти один в одного.

**2-й учень**. Народи воюючих країн виснажувалися у цій війні. Невдоволення погіршенням життя, невдачі на фронтах, неспроможність царського уряду і війсь­кового командування перемогти або погодитись на мир призвели до відкритих виступів.

**3-й учень**. У Росії перемогла Лютнева демократична революція, поваливши царську владу. Це дало початок Українській національно-демократичній революції. Події цієї революції відкрили новітню добу в історії України.

**5-й учень.** На уламках Російської імперії виникла Українська Центральна Рада — революційна влада в Україні, яка і стала організатором боротьби за ство­рення незалежної Української держави на чолі з Михайлом Гру шевським.

**6-учень 7**  листопада 19.17 року Центральна Рада, виконуючи волю українського народу, проголосила УНР. А вже через три дні, 10 листопада 1917 року в Петрограді було прийнято рішення послати армійські частини для придушення «контрреволюції» на півдні Росії. До контрреволюції була віднесена і Центральна Рада. Так розпочалася війна Радянської Росії із закон­ною владою України. На територію нашої держави наступала 30-ти тисячна більшовицька армія під керівництвом В. Антонова-Овсієнка.

**1-й ведучий.** Напередодні вирішальних боїв за Київ 22 січня 1918 року Центральна Рада ухвалила свій IV Універсал, яким УНР оголошувалася цілком неза­лежною державою,

*(Ведучий зачитує витяг із IV Універсалу Централь­ної Ради).*

**2-й ведучий.** «Народе України!

Однині УНР стає самостійною, ні від кого незалежною, вільного, суверенною державою українського народу.

З усіма сусідніми державами ми хочемо жити в зла­годі й приязні, але ні одна з них не може втручатися в життя самостійної Української Республіки, Влада в ній буде належати тільки народу.

Українська Центральна Рада. Київ, 22 січня 1918 року».

**3-й ведучий.** 17 березня 1918 р., коли більшовики залишили Київ, а в столиці знову перебувала Цент­ральна Рада, тіла 27 юнаків, які загинули в бою під Кругами, були перевезені до Києва і перепоховані на Аскольдовій горі. Молодий поет Павло Тичина га­ряче відгукнувся на цю подію віршем «Пам'яті трид­цяти».

**Пам'яті тридцяти**

На Аскольдовій могилі Поховали їх

- Тридцять мучнів українців, Славних, молодих...

На Аскольдовій могилі Український цвіт!

— По кривавій по дорозі Нам іти у світ.

На кого посміла знятись Зрадника рука?

— Квітне сонце, грає вітер і Дніпро-ріка....

На кого завзявся Каїн? Боже, покарай!

- Понад все вони любили Свій коханий край.

Вмерли в Новім Заповіті З славою святих,

— На Аскольдовій могилі Поховали їх.

**Як сніги покривають землю**

Як сніги покривають землю,

Як нам білим встелять путь.

Спом'янемо тую славу,

Що осталась нам з-під Крут.

Не шукайте Термопілів,

Тільки Крути спогадай,

Де спартанці-українці

Полягли за рідний край.

 Триста юних одчайдухів,

 В сто крат більший був там враг,

Не вступились, не подались,

 Всі лягли там на полях.

**1-й ведучий.** «Крути - залізнична станція на Чернігівщині на лінії Москва - Бахмач - Київ, відома з оборонних боїв у січні 1918 р. перед наступом більшовиків на Київ. Тут 29 січня відбувся бій сотні Юнацької школи імені гетьмана Б. Хмельницького, сотні студентського куреня Січових стрільців та чоти гайдамаків (разом близько 600 бійців) з 4000-м більшовицьким заго­ном. У цьому бою загинуло близько половини бійців...

**2-й ведучий.** Один з очевидців писав пізніше про цей бій так: «П'ять годин безперестанку студентсь­кий курінь стримував червоні лави, сам будучи під градом куль і гранат.. Московські багнети без­жально кололи груди юнаків, їхні голови розбива­ли прикладами рушниць, добивали поранених. Бій скінчився. Полонених ворог майже не брав».

 **1-й ведучий.** Крути ввійшли в історію України як символ національної честі.

**2-й ведучий.** Сьогодні, 22 січня, річниця проголо­шення Акту Злуки ЗУНР і УНР.

Ця історична подія відбулась 22 січня 19І9 р. коли у Києві на площі біля Софіївського собору було про­голошено «Акт злуки» Української Народної Рес­публіки і Західно-української Народної Республіки. ЗУНР дістала назву Західна Область Української На­родної Республіки (ЗОУНР) і повну автономно.

*(Звернення Директорії Української Народної Рес­публіки від 22 січня 1919 року).*

Іменем Української Народної Республіки Дирек­торія оповіщає народ український про велику подію в історії нашої землі української.

3-го січня 1919 року в м. Станіславові Українська Національна Рада Західно-української Народної Рес­публіки, як виразник волі українців колишньої Австро-Угорської імперії і як найвищий їхній законо­давчий чинник, торжественної проголосила злуку Західної Української Народної Республіки в одноцільну, суверенну Народну Республіку.

Вітаючи з великою радістю цей історичний крок західних братів наших, Директорія Української На­родної Республіки ухвалила тую злуку прийняти і здійснити на умовах, які зазначені в постанові Західної Української Народної Республіки від 3-го січня 1919 року.

... Однині народ Український, визволений могутнім поривом своїх власних сил, має змогу об'єднаними дружніми зусиллями всіх своїх синів будувати не­роздільну, самостійну Державу Українську на благо всього її трудового люду.

22 січня 1919, у м. Києві

Голова Директорії: Володимир Винниченко

Члени: Симон Петлюра, Андрій Макаренко, Федір Швець, Панас Андріївський.

**2-й ведучий.** Відродилась Українська держава і знову згасла. Україну завоювали більшовики. Встано­вилась радянська влада. Сталінщина залишила глибо­кий слід на тілі України. Зламала і безжально скалічила мільйони людських життів.

**3-й ведучий**. Здобутки попередніх поколінь про­довжують своє життя в поколіннях прийдешніх. Во­ни допомагають, підтримують зберігати найсвятіше — пошану до справи наших батьків, дідів; справу бо­ротьби за Українську державу.

**1-й ведучий.** Йшли роки. Здійснилася мрія українців - об'єдналися. Десяти­літтями з незалежних від них причин вони не святкували 22 січня як День єднання українських земель.

 **Ведучий 2:** 21 січня 1990 року з нагоди Дня Соборності, злуки українських земель живий ланцюг людей простягнувся зі сходу на захід. Від Івано-Франківська до Києва стояли люди, взявши один одного за руки. Ланцюг єднання пройшов по шляху Киїи-Житомир-Рівно- Тернопіль-Львів-Івано-Франківськ. У ланцюг єдналися люди різних поглядів і переконань, віруючі й невіруючі, пред­ставники різних національностей.

**Ведучий 2:**

Єднаймося, шануймося та будьмо,

Забудьмо чвари і себе не губімо

Тримаймося родинного стебла,

Доволі нас упало із сідла.

**Ведучий 1**

Не даймося обнятися з ганьбою,

Не даймося продатися брехні.

Допоки ми не будемо собою,

 Ніколи нам не бути на коні.

**Ведучий 2**

Братаймося від серця і до серця

І з друзями ділімо хліб і сіль,

А хто на нашу душу замахнеться,

Ми вибухнемо гнівом звідусіль!

**Ведучий 1**

Єднаймося, брати-галичани,
Не час на роздори, не час,
Бо нам ще Великдень настане у

І доля всміхнеться до нас.

Від Чорного моря до синіх Карпат

Одна нероздільна родина

Без панства, без рабства,

Насильства і зрад –

Одна самостійна Вкраїна.

**Дівчина.** Господи, дай моїй молодій країні і сили любові, і великої віри.

**Хлопець.** Господи, дай мені сили, великої терпеливості і покори лічити свою Батьківщину.

**Дівчина.** Допоможи, Боже, кожній дитині відкрити книгу життя і побачити на першій сторінці з самого верху, що першим було слово, і Слово те — Бог.

**Учень**

У лиху і у світлу годину

Пригорну тебе, пене, як син.

Тільки разом, моя Україно,

Ми піднімемось з рабських колін.

Рідна земле, моя Україно,

Знаю, житимеш ти у віках,

І цвістиме довічно калина,

Буде небо купатись в житах.

Ми розправимо крила у леті

— Не здолають нас люті вітри,

Бо на сонячній нашій планеті

Українські цвітуть кольори.

Відродився прадавній наш корінь;

Голос предків озвався в мені,

Засвітились провісниці-зорі.

Усміхаючись нашій весні.

У степах дзвонить колос пшеничний

Під безхмарним блакитним шатром.

 Рідна пісня, проста і велична.

Із Карпат лине ген за Дніпро.

Не сваріться, жийте в згоді,

Тільки мир збере усе,

А незгода, наче вітер, все по полю рознесе.

А не будете йти разом ви до спільної мети,

То розгубите ту землю, що придбали вам батьки.

*(виходять шестеро учнів у строях (народних костюмах) із запаленими свічками).*

**1-й учень.** Воскреснемо в молитві за нашу рідну землю, і в щирій молитві воскресне вся Україна!

**2-й учень.** Воскреснемо! Бо земля наша хоч і розіп'ята на хресті історії, але благословенна Богом. **3-й учень.** Воскреснемо! Бо ми вічно були на цій Богом даній землі як народ.

**4-й учень.** Помолимось! Хай Господь пошле нам силу для нашого життя й Воскресіння.

**5-й учень.** Помолимось! Нехай Господь береже мою, і твою Україну кожного дня, кожної хвилини,

щоб тут народжувалися гарні й щасливі діти з Твоїм світлом в очах, з Твоєю любов ю і добротою в серці.

**6-й учень.** Помолимось! Хай на рідній землі під небесною ласкою вовіки віків буде Україна!

*(Всі учасники свята й присутні в залі співають «Боже великий, єдиний»).*