**1-й ведучий.** Сьогодні ми зібралися на лінійці з нагоди річниці виведення військ колишнього Радянського Союзу з Афганістану. І сьогоднішню лінійку я хочу розпочати такими словами:

Війна. Чужа. Неждана. Непотрібна.

Геройство. Біль. Дочасна сивина.

Прокляття чаша випита до дна.

Жорстока тиша. Вибухоподібна

Війна. Війна. Війна.

**2-й ведучий.** Афганська війна, брудна, неоголошена... Та хіба війни бувають чистими? Будь-яка несе смерть, каліцтво, вдягає в жалобу тисячі сердець, материнських сердець. У війни холодні очі, у війни свій рахунок, своя безжальна арифметика.

**1-й ведучий**. Сьогодні ми зібралися на лінійку Пам'яті, присвячену воїнам-інтернаціоналістам, які загинули в афганській війні.

**2-й ведучий.** 15 лютого минає 25 років із дня закінчення війни в Афганістані. Але ця війна назавжди залишиться болем у серцях нашого народу.

**1-й ведучий.** Потрапивши на палаючу Афганську землю, мужні воїни-інтернаціоналісти всім серцем прийняли її біль, як свій, і до останнього подиху захищали інтереси її багатостраждального народу.

**2-й ведучий.** В ім'я волелюбного афганського народу, ім'я миру, братерства на землі, вони, не вагаючись, готові були віддати найдорожче—- життя. Багатьом із них ніколи уже не повернутися до рідної хати, не побачити ні рідних, ні неба, ні гарної землі. Вони полягли навіки: кого поховали товариші, хто пошматований розлетівся в прах на гігантських фугасах. І тільки гнівний його дим понесли над землею східні вітри.

**1.** Завершена афганская война

Что в ней нашли мы? Что в ней потеряли?

И вообще, а что мы в ней искали?

И чья страна, и кем побеждена?

 **2.** И слезы чьи на скорбных обелисках

Погибших не по собственной вине?

Кто составитель этих черных списков?

Кто попросту нажился на войне?

**3.** В глухих горах Афганистана

Все в жизни выпало тебе:

Твои победы, боль и раны,

Как символ мужества в борьбе.

**4.** А мне вчера опять Афган приснился.

Хотя уже прошло немало лет,

Приснились мне в туманной дымке лица

Друзей моих, которых с нами нет.

**5.** Поклянемся, друзья,

Не забыть тех парней

Тех, кто жизни отдал на афганской земле.

Память в сердце о них сохраним навсегда

Если только самим жизнь подарит судьба.

**1-й ведучий**. Час і досі не загоїв рану - цей одвічний біль Афганістану. Чи мало літ минуло відтоді, як вивели з Афганістану війська, але рани цієї війни кровоточать й досі. Не можуть Матері забути загиблих та покалічених синів, а дружини та Діти - своїх чоловіків і батьків.

**1-й ведучий.** Усі вони любили життя, любили своїх батьків, своє місто, село. Були вірними друзями, жили щасливо і мріяли про майбутнє. Та не всім судилося повернутися до рідних домівок.

 **1.** Стоїть старенька й плаче. Ні, ридає -

Перед очима в неї похоронка,

І бій, що котрий вже не згасає

І у землі пекуча тa воронка.

**2.** - Синочку, рідний, чуєш, як курличуть

У синім небі сумно журавлі?

Вони ж тебе до себе, сину, кличуть,

А ти лежиш в холодній цій землі.

**3.** Я чую, мамо, чую, як співають .

 Мені над Україною пісні.

Ти не журись, я крила розпростаю

 І прилечу до тебе уві сні.

**4.** Вкраїнським рушником зітру сльозину

 І поцілую в сивеє Чоло:

 О, синку рідний, мій єдиний сину.

Як хороше б мені тоді було!

**5.**Стоїть старенька мати на могилі

І навіть квіти плачуть мовчазні.

Від сина погляд відвести не в силі,

А син довічно житиме у сні.

**1.** Стільки років щасливої тиші,

 **2.** Та вривається голос в ефір,

**3.** Що благає. Нагадує. Кличе:

**4.** Захистіть, збережіть, люди мир!

**5.** Кожен день, кожен час пам'ятайте?!

**6.** Скільки жертв нам війна принесла.

**7.** Все, що можна, для миру віддайте,

**8.** Збережіть для нащадків життя!