*Урок-інтерв`ю «Війна очима солдата»*

**Мета:**

* формувати у школярів ціннісного ставлення до Батьківщини; шанобливого ставлення до трудових та ратних подвигів співвітчизників;
* розвивати в учнів почуття гордості за славне минуле рідного народу, національної самосвідомості та громадянської активності;
* наставляти на зміцнення єдності і дружби всіх народів, що проживають на території України;
* виховувати патріота, який знає і поважає традиції свого народу, трудівника, люблячого свою землю, громадянина, готового захищати свою Батьківщину; прагнення примножувати своєю працею здобутки українського народу

**Очікувані результати:**

* формування ціннісного ставлення до держави, українського народу, його мови, звичаїв і традицій;
* розширення знань учнів про історію України;
* усвідомлення цінності людського життя та тих складових частин, які впливають на нього, роблять його багатогранним, плідним і корисним.

**Обладнання:** святково прикрашена класна кімната, аудіо, символи України.

**Хід:**

**Вступне слово вчителя**

**Вчитель:**

Подивіться, будь ласка, у вікно: шепоче замріяний вітер слова кохання, день стоїть в обіймах перших теплих променів передвесняного сонця. Обнялися голубе небо і перша ледь зелена травичка безкраїх степів. Такою ми бачимо під весняним сонцем нашу неньку - Україну. Вона горда від того, що зуміла виховати людей, здатних об’єднатися у боротьбі за єдність і незалежність України, здобути волю, вибороти справедливість.

**Учень:**

Народе мій, пишаюся тобою:

Моя душа - частинка твого «Я».

Красою правди у святім двобою

 Понад Майданом сонця лик сія...

Є нація! Хай знають всі у світі:

Ми є! Народ піднявся із колін!

І переможно сонце правди світить,

Співає гордо наш Державний Гімн.

**(Звучить Державний Гімн України)**

**Вчитель:**Тож ми зібралися на традиційний святковий урок. Темою якого є слово П.Тичини **«Я єсть народ, якого Правди сила ніким звойована ще не була**!» -ці слова поет написав ще під час тієї далекої, вітчизняної війни, але поміркуйте, як вони актуальні і в наш час.

* На Вашу думку, дивлячись на тему, яка мета нашого уроку?

( Учні формулюють мету уроку)

Девізом нашого уроку є слова М. Вінграновського **«Ми тут. Ми всі. Ми є. Ми гурт. Єднаймося. Ми є той грунт подій майбутніх вирішальних»**

* Що для кожного з вас значить Україна?

(Учні висловлюють власні думки).

**Учень 1**.

Квітуча, прекрасна, чарівна, мати-держава,

Очі, мов небо, ясні, голубі…

**Учень 2**.

Моя Україна-

Немов веселкова царівна,

Не знаю, не збагну,

Хто дарував ці прикраси тобі?

**Учень 3.**

Україна – це мати, яку не обирають,

Україна – це доля, яка випадає раз на віку,

Україна – це пісня,

Яка вічна на цій землі.

**Вчитель:** Сьогодні на урок до нас завітав наш земляк, солдат, який захищав цілісність нашої суверенної держави на сході України. Він вистояв протистояння лихої долі і не на хвилини не відступав. Давайте привітаемо нашого героя Паляницю Андрія Віталійовича.

У вас сьогодні на уроці є можливість відчути себе справжніми журналістами і запитати у Андрія про те, що вас найбільше цікавить.

(Учні по черзі задають питання)

Орієнтовні питання:

* Що ви відчували коли стояв на полі бою?
* Чи сумували ви за рідними та близькими?
* Чи зараз ви спілкуєтеся зі своїми бойовими товаришами?
* Що ви відчували коли доводилося воювати і стріляти?
* Чи хочеш ви, щоб скінчилася війна?

**Вчитель:** Ви вислухали всі відповіді нашого солдата. Тепер вам завдання: спробуйте написати статтю про нашого захисника України.

**Учениця:**

Я – Україна, твоя Батьківщина!

Сонце твоє, твої ріки й поля.

Я – Україна, і завше, і нині –

Небо твоє, твоя рідна земля

**Співають пісню «На нашій Україні»**

**Вчитель:**

Наша Україна – це могутня та сильна держава. Її історія і велич творилась віками, людьми, чиї імена викарбувані в серці кожного українця.

**Учениця:**

Я українка вірою і кров'ю,

Моє коріння тут, у цій землі.

Вона моєю живиться любов'ю,

А я страждаю болями її.

**Учень:**

Я українець, син народу того,

Що відвикає нині від ярма.

Я не корюся, я молюся Богу

І вірю в те, що все це не дарма.

**Учениця:**

Я українка, смутком оповите

Моє кохання, як гірке вино.

Моя рідня розкидана по світу,

Як буйним вітром золоте зерно.

**Учень:**

Я українець! - цього не відняти,

В моїй душі співають солов'ї,

Були такими мої мама й тато,

Й такими будуть правнуки мої!

**Вчитель:**

І завершуючи наш урок, я хочу ще раз пригадати слова П.Тичини «Я єсть народ, якого Правди сила ніким звойована ще не була!».

Ми з вами живемо в Україні, тому ми повинні знати і шанувати історію, традиції і культуру нашої держави.

І в цей нелегкий час, коли точаться бої на Сході і Півдні, ми повинні бути справжніми патріотами, відстоювати єдність, суверенітет і незалежність України.

Тож бажаю нам всім миру, спокою і світлого майбутнього!