Відокремлений структурний підрозділ

«Херсонський політехнічний фаховий коледж

Державного університету «Одеська політехніка»»

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ЗАТВЕРДЖУЮ:**Заступника директора з НВР\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Куценко О. І.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ 2021р. |

**Виховний захід**

на тему**:**

**Афганістан. Гарячі точки планети.**

**РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО**

ЦК класних керівників \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ протокол № \_\_2\_\_\_ від 20.10 2020

Голова ЦК

 \_\_\_\_\_\_Шкарбуль О.В

 (підпис, ініціали, прізвище)

Херсон

2021

Розробник(и): Рогоцька Наталія Юріївна, , класний керівник 381 гр. спеціальності «Комп’ютерна інженерія».

**І. Напрям виховної роботи:** патріотичне.

**ІІ. Мета:** розширити знання студентів про історичні події афганської війни; виховувати повагу і шану до воїнів-інтернаціоналістів, до трагічної сторінки нашої історії. Виховувати у студентів відчуття не залишатися байдужими до чужого горя, чужого нещастя. Розвинути почуття поваги до учасників афганських подій.

**ІІІ. Форма проведення: виховний захід.**

*Оформлення:*

-дошка з географічною картою світу;

- виставка книг про Афганістан;

- презентація «Гарячі точки планети. Афганістан».

*Обладнання:*

Комп’ютер, мультимедіа проектор, екран.

**Хід виховного заходу**

*Назарій Яремчук - Не жди мене*

**Перший ведучий.** «Сьогодні ми зібралися, щоб вшанувати пам'ять тих, хто поліг на афганській землі. Молоді люди йшли туди не за орденами і медалями, а свято вірили, що виконують інтернаціональний обов'язок....

            Що це за війна? Чому ми сьогодні говоримо про це? Тема нашої виховної години-«Гарячі точки планети. Афганістан. 1979-1989р.р.

Ти – вічний біль, Афганістан,

Ти – наш неспокій

І не злічить глибоких ран

В борні жорстокій.

І не злічить сліз матерів, дружин, дітей –

Не всі вернулися сини із тих ночей...

Вже багато літ, як прийшли назад додому,

Та до цих пір чує душа війни оскому.

Та до цих пір ще стогнуть ночі, ниють рани,

А у снах - «духи» налітають, мов шайтани.

15 лютого 1989 року радянські війська були виведені з Афганістану.

А до цього майже 10 років війни, 10 років боїв, крові, страху, подвигів. На понівечених кулями і осколками афганських висотах, при захисті мирних кишлаків, охорони вантажів проявилися найкращі риси наших сучасників, солдат і офіцерів. Афганська війна тривала 10 років, триває і сьогодні, але, вже без участі наших солдатів.

 Документ-довідка: «Втрати особового складу обмеженого контингенту радянських військ в Республіці Афганістан в період з 25 грудня 1979 по 15 лютого 1989 р склали: вбито, померло від ран 13833 людини зі складу 40-ї армії. Поранено 49985 чоловік, стали інвалідами 6759, з них пропали без вісті 312 чоловік. Крім цього, військових радників - 180 осіб, перекладачів, фахівців з інших міністерств і відомств- 584 людини».

**Другий ведучий.** Кому ж потрібна була ця війна? Як все починалося?

В результаті квітневої революції 1978 р Афганістані прийшла до влади Народно демократична партія Афганістану. Афганістан був оголошений Демократичною Республікою. Главою держави і прем'єр-міністром призначається М.Н. Таракі, першим заступником прем'єра і міністром закордонних справ - Х. Амін. 19 липня Таракі і Амін ставили питання про введення двох радянських дивізій в разі надзвичайних обставин. Наші радники, щоб як - то умиротворити Аміна і Таракі, пішли на невелику уступку- «вважали б за доцільне в найближчі дні направити до Кабула один спецбатальйон і транспортні вертольоти з радянськими екіпажами». 23 серпня Амін підняв питання про введення наших військ в Кабул.

**Перший ведучий.** 10 жовтня була офіційно оголошено про смерть Таракі від нетривалої важкої хвороби (хоча пізніше стало відомо, що офіцери президентської гвардії за два дні до цього задушили його за наказом Аміна). Пошла охота за прихильниками Таракі. До листопада 1979 р Афганістані фактично почалася громадянська війна. Поступово з'явилася ідея створити умови для заміни Аміна більш прогресивним діячем. В цей час в Москві перебував Бобраков Кармаль. Саме він очолив дії прогресивних сил після смерті Аміна.

**Другий ведучий** Після другої світової війни Афганістан, мав статус нейтральної держави, фактично знаходився в сфері радянського впливу. Співпраця було дуже тісним. В країні постійно знаходилася велика кількість радянських фахівців, а багато афганців навчалися в світських вузах. В результаті перевороту до влади прийшов брат останнього монарха - Закир Шах Мухаммед Дауд.

 **Перший ведучий.** На відносини з СРСР зміна режиму ніяк не позначилася. 27-28 квітня 1978 року військові частини, вірні прокомуністичної НДПА скинули і вбили Дауда. На весь світ було оголошено, що це революція, причому соціалістична. Цей військовий переворот став прологом до багаторічної кровопролитної війни, яка тривала в Афганістані цілих 10 років.

Хто ж відповість?

Як захлинався бій останній

і ущухав вогонь атак,

упав юнак в Афганістані –

двадцятирічний мій земляк.

Упав, з очей спадали зорі,

Темніла неба пелена…..

О, Боже мій, що тільки творить

Людьми придумана війна!

Війна в наш дім проникла тихо,

Згасивши тисячі життів,

І залишила біль і лихо –

Печалі вдів і матерів.

Хто ж відповість за юні долі,

У крові викупаний стяг?

Коли і як приспати болі

В людських знівечених серцях…

А, може, скажуть кладовища

Устами жадібних троянд.

Чом десять літ там юність нищив

Для нас чужий Афганістан?

 **Другий ведучий** І ось 12 грудня 1979 року на засіданні Політбюро ЦК КПРС було одноголосно прийнято рішення - ввести радянські війська в Афганістан.

27 грудня 1979 року були введенні десантні частини радянський військ в Баграм, Кабул та інші великі міста, а згодом вони втяглися в бойові дії по всій території Афганістану. Присутність чужоземних військ викликала стихійний опір народу. Пік бойових дій припав на 1984-1985 роки.

Україно, якби ти знала, яких страждань довелося пережити твоїм дітям. Через цю безглузду війну пройшли майже 700000 чоловік. І серед них 30% були українці. 15000 солдат загинуло радянсько-афганській війні. Війна залишила важкі наслідки для України: не повернулось додому 3360 воїнів: з них 3280 загинуло, а 80 – пропало безвісті чи потрапило в полон.

**Перший ведучий:** Держава, не питаючи дозволу у матерів, відправляла синів на війну. І не тільки синів у матерів забрала війна, а й батьків у дітей.

25 грудня о 15.00 в сонячний зимовий день почався введення військ. Перші загиблі з'явилися вже через 2 години. БМП не утрималося на дорозі, і перекинулася (загинуло 8 осіб). В околицях Кабула розбився літак (загинуло 44 десантника). так починалося те, що хочеться забути, але що обов'язково треба пам'ятати! Пам'ятати, щоб не повторити!

І пам’ять ожива вогнем пекучих ран

Ніколи не забути нам тебе, Афганістан.

Від імені мами, що не діждалась сина,

Від імені дочасу посивілої дружини,

Від імені батька, що мовчки сумує,

Від імені сина твого вже, солдате,

Благаю, кричу я – війні вже повік не бувати.

 **Другий ведучий.** В абсолютній своїй більшості «обмежений контингент» в Афганістані становила молодь, що потрапила на війну мало не зі шкільної лави.

Виростають хлопці, як соколи -

Чорні брови, ясеновий стан.

Тільки ненці туга серце коле.

Бо на світі є Афганістан.

Земле, вмийся чесними сльозами,

Совісте, боліть не перестань.

Тисячі дівчат не вийшли заміж,

Бо на світі є Афганістан.

Пам`яте, будь пильною на чатах,

Чуєш, через далечі розстань.

Плачуть ненароджені внучата,

Бо на світі є Афганістан.

**Перший ведучий.**а роки війни нагороджено орденами і медалями понад 200 тис. Чоловік. Звання Героя Радянського Союзу удостоєний 71 «афганець». 25 з них це звання присвоєно посмертно.

 Люди, які не мали майже життєвого досвіду несподівано, виявилися в чужій країні, в незвичній ворожому середовищі, в екстремальних обставинах. Але, навіть знаючи, що ризикують своїм життям кожен день, в листах додому говорили про любов до своїх близьких, переконували, що у них все добре. І їхнє ставлення до подій, до навколишньої дійсності було емоційним. Це відбилося в листах солдатів, їх щоденниках, їх віршах, піснях. «Здрастуйте, дорогі батьки!

 Якщо ви уважно подивитеся на зворотну адресу, то повинно бути, дуже здивуєтеся - польова пошта. Так це дійсно так. Я служу в Афганістані. Потрапив я в роту матеріального забезпечення. За мене не хвилюйтеся, буду писати рідко через брак часу. *(Лунає пісня Ансамбль "Медобори" - Пісня про Афганістан*

Вже скільки років проминуло,

А біль у серце б’є і б’є…

Батьки старенькі, сивочолі

Стоять під пам’ятником чорним,

Де вибито ім’я твоє.

Синочку, синку!  Орле сизий!

Тобі було лиш дев’ятнадцять,

Ой, як же важко на чужині

Зустріти смерть свою зненацька!

Чужі люди, чужа віра,

Чужа та країна!

Які ж бо – то лиходії

Забрали в нас сина?!

Хай прокляті навіки будуть

Ті, хто почав війну в Афгані,

Хто тисячі синів прислав нам

Назад – у «чорному тюльпані»!

За що? За що так поступила доля

З тобою, з ними – з багатьма?

…Як приземлявсь «тюльпан» той чорний,

То день не  день ставав – пітьма!

Єднаймось матері усього світу!

Єднаймось проти зброї і війни!

Хай сміються  під сонечком радісно діти.

Хай живими залишаться Ваші сини…

…Сльози матері зрошують чорний граніт,

Протирає хустинкою сина лице,

Батько в розпачі стис кулаки – і мовчить…

Хто їм скаже:  як витерпіть горе оце?!

  **Другий ведучий.** Важкою була війна ... Душмани незабаром отримали і освоїли новітнє озброєння - аж до ракетних установок. Середньовічне за рівнем свідомості суспільство успішно протистояло сучасної армії, використовуючи проти неї як недавно винайдені засоби воєн, так і тактику партизанських дій, засновану на віковому досвіді, на знанні місцевості, на тісній співпраці з «мирним» населенням.

Відомо вам, навіщо втрати, кров…

Так, ви пройшли не марно крізь спекоту.

Відкиньмо словоблудство про любов

І про свою святенницьку турботу.

Бо ви пізнали вогнедишний плин,

На вражі дула в гори йшли свідомо,

Один за всіх – всі, як один!..

Не всі вернулися додому…

 **Перший ведучий.** Особливістю афганської війни була масова і щира релігійність місцевого населення. Це накладало відбиток і на ведення війни. Відзначаючи дотримання релігійних обрядів як душманами, так і урядовими військами, радянські солдати відчували, що це чужа війна, втручання у внутрішнє життя цієї країни недоречно. Східні традиції і релігійний фанатизм виявлялися в усьому поведінці моджахедів: вбити і поглумитися над його трупом вважалося особливою доблестю.

І пам’ять ожива вогнем пекучих ран

Ніколи не забути нам тебе, Афганістан.

Від імені мами, що не діждалась сина,

Від імені дочасу посивілої дружини,

Від імені батька, що мовчки сумує,

Від імені сина твого вже, солдате,

Благаю, кричу я – війні вже повік не бувати.

 **Другий ведучий** Історія вже вчила: афганський народ завжди виходив переможцем в боротьбі із зовнішнім ворогом: будь-які спроби вторгнення на його територію закінчувалися для переможців плачевно. У будь-якому кишлаку, у кожного племені, роду і клану існує своє ополчення, так звана Лашкар. Чисельність загонів може становити від десятка до декількох тисяч чоловік. А так як за звичаєм місце загиблого воїна зобов'язаний зайняти син, брат, будь-який інший родич або одноплемінник, то війна з Лашкар будь регулярної армії безперспективна, якщо мова йде про перемогу будь-якою ціною.

**Перший ведучий.** 15 лютого 1989 року стало днем, коли скінчився рахунок втрат наших солдатів офіцерів, службовців. А підсумок сумний. Понад 13 тисяч матерів і батьків не дочекалися своїх синів, не почули вони: «Мама, я повернувся додому»

(пісня «Когда окончится война»)

 **Другий ведучий** Неможливо без душевного хвилювання, говорити про тисячі наших воїнів, які пройшли випробування вогнем в Афганістані. Вони показали себе справжніми інтернаціоналістами, допомагаючи братньому народу відстояти революційні завоювання, захищаючи безпеку південних кордонів нашої Батьківщини. Пропоную вшанувати пам'ять воїнів, які загинули при виконанні інтернаціонального обов'язку, хвилиною мовчання. (Лунає метроном)

**Перший ведучий.**А закінчилася ця війна для хлопців з обмеженого контингенту військ? Якими вони повернулися? Як їх зустріла Батьківщина, заради якої вони воювали?

Прийшов 1990 рік, прийшли нові проблеми, стали потихеньку забувати тих, хто повернувся. 1991 рік - догляд Горбачова у відставку, розпад Радянського Союзу. 1994 рік - початок військових дій в Чечні. А де ж були ті, хто повернувся на Батьківщину? Вони щоночі прокидалися в холодному поту, згадуючи жахи Афганістану. Війна бере жертви, калічить долі, ранить серця і душі. Навіщо? Чому?

**Другий ведучий.**«Афганці »повернулися і виявилися просто не потрібні. Тоді і з'явилося товариство воїнів-афганців. Моральну травму «афганцям» завдає те, що про них просто забули. В Афганській війні взяли участь 2559 херсонців, з яких 121 були поранені, а 61 стали інвалідами. З 65 померлих лише 52 поховані на Херсонщині. Мало хто може зрозуміти події, які відбулися в Афганістані на початку 1980-х років. Але вони були, принесли багато клопоту сім'ям Херсонщини. На згадку про це часто можна зустріти меморіальні дошки в пам'ять про людей, які навчалися в середній і вищій освіті і загинули в Афганістані. Інший – на фасаді Херсонського державного морського інституту. В пам'ять про солдата-інтернаціоналіста Михайла Аклександровіча, який загинув в Афганістані.

Пісня Океан Ельзи «Не твоя війна»

Кажуть, час лікує. Але ця біль навряд чи вщухне. Війна завжди війна. Під її чорним покривалом неодмінно виявиться чийсь будинок, чиясь сім'я.

Скільки нас скалічила війна?..

І душа в нас плаче та стражда…

Але хай забудеться та фраза

– Я тебе туди не посилав…

Замуровую вікно

І сідаю писати про війну.

Екран паперу так і залишається білим.

Кожному, хто хоче

Дізнатися про війну,

Я дозволю себе прооперувати.

Ця війна триватиме, поки триватиму я.

 **Перший ведучий.** Багато ми знаємо про цю війну, але є епізоди, про які не дізнаємося ніколи, а якщо і дізнаємося, то не скоро! По-різному ми до неї ставимося. Але всі одностайні у твердженні «не повинні гинути там наші солдати - 18-20 річні хлопчаки, які навчалися в наших школах, які може бути живуть зараз поруч з нами, і їм зараз за пятдесять. Нехай вони не ховають очі, ми все одно вважаємо їх героями.

Поставте скибку хліба на стакан

І голови схиліть в скорботі вічній

За тих, кого убив Афганістан,

Чиї він душі зранив і скалічив.

О, Україно! Ніжно пригорни

Усіх живих синів своїх, як мати,

Щоб ми уже не бачили війни,

Не чули щоб ніколи звук гармати.

Більше 50 років тому було покладено край фашизму. Діди наші думали, що та війна – остання. Вони не знали, що їх онуків також називатимуть ветеранами.

Давайте ж і ми з вами будемо пам’ятати ветеранів, виявлятимемо розуміння до тих, хто пройшов через війну, і для кого вона триває досі. У спогадах, снах і думках. Вони цього заслуговують.

**Перелік джерел:**

1. Ти – вічний біль, Афганістан URL: <http://ukped.com/vihovni-zahodi/1615-.html>
2. Година пам'яті, присвячена річниці виводу військ з Афганістану: «Нiколи не забути нам тебе, Афганістан.» URL: <https://naurok.com.ua/nikoli-ne-zabuti-nam-tebe-afganistan-58630.html>
3. Пісня Океан Ельзи «Не твоя війна» <https://youtu.be/eOtEC4wCA40>
4. "Медобори" - Пісня про Афганістан <https://youtu.be/Xu8j0l7uBqA>
5. Назарій Яремчук - Не жди мене <https://youtu.be/snuJnx-eWNo>