Гострий біль Афганістану

    Афганська війна ще довго буде нагадувати про себе, поки живі матері й батьки, які втратили синів. Вона буде жити в пам’яті дітей, які виросли без батька. Багато з них зовсім не знали тепла батьківських рук, інші ж все життя будуть берегти дитячі спогади про них.

 У рамках тижня мужності й патріотизму з учнями 10-А, 10-Б, 11-Б класів 12 лютого 2016 року в актовій залі БЗШ №17 було проведено урок мужності «Гострий біль Афганістану».

 Урок розпочався зі вступного слова вчителя історії Дячук Л.М. про афганську війну 1979-1989 рр.

 Відео про війну в Афганістані та пісня «Караван» у виконанні О.Розенбаума налаштували учнів на уважне , небайдуже сприйняття дійства. Сценарій заходу переплітався та органічно поєднував творчі, поетичні елементи виступу учнів з важливою інформацією про війну, у якій загинуло багато молодих хлопців.

 Не залишилися байдужими школярі при перегляді презентації, яку підготували учні 10-А класу Дарощенко Андрій, Кревська Вікторія та Моцар Ірина. Героєм якої став мешканець м.Білої Церкви – Скрипник Сергій Дмитрович, який два роки служив у Афганістані, тричі був поранений, мав тяжкі наслідки-проблеми зі здоровʼям (нервові розлади, бронхіальна астма, інсульт, інвалідність).

 Вражені учні були від перегляду відео з піснею «Чорний тюльпан», безліч яких летіли до рідної хати в цинкових трунах. Сивіли від горя батьки й матері, сиротіли діти, вдовами лишалися жінки… Захід відбувся на одному диханні та звершився хвилиною мовчання.

 Далі слідувала зустріч учнів 8-Б та 9-Б класів з Головою асоціації воїнів-афганців масиву Піщаний – Федоренком Анатолієм Петровичем, який був запрошений педагогом-організатором школи Пилипчук Н.М. Зустріч була побудована у формі діалогу, дала можливість дітям створити уяву про ті події, що відбувалися багато років тому; зрозуміти велику небезпеку військових конфліктів і разом зі спогадами Анатолія Петровича пережити страшні хвилини бою. Гість розповів учням про свої військові будні, в яких було все: і кров, і сльози, і товариська підтримка. Вихованці школи з великим захопленням слухали не лише спогади, але й пісні у його власному виконанні.

 Цього дня воїн-інтернаціоналіст та старшокласники схилили голови перед світлою пам’яттю тих, хто віддав своє життя, увійшовши в безсмертя.