**Урочиста лінійка до Дня соборності України**

**(Присвячується Дню проголошення України вільною суверенною незалежною державою 22 січня 1918 р. (Четвертий Універсал Центральної Ради) та**

**Акту Злуки ЗУНР і УНР 22 січня 1919 р.).**

Моя Україна – зоря світанкова,

Пшеничні лани, голубі небеса,

Її солов’їна калинова мова

Світиться, наче на сонці роса.

Моя Україно, хай доля сія

Волошками синіми в житі,

Моя Україна - домівка моя,

Найкраща у цілому світі!

Немає кращого неба, ніж небо України!

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

Україна - країна трагедій і краси, країна, де найбільше люблять волю і найменше знали її. Вистраждавши, виборовши собі волю, Україна має тепер свої державні символи: герб. прапор, гімн, які уособлюють її історію, її сутність.

Вже скільки закривавлених століть

Тебе, Вкраїно, імені лишали…

Тож встаньмо, браття, в цю урочу мить:

Внесіте прапор вільної Держави!

Степів таврійських і карпатських гір

З’єднався колір синій і жовтавий.

Гей, недругам усім наперекір -

Внесіте прапор вільної Держави!

Ганьбив наш прапор зловорожий гнів,

Його полотна в попелі лежали…

Але він знов, як день новий, розцвів,

Внесіте прапор вільної Держави!

Повірмо в те, що нас вже не збороть,

І долучаймось до добра і слави.

Хай будуть з нами Правда і Господь-

Внесіте прапор вільної Держави!

(В. Крищенко.)

22 березня 1918 р. Центральна Рада в Києві ухвалила закон про державний прапор УНР, який був жовто - блакитним. Вибір кольорів був умотивований такими міркуваннями: символами України є чисте небо (синій колір) та пшеничне поле (жовтий колір). Як сказав поет:

«Наш стяг - пшениця у степах

Під голубим склепінням неба.»

Пісня – душа народу, національні гімни – найвищий прояв його волелюбних прагнень, духовно – патріотичних устремлінь. Національний Гімн України – це урочиста пісня, символ нашої державної єдності. Його більше століття тому написали поет П. Чубинський та композитор М. Вербицький.

Все, що мріялось віками,

Сповнилось, настало!

«Ще не вмерла Україна» -

Гордо зазвучало.

*Звучить Гімн України (внесення прапора)*

Сьогодні, 22 січня, ми відзначаємо День Української Державності, Української Соборності, вшановуємо дві визначні події в нашій історії – це проголошення Четвертим Універсалом Центральної Ради Української Народної Республіки незалежною, вільною, самостійною державою (22 січня 1918 р.) та 95 – річчя проголошення Акту Злуки Західноукраїнської Народної Республіки і Української Народної Республіки.

Україні, як відомо, судилося виникнути на перехресті давніх шляхів між Заходом і Сходом – шляхів торговельних, культурних. «Народ наш живе на Україні вже дуже давно, - пише визначний український історик Михайло Грушевський, - тисячу триста літ тому (600 або 700 літ по Різдві Христовім) жили вже наші люди мало не по цілій Україні, як і тепер…»

Прийшло 20 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 20 століття народ України пережив трагедію Першої світової війни, ентузіазм початку української революції, розчарування і кров війни громадянської… В ці роки відродилась Українська Соборна держава.

22 сiчня 1919 року на Софіївській площi, бiля пам’ятника гетьману Богдану Хмельницькому, у присутностi десяткiв тисяч киян лiдери УНР і повноважна делегація ЗУНР заявили про свiй непохитний намiр збудувати єдину соборну Українську державу.

З раннього ранку мiсто набуло святкового вигляду. На будинках державних установ майорiли нацiональнi синьо-жовтi прапори, Софiївський майдан прикрашала трiумфальна арка зі старовинними гербами України і Галичини.

В Актi злуки проголошувалося: «Однинi воєдино вливаються століттями відiрванi одна від одної частини Єдиної України, Захiдноукраїнська Народна Республiка (Галичина, Буковина Угорська Русь) i Надднiпрянська Велика Україна. Здiйснилися вiковiчнi мрiї, якими жили, i за якi вмирали кращi сини України. Однинi є єдина, незалежна Українська Республіка».

Цей день увійшов до національного календаря як велике державне свято – День Соборності України, і відзначають його з 1999 року.

Соборність – це символ. Символ боротьби за волю. Порозуміння між людьми. І часточка надії і віри у майбутнє.

Пам’ятаймо про незліченні жертви наших співвітчизників, покладені на вівтар незалежності, соборності, державності.

Любов до землі, до рідного слова прирекли багатьох славних синів і дочок України на тюрми і поневіряння.

Віримо, що територіальна цілісність України, скріплена кров’ю мільйонів незламних борців, навіки залишатиметься непорушною. Маємо бути свідомі того, що лише в єдності дій та соборності душ можемо досягти величної мети – побудови економічно й духовно багатої, вільної й демократичної України, якою пишатимуться наші нащадки.

*Звучить пісня про Україну*

Україно, соборна державо,

Сонцесяйна колиско моя,

Ні, не вмерла й не вмре твоя слава,

Завойована в чесних боях.

Ти не загинеш, Україно!

 І мова прадідна твоя,

 Що кожне слово в ній – перлина,

 Не вмре повік!

 Ми вірим в майбутнє твоє, Україно!

 Говорять сьогодні дорослі й малі.

 Бо ти в нас – найкраща, бо ти в нас єдина,

 Немає такої, як ти, на землі.

Наше свято підійшло до кінця. Сердечно бажаємо вам міцного здоров’я, щастя, добра, миру, злагоди і глибокої віри у гідне майбутнє України!

Нехай Господь береже твою і мою Україну кожного дня, кожної хвилини, щоб тут народжувалися гарні й щасливі діти з ясним світлом в очах, з любов’ю і добротою в серці.

Молюсь за тебе, Україно,

І свої сили віддаю,

Щоб відродити із руїни

Наш дух і волю вікову!

*Звучить «Молитва за Україну»*