**Сценарий**

**Вечер памяти, посвященный воинам-афганцам**

1 вед.

В ту ночь пришел приказ в казармы к нам

Десантникам тревогу объявили

Сказали нам: летим в Афганистан,

Маршрут уже на картах проложили.

2 вед.

Нам на раздумья время на дано

Оружие свое готовим к бою

Войну видали только лишь в кино,

А здесь придется жертвовать собою.

1 вед.

Воевавшие дети не воевавших отцов- так часто говорят о воинах-интернационалистах. Но впервые после сорок пятого до конца убедиться, сколь хрупок наш мир, пришлось именно нашим афганцам.

2 вед.

Те. Кто пересекал афганскую границу в теперь уже таком далеком декабре, еще не знал, к чему готовиться и что их ожидает. Они уходили от нас в неизвестность. Какой эта неизвестность предстала им, теперь мы все более или менее представляем.

1 вед.

Они сражались и умирали за счастье и справедливость для всех. А по возвращении их встречали равнодушие и несправедливость. И еще растущее раздражение, потому что своими похоронками, костылями, поисками правды они нарушали правила игры в бессовестном обществе.

2 вед.

В их судьбах, в зеркале афганской войны отражалось без прикрас наше лицемерие, но мы не хотели видеть в этом отражении себя.

1 вед.

Между тем война в Афганистане продолжалась, и бои принимали все более ожесточенный характер. Б. Кармаль рассматривал советское присутствие как средство, под прикрытием которого можно было жить беззаботно. Особенно тяжелые бои велись против отрядов Ахмад Шаха Махсуда в Панджире и в провинции Кунар.

2 вед.

В 1985 году мы потеряли в ДРА 1868 человек. Длительное умалчивание в советских средствах информации о событиях в Афганистане и отсутствие объективного освещения действий наших войск в этой стране привело к формированию искаженного общественного мнения. Гибли на этой войне солдаты и офицеры. Они все были воинами-афганцами.

1 вед.

Нет, не забыть нашим « афганцам « бои и походы, могилы погибших друзей и товарищей. Не забыть их тем, кому посчастливилось остаться живыми и здоровыми, и уж тем более искалеченным, в двадцать лет ставшим инвалидом. Годы и годы скорбеть вдовам, родителям, братьям и сестрам тысяч погибших в афганских горах.

2 вед.

Уже первые вернувшиеся из Афганистана солдаты, сержанты, офицеры стали создавать советы и клубы воинов-интернациалистов. Их цель-готовить юношей морально и физически к службе в армии, на флоте, помогать в работе по военно-патриотическому воспитанию молодежи.

1 вед.

Многие воины-афганцы вели дневники, в которых описывали события каждого дня. Вот некоторые из них: 21 сентября. понедельник. сопровождение. привезли воду. Двое больных. Лукьянова отправили в госпиталь. Все нормально.

2 вед.

22 сентября. Вторник. Около двадцати часов обстрел из гранатомета и стрелкового. Сопровождения не было. 11 октября. Воскресенье. Сопровождение. Мой день рождения. Прибыл рядовой Шермович из госпиталя. В двадцать два часа обстрел из гранатомета.

Чтец.

Занималась зорька

За хребтом горбатым,

Прорывалось солнце

Сквозь туман проклятый

А с рассветом снова

По незримым тропам

По земле афганской

Долго еще топать

Чтец.

Вдали блеснул рассвет, кроваво-жуток

Запахло в знойном воздухе войной

Сегодня мне чертовски не до шуток:

Сегодня в первый раз иду я в бой,

Как быть? Откуда взять мне силы?

Внезапно предо мной забрезжил свет:

Подумал я о тех сынах России,

Которые погибли за 5 лет.

Чтец.

Идут в атаку молча, стиснув зубы,

Призыва нет: «За Родину, вперед»!

Лишь матернут запекшиеся губы

С горы в упор хлестнувший пулемет.

Здесь все другое, Не Москва на нами,

Не топчет враг родимые поля

Пылит земля чужая под ногами ,

И все же дорогая, как своя.

1 вед.

Данные стихи помогут читателю лучше понять душу настоящего «афганца», его переживания, мысли и надежды.

И кому судьба какая выпадет,

Предсказать пока что не берись

Нам не всем ракетой алой высветят

Право на посадку и на жизнь.

2 вед.

Последние дни, проведенные а Афганистане, долгожданный переход через границу от разились в стихах, хронике, стала историей тех далеких лет. Более 30 лет прошло с начала той войны, но события остались в нашей истории.

Чтец.

Вечерний свет в горах погас,

В ущелье сыро и темно

Вода во флягах, как вино

Война не понимает нас

Пусть оставались мы не раз

В ущельях с ней наедине,

Но ни на склонах, ни на дне

Война не понимала нас.

На гребни высланы посты,

Их поменяют через час

Война глядит из темноты,

Она не понимает нас.

А мы опять не жжем костры,

А мы уже не тушим глаз

Война не понимает нас

Иначе вышла б из игры.

Чтец.

У перевала, что ведет к Гардезу,

Когда уж близок был привал,

Вдруг подорвался и заполыхал,

Сквозь дымовую ринувшись завесу,

Мой «бэтээр». Погибла тьма народу,

И те, кто был живее остальных,

Солдат горящих стаскивали в воду

И принимались за других,

Чтец.

Разорван погон под ремнем автомата,

Истерлась тельняшка на левой груди,

Где сердце колотится, не виновато

Во всем, что за нами и что впереди.

Пошли по ущелью, спустились в долину,

Поднялись оттуда на горный хребет,

В бою разделившись на две половины –

Оставшихся здесь и оставивших свет.

По минным ловушкам, под скрестным огнем,

Внезапно сверкавшим сиянием вечным

Ребятам, с которыми рядом идем

Поднялись по тропам на горное плато

Легко нам загадывать-нечет и чет:

Один из нас в небо взметнется крылато,

Другого навеки земля привлечет.

Чтец.

Афганистан остается во взоре

Афганистан остается в груди

Общая гордость и общее горе

Объединили на жизнь впереди

Встреча на улице, быстрые взгляды.

Нет, мы с ним раньше не виделись, но

Он по загару – из Асадабада,

Просто сейчас он живет в Строгино.

Нам не прожить теперь без узнаваний,

Тянутся сами друг к другу сердца

Пусть мы не встретились в Афганистане,

Здесь не расстанемся мы до конца.