**Урок мужності**

**«Пам’яті вдячні нащадки»**

**Підготувала :**

**Степаненко Л. А**

**м. Переяслав - хмельницький**

**2014р.**

**Урок мужності «Пам’яті вдячні нащадки»**

**Мета**: розширити знання учнів про Велику Вітчизняну війну, про людей, що боролися за рідний край, на прикладах Другої світової війни показати трагічну долю народів, наслідки війни-агресора, патріотизм воїнів; сприяти формуванню історичної пам’яті, вихованню громадянських почуттів учнів, повагу до ветеранів;

формувати в учнів почуття відповідальності за долю рідного краю, своєї держави, розвивати особисте ставлення до історії своєї сім’ї; виховувати почуття патріотизму та національної.

**Обладнання:** фотоматеріали про ВВв, листи - трикутники (оригінал), комп’ютер, презентація, свічки, звукозапис пісень про війну...

Епіграф

Ми знову прийдемо до вічного вогню…

 Із нами прийдуть і онуки й діти,

 Щоб ветеранам до землі вклонитись,

 Щоб вшанувати їхню сивину.

**Хід уроку.**

Організація класу.

Читання запису на дошці

**„Тільки той, хто пам’ятає минуле,**

**вартий майбутнього”**

Повідомлення теми та завдань уроку.

Учень:

Весна іде і переможним кроком

В тюльпановому вічному вогні,

Йде травень крізь хвилини дні і роки,

Несе нащадкам спогади свої

Учень:

Весна іде квітчасто гордо юно,

Як втілення найчарівніших снів.

О, весно красна, ти ще не забула

В історії своїй жахливих днів

Учень:

Із року в рік часопис віддаляє

Своїх нащадків далі від війни,

Та травень знов і знову нагадає

Як із життя ішли його сини

Слова вчителя: Неспинно спливають роки. Все глибше уходять в історію грізні роки Великої Вітчизняної війни. Давно відлунали канонади запеклих боїв, поросли травою окопи . Щороку 9 травня ми несемо квіти ветеранам, схиляємось у пошані перед пам’ятниками спочилим солдатам, дякуючи за мирне небо, за життя, за вільну Вітчизну. Свято Перемоги радісне і гірке. Радісне ,тому що воно принесло на нашу землю мир. А гірке ,бо ціна цій радості – життя.

Звучить запис пісні «Вставай, страна огромная».

Слова вчителя:

Ось так враз неділя 22 червня 1941 року, мирний день відпочинку, обернувся довгими роками страждань…  
 22 червня 1941 року… Догорав рожевий світанок в обіймах спраглої ночі, він пив теплу росу із трав і замріяно слухав мелодію шкільного вальсу…  
(мелодія вальсу переривається повідомленням Левітана про війну)

Так, двадцять друге червня 1941 року – це перший день Великої Вітчизняної війни.

Учень:

Сонце палило нестерпно,

Гнулось садове гілля,

Падали яблука в серпень,

Глухо стогнала земля,

Рвали снаряди їй груди,

Всюди гриміла війна,

Падали скошені люди,

Їх не щадила війна

Учень:

У бій за наші ниви,

За ясний сміх дитячий,

за юний спів щасливий,

За славний труд гарячий.

Вперед ,полки суворі,

Під прапором свободи

За наші ясні зорі,

За наші тихі води

Ведучий:

Йшли солдати в бій з ворогом, проливаючи кров за кожен клаптик рідної землі, за кожну хату. Вони йши до перемоги, наближаючи її ціною власного життя. Комусь із них випало щастя пережити роки воєнного лихоліття, а комусь судилось спочити вічним сном так і не побачивши мирної блакиті неба. Проте, їх навіки об»єнали любов до Батьківщини і мрія про щастя.

Великі бої точилися за кожен дім. Війна не припинялася  ні на годину. Кожного

року все менше стає тих, хто переміг фашизм і завоював цю велику  Перемогу.

**Ведучий.**

Спочатку довелося відступати. З німим докором  дивилися люди вслід відступаючим військовим частинам. На кого ж вони їх залишають? Хто захистить жінок ,дітей?

Та настав  довгоочікуваний перелом у ході війни. Першу велику перемогу було здобуто під Сталінградом.

**Ведучий.**

Потім були інші битви, жорстокі з великими втратами: битва на Курській дузі, бої за Київ, форсування Дніпра, бої за Севастополь, Одесу, Тернопіль. Рідко перепадали бійцям солодкі хвилини перепочинку.

Високу ціну заплатила Україна за Перемогу та визволення  Європи від фашизму . А ще слід додати мільйони інвалідів, вдів, сиріт, скалічені людські душі, зламані долі.

**Ведучий.**

Вони вмирали за Батьківщину у смертельному вирі боїв. У партизанських нерівних сутичках із карателями. У катівнях гестапо. У рідних хатах, охоплених вогнем. У ріках і морях. Ми не все знаємо про них. Ще не всіх названо поіменно.

Сьогодні ми звертаємось до історії, щоб зачерпнути сил   із джерел стійкості та нескореності.

Україна  протягом 1941-1945рр. направила до війська 7млн. чоловік, кожен другий з яких загинув. Воїни-українці - з честю виконали свій військовий обов’язок перед рідними й близькими, зробили вагомий внесок у звільнення європейських народів від фашизму.

**Ведучий.**

У роки війни багато наших воїнів уславили свої імена  безсмертними подвигами.

За роки війни українські воїни одержали 2, 5 млн. орденів та медалей за хоробрість і відвагу, 2072 воїнам присвоєно звання Героя Радянського Союзу, 32 –двічі Героя Радянського Союзу, Івану  Кожедубу-тричі.

.

**Вчитель**

Техніка знищення населення окупованих країн була садистською, сягнула небачених розмірів. Гітлерівці вкрили Європу павутиною похмурих катівень, організовували жахливі "фабрики смерті". Кров холоне в жилах при згадці про такі табори смерті, як Дахау, Освенцім, Майданек, Бухенвальд, Заксенхаузен та подібні їм, в яких по-звірячому закатовано й знищено декілька мільйонів чоловік. У концтаборах недолюдки творили злочини, яких історія людства ще не знала. Людей катували, практикували на них досліди, труїли газом, спалювали в крематоріях.  
**1-й учень.**  
Для відбору німці ставили планку на висоті 120 см. Всі діти, які могли пройти під цією планкою, відправлялися до крематорію. Знаючи про це, діти витягувалися як тільки могли, піднімали вгору голови, стараючись потрапити до групи тих, кого залишають в живих...  
**2-й учень**  
Утилізовані "залишки" таборів смерті використовували. Одяг та взуття - у вжиток, волосся спалених в крематоріях жінок акуратно пакувалося в мішки і відправлялось на меблеві фабрики. Звірства фашистських загарбників носили масовий організований характер, були наслідками офіційних директив найвищих нацистських інстанцій.  
**Вчитель.**  
Тільки на окупованій території СРСР фашисти замучили й знищили близько 10 млн. мирних жителів, в тому числі жінок, дітей, людей, похилого віку. Скрізь окупанти вводили примусову рабську працю з каторжним режимом. Мільйони людей, яких вивезли до Німеччини або залишили на окупованій території, утримувалися в неволі.

Мільйони людей забрала Велика Вітчизняна війна. Це важко усвідомити. Смерть однієї людини - це трагедія. А коли мільйони. Загиблим не болить. У живих продовжують кровоточити рани: у ветеранів, які втратили своїх друзів-однополчан, рідних і близьких, душі, які простріляні похоронками, у рано посивілих дітей війни, які не побачили своїх батьків і пережили пекло окупації.

Мільйони людей в усьому світі знають про звіряче обличчя фашизму з книг, документальних та художніх фільмів. Все менше залишається тих, хто пам'ятає злочини фашистів зі свого трагічного досвіду.

На окупованій території гітлерівці знущалися над мирним населенням та військовополоненими. Вони масово розстрілювали жителів міст і сіл, не жаліючи ні старих, ні малих, піддавали нелюдським тортурам полонених солдатів і офіцерів, партизанів, підпільників, тисячами примусово вивозили працездатних громадян на каторжні роботи до Німеччини, руйнували пам'ятники національної культури, житлові будинки, підприємства, розкрадали майно громадян та загальнонаціональні цінності. Ідеологи фашизму проповідували надуману расову теорію про вищість арійської раси - раси господарів, покликаних керувати іншими народами.

А скільки матерів, сестер, коханих чекали і не дочекалися своїх синів, братів, чоловіків. У народі надаремно кажуть, що час не владний над материнським горем. І скільки б не минуло років і десятиліть від того недільного ранку, коли пролунало страшне слово "війна", вони ніколи не принесуть спокою матерям, діти яких віддали найдорожче - життя у боротьбі з фашистськими загарбниками.  
  
**Учень.**  
Йшов 1945 рік. Велика Вітчизняна війна радянського народу проти фашистських загарбників наближалася до переможного кінця. Навесні Радянська Армія підійшла до столиці фашистської Німеччини - міста Берліна.  
З 16 квітня по 8 травня була проведена остання наступальна операція Великої Вітчизняної. Радянські війська, які на той час вже мали перевагу в живій силі і техніці, за участю бойових частин Війська Польського нанесли кілька сильних ударів на широкому фронті, розбили берлінське угрупування противника на частини і оточили їх. Берлінською операцією командував Маршал Радянського Союзу Г.К. Жуков.  
20 квітня почався штурм Берліна. 25 квітня завершилося оточення берлінського угрупування, радянська Армія зустрілася з частинами союзників - американською армією.  
**Учень.**  
Битва за Берлін тривала до 2 травня. Особливо запеклим був штурм рейхстагу-лігва фашистського звіра. Над рейхстагом замайорів Червоний прапор, який символічно став прапором Перемоги над фашизмом. Гарнізон ворога капітулював у ніч на 2 травня. Бої з окремими групами ворога, які проривалися з оточення, продовжувалися до 5 травня.  
8 травня 1945 року представники німецького верховного командування підписали в Карлсхорсті ( передмістя Берліна) акт про капітуляцію збройних сил фашистської Німеччини. Ворог здався. Переможне завершення Великої Вітчизняної війни значило крах гітлерівського "нового порядку", звільнення поневолених народів Європи, врятування світової культури і цивілізації від фашизму.

Учень:

Іде весна,

О хто її не ждав,

Під небом голубим,

У кожнім домі,

Щоб перемога

Гуркотом октав

Прийшла до нас

Теплом і першими громом.

Учень:

Від куль ще стіни щерблені й діряві,

Ще згарища задимлені й сумні,

Та вже встають будівлі величаві,

Як вічне заперечення війні.

Н риштуваннях цокають сокири,

Увись зростають стіни на очах,

І скоро дах запне руїни сірі

і засміються вікна у хатах

Учитель:

Давно відгриміли залпи війни, суворий час Великої Вітчизняної війни став надбанням історії. Але не померла слава тих днів, ніколи не зітреться в нашій пам’яті велич народного подвигу. Тож вшануємо у цей день імена тих, хто не повернувся з полів війни, чиє життя обірвалося у запеклім бою.

Сльоза зорі стоїть над обеліском,

Сховавши клопоти людські і сни,

Сьогодні ми поклонимося низько

Усім хто не прийшов з війни

Їх прийняла війна, лишивши списки

Загиблих у праведнім бою,

Застигли в тузі обеліски

В гранітнім кам’янім строю

*Оголошується хвилина мовчання.*

Сплетемо руки як рід єдиний,

Знесімось вище до найвищих гір

Хай клич людини над світом лине:

«Війна війною. Хай буде мир!»

Щільнішим, друзі колом зійдемося,

В майбутнє чисте спрямуємо зір

Щасливі будьте ,дитина й мати

Війна війною . Хай буде мир.