**Гадзіна памяці «Мы - памятаем! Мы - ганарымся!»**

**Мэта:** паглыбленне і пашырэнне ведаў навучэнцаў аб Вялікай Айчыннай вайне.

**Задачы:**

– пазнаёміць вучняў з подзвігамі народа ў гады Вялікай Айчыннай вайны;

– пашырыць веды вучняў аб Вялікай Айчыннай вайне, абудзіць цікавасць да вывучэння гістарычнага мінулага нашай Радзімы;

– выхоўваць у школьнікаў патрыятычныя пачуцці: павага і падзяка да ветэранаў ВАВ 1941–1945 гг., пачуццё гонару за свой народ, сваю Радзіму.

**Абсталяванне:** плакаты, малюнкі дзяцей, магнітная дошка, мультымедыйны праектар, экран, камп'ютар, дэманстрацыйны матэрыял, аўдыёзапісы, відэазапісы.

Прэзентацыя да класнай гадзіны:



**Ход класнай гадзіны**

Музычная відэазастаўка №1

***I Уводзіны.*** Паглыбленне ў тэму

**Настаўнік.**

З чаго пачынаецца памяць - з бяроз?

З рачнога пясочка? З дажджу на дарозе?

А калі - з забойства! А калі - са слёз!

Рабяты, аб чым гэтыя радкі? Што для вас памяць? Ці заўсёды ў памяці застаюцца толькі прыемныя ўспаміны? А калі гэта страшныя падзеі, ці павінны мы іх захоўваць у памяці?

Практыкаванне "Асацыяцыі"

**Настаўнік.** Скажыце, а што такое вайна? Якія асацыяцыі ў вас узнікаюць, калі вы чуеце гэтае слова?

**Настаўнік.** Паглядзіце на экран. Вы бачыце даты і фатаграфіі падзей. Вызначце, пра што гавораць нам гэтыя лічбы: 22.06.1941, 4 гады, 1418 дзён, 34000 гадзін, 09.05.1945, 77, 2022?

***II Вызначэнне тэмы і мэт класнай гадзіны***

***III Асноўная частка***

На фоне музыкі вучань чытае на памяць:

Як добра прачнуцца дома на досвітку,

Якія мірныя тут ноччу сняцца сны...

І няхай спакойна кружыцца планета,

Як добра на свеце без вайны!

**Настаўнік.** Сёння ў нас незвычайны ўрок - у гэтым навучальным годзе мы стаім на парозе самага светлага, самага святога свята - 77 гадоў з Дня Перамогі над фашысцкай Германіяй. 77 гадоў мы не бачылі жахаў вайны. 77 гадоў наша зямля не ўздрыгвала ад выбухаў снарадаў. Самае страшнае, што можа здарыцца ў лёсе чалавека і ўсёй краіны - гэта вайна. Жорсткі твар вайны ніколі не знікне з памяці народнай. Горка, калі сведкамі жудасных падзей становяцца дзеці.

Мы хочам мірнага неба над галавой і шануем памяць тых, хто аддаў жыццё за сваю радзіму…

Гучыць музыка (урывак)

Музыка

**Вучань.** 27 мільёнам загінуўшых, якія не вярнуліся з крывавых палёў вайны, прысвячаецца.

**Вучань.** Слаўным ветэранам Вялікай Айчыннай вайны, якія выстаялі, перамаглі, падарылі свету жыццё і шчасці, прысвячаецца!

**Вучань.** Іх мужнасці, гераізму - прысвячаецца! Пакаленню, якое ўступае ў жыццё - прысвячаецца

Навучэнцы чытаюць верш.

Мы ведаем па блытаных, цяжкіх апавяданнях

Аб горкім пераможным шляху,

Таму павінен хаця б наш розум

Дарагі Перамогі прайсці.

І мы разабрацца абавязаны самі

у тым болі, што свет перанёс.

…Вядома, мы глядзім іншымі вачыма, –

Такімі ж поўнымі слёз.

**Настаўнік.** На досвітку 22 чэрвеня 1941 года пачалася Вялікая Айчынная вайна. Вайна... Доўгія 4 гады да 9 траўня 1945 гады нашы дзяды і прадзеды змагаліся за вызваленне радзімы ад фашызму. 27 мільёнаў загінуўшых! Уяўляеце, што гэта такое? У першы дзень вайны многім было па 17-20 гадоў.

З кожных 100 хлопчыкаў і дзяўчынак гэтага ўзросту, якія пайшлі на фронт, 97 не вярнуліся назад. 97 з 100! Вось яна, вайна!

**Вучань.** Надыходзячы дзень - нядзеля. Людзі спакойна спяць пасля працоўнага тыдня. Ціха паўсюль у гэтую перадсвітальную летнюю гадзіну. Зорка ахоўваюць вартавыя межы савецкай зямлі. Раптам бачаць яны: на захадзе, на крыху неба з'яўляецца агні: чырвоныя, зялёныя. Яны набліжаюцца да мяжы нашай Радзімы. Гэта была раніца 22 чэрвеня 1941 гады.

 Запіс «Свяшчэнная вайна»

(Музыка)

Радзіма! Полымя стукнула ў неба -

Ты памятаеш, Радзіма

Ціха сказала: "Уставайце на дапамогу"?

Радзіма!

**Настаўнік.** Брэсцкая крэпасць - гераічнае мінулае нашай краіны. Менавіта яна прыняла на сябе першы ўдар фашысцкай Нямеччыны. Нямецкае камандаванне планавала захапіць горад Брэст і Брэсцкую крэпасць у першыя гадзіны вайны.

**Вучань.** 17 тысяч нямецкіх салдат і афіцэраў штурмавалі Брэсцкую крэпасць. Памежнікі ўступілі ў бой з супернікам у першыя хвіліны вайны. У 10 разоў супернік быў мацнейшы за памежнікаў. У першы дзень баёў да 9 гадзін раніцы крэпасць была акружана. Камандзір усходняга форта Пётр Гаўрылаў, нягледзячы на ​​самыя страшныя хвіліны пачатку вайны, змог аб'яднаць байцоў і паступова ўзяць у свае рукі камандаванне крэпасцю. Ён сабраў каля сябе 30 байцоў і паспрабаваў вырвацца з крэпасці праз цэнтральныя вароты. Спроба не ўдалася. Калі стала ясна, што крэпасць у кольцы, Пётр Гаўрылаў прыняў адзіна правільнае рашэнне - сабраць ацалелых салдат і арганізаваць абарону крэпасці. 32 дні не змаўкалі баі за крэпасць. “Я паміраю, але не здаюся. Бывай, Радзіма!» – напісаў на сцяне багнетам адзін з апошніх яе абаронцаў.

**Вучань.** Званне Героя Савецкага Саюза прысвоена маёру Гаўрылаву і лейтэнанту Кіжаватаву. Каля 200 удзельнікаў абароны ўзнагароджаны ордэнамі і медалямі. Крэпасці прысвоена ганаровае званне "Крэпасць-герой" з уручэннем ордэна Леніна і медалі "Залатая Зорка".

**Настаўнік.**

Абарона Брэсцкай крэпасці – вялікі прыклад мужнасці і стойкасці савецкага народа ў барацьбе за свабоду і незалежнасць Радзімы.

Акупаваўшы ўлетку 1941 года тэрыторыю Беларусі, фашысцкія захопнікі ўсталявалі на беларускай зямлі "новы парадак" - рэжым тэрору, гвалту і рабства. За тры гады акупацыі на тэрыторыі Беларусі фашысты ператварылі ў руіны 209 гарадоў, знішчылі 9200 сёл і вёсак, расстралялі, павесілі, замучылі і спалілі звыш 2 мільёнаў 200 тысяч савецкіх грамадзян.

**Вучань.** Ворагі, якія напалі на нашу краіну, былі моцнымі і вельмі жорсткімі, бязлітасна забівалі старых, жанчын, дзяцей. Гэта яны пакінулі на зямлі крывавыя незагойныя сляды - Хатынь.

**Вучань.** Да вайны ў вёсцы Хатынь спакойна жылі людзі, садзілі бульбу, даілі кароў, радаваліся цяплу і жаўрукам, нікога ніколі не крыўдзілі, нікому не жадалі ніколі благога. Але ўсё змянілася... У сакавіку 1943 года гэтай вёсачкі не стала. Ніводнай жывой душы. Як жа гэта адбылося?

 Гучыць трывожная музыка

(Музыка)

**Вучань.** Гэта адбылося 22 сакавіка 1943 года. Раніцай гэтага дня за 6 км ад Хатыні партызаны абстралялі аўтакалону фашыстаў і ў выніку нападу забіты нямецкі афіцэр. У адплату за гэта была праведзеная карная акцыя і прыпала яна на Хатынь…

**Настаўнік.** 75 дзіцячых жыццяў было загублена ў вёсачцы Хатынь. У чым яны вінаватыя? Якое злачынства перад светам здзейснілі? У памяць аб жахлівых падзеях у Беларусі на месцы Хатыні створаны мемарыял памяці ў навучанне будучым пакаленням.

Чулі вы ў Хатыні жалобны перазвон?

Кроў ад жаху стыне, толькі раздасца ён.

Здаецца, ты ў пустыні, выпалена ўсё дашчэнту -

У той, вайсковай Хатыні плачуць званы.

Відэазастаўка № 2 Відэа

*Хвіліна маўчання. Гук метранома*

**Настаўнік.** Увесь народ узняўся на барацьбу з нямецка-фашысцкімі захопнікамі. Кожны дзень адыходзілі эшалоны з нашымі салдатамі абараняць Радзіму. Тады ніхто не ведаў пра тое, што вайна няхутка скончыцца… "Усё для фронту, усё для перамогі" - паўсюль гучаў дэвіз. На абарону Айчыны ўставалі не толькі дарослыя, але і дзеці. Дзеці даглядалі параненых у шпіталях, адсылалі на фронт тысячы пасылак з цёплымі шкарпэткамі.

У гады вайны смерцю адважных загінулі юныя героі. Іх імёны навечна засталіся ў памяці народа. Яны пасмяротна ўзнагароджаны медалямі і ордэнамі, а некаторым з іх, нароўні з дарослымі, прысвоена званне Героя Савецкага Саюза. Іх імёнамі названы вуліцы, марскія караблі, школы.

**Вучань.**Марат Казей - Герой Савецкага Саюза. Змагаўся нароўні з дарослымі. Трымаў абарону, пакуль былі патроны. Калі крама апусцела, узяў у рукі сваю апошнюю зброю - дзве гранаты, якія з пояса не здымаў. Адну кінуў у немцаў, а другую пакінуў. Калі немцы падышлі зусім блізка, узарваў сябе разам з ворагамі. Загінуў 11 траўня 1944 года ў вёсцы Станькава. Узнагароджаны медалямі "За ваенныя заслугі", "За адвагу", ордэнам "Айчыннай вайны".

**Вучань.** Зіна Партнова - Герой Савецкага Саюза. Доўга і жорстка яе катавалі фашысты. На адным з допытаў Зіна выхапіла ў следчага пісталет і застрэліла яго і двух ахоўнікаў. Спрабавала ўцячы, але ў змучанай катаваннямі дзяўчынкі не хапіла сіл. Яе схапілі і неўзабаве пакаралі смерцю. Расстраляна фашыстамі пад горадам Полацкам у 1943 годзе.

**Настаўнік.** Самая цяжкая ноша ў вайне лягла на плечы жанчыны. Адважна кідаліся яны пад кулі падчас бамбёжкі і абстрэлаў. Сёстры міласэрнасці выносілі параненых байцоў з поля бою. Жанчыны служылі разведчыцамі, ваеннымі перакладчыцамі, радысткамі, сыходзілі ў партызанскія атрады.

Паклонімся вялікім тым гадам,

Тым слаўным камандзірам і байцам,

І маршалам краіны, і радавым,

Паклонімся і мёртвым, і жывым.

Усім тым, якіх забываць нельга,

Паклонімся, паклонімся, сябры.

**Настаўнік.** Разбураны былі ў вайне не толькі вёскі, але і гарады.

Мінск - сталіца Беларусі. Адзін з першых гарадоў падвергся абстрэлу.

28 чэрвеня быў захоплены немцамі. Разгарнулася партызанская вайна, арганізавана падпольная праца. Падпольшчыкі знішчалі на вуліцах горада акупантаў, узрывалі і падпальвалі склады з гаручым, гаражы і майстэрні, чыгуначныя вузлы. 3 ліпеня 1944 г. Мінск быў вызвалены, але да гэтага дня горад змагаўся 1100 дзён.

У Мінску створаны музей Вялікай Айчыннай вайны, Лінія Сталіна (музей пад адкрытым небам), увесь савецкі народ стварыў Курган Славы, усыпаючы жменю зямлі ў памяць загінуўшым. Мінску прысвоена званне горад-герой. Вучань. Гомель - гэта першы абласны цэнтр Беларусі, куды ў канцы 1943 увайшлі савецкія салдаты. "Дарога дадому" - так называўся цягнік, на якім у снежні 1943 прыехалі з эвакуацыі тыя, хто адраджаў горад. У асноўным гэта былі чыгуначнікі і энергетыкі. Вызваленне Гомеля ад фашысцкіх захопнікаў працягвалася 6 сутак. Нямецкае камандаванне аддало загад разбурыць горад, забіваць усіх, нават дзяцей. Пасля вызвалення Гомель быў у руінах.

**Настаўнік.** 14 студзеня 1944 года ішоў 937-ы дзень вайны… Войскі Беларускага фронту падчас Калінкавіцка-Мазырскай аперацыі вызвалілі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў горада Мазыр і Калінкавічы. У Маскве дадзены салют у гонар вызвалення гэтых гарадоў.

**Вучань** (трымае партрэт М.В.Барысава) Барысаў Міхаіл Уладзіміравіч. Нарадзіўся ў вёсцы Нараўчызна Мазырскага раёна. Герой Савецкага Саюза (1945). Перад вайной скончыў Гомельскі аэраклуб, ваенна-марское авіяцыйнае вучылішча. Са жніўня 1944 года лейтэнант М.В.Барысаў на Балтыйскім флоце. За 10 месяцаў 1944-1945 гг. Барысаў зрабіў 47 баявых вылетаў, патапіў 9 і пашкодзіў 2 транспарты ворага агульным водазмяшчэннем звыш 80 000 тон. Патапіў лінкор ВМФ Германіі. Да 1960 г. служыў у Савецкай Арміі. Узнагароджаны ордэнамі Леніна, Чырвонага Сцяга, Айчыннай вайны, двума ордэнамі Чырвонай Зоркі. 6 сакавіка 1945 г. Указам Прэзідыума Вярхоўнай Рады СССР М.В.Борисову было прысвоена высокае званне Героя Савецкага Звяза з уручэннем ордэна Леніна і медалі "Залатая Зорка". Прысвоена званне "Ганаровы грамадзянін горада Мазыра" ў 1982 годзе.

**Вучань** (трымае партрэт М.В.Мураўёва). Мураўёў Міхаіл Васільевіч. Нарадзіўся 15.05.1919 г. у вёсцы Нараўчызна. Герой Савецкага Саюза, камандзір батарэі. Яго імем названа вуліца ў вёсцы Казенкі і піянерская арганізацыя нашай школы. У 1939 г. прызваны ў Чырвоную Армію, скончыў Пензенскае артылерыйскае вучылішча. Камандзір батарэі 327-га асобнага знішчальнага супрацьтанкавага дывізіёна. Вызначыўся 25 верасня 1943 г. пры фарсіраванні Дняпра ў раёне Пераслаўля-Хмяльніцкага. Малодшы лейтэнант Мураўёў знішчыў некалькі агнявых кропак ворага, забяспечыў паспяховае наступленне пяхоты і танкаў. За два дні батарэя Мураўёва адбіла некалькі контратак, знішчыла тры гарматы, чатыры мінамёты, 16 кулямётаў, мінамётную батарэю. Узнагароджаны ордэнамі Леніна, Чырвонага Сцяга, Аляксандра Неўскага, Айчыннай вайны II ступені, двума ордэнамі Чырвонай Зоркі, медалямі. Памёр у 1981 г., пахаваны ў г. Нікаполі Днепрапятроўскай вобласці.



 М.В.Барысаў М.В.Мураўёў

**Настаўнік.** Раніцай 23 чэрвеня 1944 года пачалася аперацыя па разгроме нямецка-фашысцкіх войскаў у Беларусі, якая атрымала назву "Баграціён". У выніку наступлення Чырвонай Арміі была поўнасцю вызвалена Беларусь, частка Прыбалтыкі і ўсходнія раёны Польшчы. Радзіма высока ацаніла мужнасць і подзвіг сваіх сыноў і дачок. Больш за 12 мільёнаў з іх узнагароджаны ордэнамі і медалямі, а 11 603 воіны ўдастоены высокага звання Героя Савецкага Саюза! 11 гарадоў Савецкага Саюза сталі гарадамі-героямі. Свята Вялікай Перамогі - 9 мая - адно з галоўных свят нашай краіны, самае трагічнае, і самае кранальнае.

За ўсё, што ёсць зараз у нас,

За кожную нашу шчаслівую гадзіну,

За тое, што сонца свеціць нам,

Дзякуй доблесным салдатам,

Што абаранілі свет калісьці!

IV Заключная частка

**Настаўнік.** Памяць аб вайне суровая і страшная, але пра гэта трэба памятаць дзеля сённяшняга мірнага неба.

Практыкаванне «Збяры прыказкі» ў пары

Дружна за мір стаяць - вайне не бываць.

Свет будуе - вайна разбурае.

Жывучы ў свеце - не забывай аб вайне.

У баі пабываць - цану жыцця даведацца.

Ні мора без вады - ні войны без крыві.

Практыкаванне "Асацыяцыя" да слова МІР

***V Падвядзенне вынікаў***

**Настаўнік.** Сёння мы шмат даведаліся аб жахах вайны, аб тым, што прыйшлося перажыць у гады вайны нашым прабабулям і прадзедам, бабулям і дзядулям. Нам бы вельмі хацелася, каб кожны з нас мог сказаць усім, хто ваяваў: «Мы - памятаем! Мы - ганарымся! Паклон вам да зямлі!».

Давайце, хлопцы, усе разам упрыгожым нашу дошку птушкамі свету.

Навучэнцы (пад музыку) вывешваюць зробленыя сваімі рукамі фігуркі белых галубоў..