**Галоўнае ўпраўленне адукацыі Гродзенскага аблвыканкама**

**Аддзел адукацыі Зэльвенскага райвыканкама**

**ДУА “Каралінская сярэдняя школа”**

**Рэспубліканская героіка-патрыятычная акцыя**

**“Вялікай Перамозе - 75”**

Намінацыя:

**“Музейны адукацыйны праект”**

(сцэнарый выхаваўчага мерапрыемства)

 Выканала:

 Крэчка Ала Іванаўна,

 настаўнік гісторыі,

 кіраўнік музея

 Каралін

 2020

**Роля музея ў грамадзянска-патрыятычным выхаванні школьнікаў**

 У маі 2005 года ў нашай школе адкрыты краязнаўчы музей. Мэта музея: пашырэнне ведаў школьнікаў пра гістарычнае мінулае сваёй мясцовасці, фарміраванне іх светапогляду, выхаванне ў вучняў мужнасці, гераізму і вернасці грамадзянскаму абавязку. Каб па-сапраўднаму любіць сваю радзіму, трэба добра ведаць гісторыю роднай зямлі, адчуць яе ўсім сэрцам.

 У нашым музеі дзейнічае сем экспазіцый: “Іх подзвіг бессямяротны”, “З гісторыі школы”, “Людзі зямлі Каралінскай”, “Зэльвеншчына паэтычная”, “Сем цудаў зямлі Каралінскай”, “Народная творчасць”, “Сялянская хатка”.

 Сёння моладзь не ведае горкіх і гераічных часоў Вялікай Айчыннай вайны. Дапамагчы ёй асэнсаваць, прасачыць гэты шлях, ацаніць з пазіцый сённяшняга дня вытокі і значэнне вялікай Перамогі – абавязак старэйшага пакалення і абавязак школы. Штогод у музеі ладзяцца сустрэчы з цікавымі людзьмі: перадавікамі вытворчасці Кіцун У.А., Маркоўскі А.І., Плаўскі В.Ю.; удзельнікам ваенных дзеянняў у Афганістане Івановым А.І.; паэтамі-землякамі Войтка І.А., Кароза А.С. . Жывое слова людзей, якія стварылі гераічную гісторыю радзімы, іх асабісты прыклад – фактар фарміравання ў школьнікаў высокіх грамадзянскіх пачуццяў і патрыятызму.

 У музеі праводзіцца прыём у акцябраты і піянеры. Тут жа новым членам БРСМ уручаюць білеты і значкі, юным грамадзянам – пашпарты і кнігі “Я – грамадзянін Рэспублікі Беларусь”. Я як настаўнік гісторыі практыкую правядзенне ў музеі ўрокаў па ваеннай тэматыцы. Урок становіцца больш даходлівым, жывым, захапляльным, што павышае цікавасць да прадмета.

 Краязнаўчы матэрыял мае асаблівае значэнне ў выхаванні пачуцця патрыятызму. У свой час старшыня ЦВК СССР М.І. Калінін пісаў з гэтай нагоды: “усе мы вельмі шмат гаворым аб выхаванні патрыятызму. Але гэта выхаванне пачынаецца з паглыбленнага вывучэння сваёй Радзімы. Без краязнаўчага матэрыялу мы не зможам выхаваць патрыёта, бо такі чалавек будзе адарваны ад сваіх каранёў”. Вось ужо больш за 15 год пры напісанні працы на навукова-практычную канферэнцыю мы з вучнямі выкарыстоўваем краязнаўчы матэрыял і матэрыял нашага краязнаўчага музея.

 У рабоце школьнага музея выкарыстоўваюцца і такія традыцыйныя формы заняткаў як музычныя і літаратурныя вечарыны, віктарыны, вусныя часопісы. Наш школьны музей не толькі лепшы памочнік для настаўнікаў гісторыі і класных кіраўнікоў. Ён з’яўляецца лепшым “прапагандыстам” баявых і працоўных традыцый беларускага народа.

 Краязнаўчы музей піша гісторыю мінулай вайны і працоўных будняў сённяшняга дня. Нам ёсць што паказаць, ёсць пра што расказаць. Школа і музей працуюць у цеснай сувязі, спалучаюць адукацыйную і выхаваўчую функцыі, узбагачаюць духоўны патэнцыял вучняў і тым самым умацоўваюць пачуццё павагі да роднай зямлі і гонару звацца беларусам, а без ведання гісторыі свайго народа гэта зрабіць нельга.

***В*усны часопіс “Кожны з нас прыпасае Радзімы куток…”**

**Мэта**: удасканаленне сістэмы грамадзянскага і патрыятычнага выхавання навучэнцаў праз дзейнасць школьнага музея

**Задачы**: - фарміраванне ў навучэнцаў грамадзянскасці і патрыятызму, духоўна- маральных якасцяў і нацыянальнай самасвядомасці на прыкладах баявых і працоўных подзвігаў землякоў;

* прыцягненне школьнікаў да пошукавай і навукова-даследчай работы па вывучэнню і паглыбленню ведаў па гісторыі сваёй малой радзімы;
* стварэнне і выкарыстанне музейна-адукацыйнага асяроддзя як сродка для духоўнага і культурнага развіцця навучэнцаў.

**Удзельнікі** : 5 – 9 класы.

**Вядучы (вучань):** — Прывітанне усім. Зараз перад Вамі адна за адной адкрыюцца старонкі вуснага часопіса.

**Вядучая (вучаніца):** — Пачакай, пачакай! А можа хто і не ведае, што такое вусны часопіс? Я зараз растлумачу. Наш часопіс — такі ж як і «Маладосць», «Полымя», толькі Вы яго не чытаеце, а слухаеце.

**Вядучы:** — Старонкі нашага часопіса як быццам ажылі.

**Вядучая:** — А цяпер глядзіце і слухайце вусны часопіс «Кожны з нас прыпасае Радзімы куток».

**Вядучы: — Яго першая старонка «Беларусь у свеце».**

**Дзеці: 1** — Наш родны край — гэта Беларусь, самая прыгожая, самая любая краіна.

**2** — Тут жывеш ты, тут жывуць твае мама і тата, бабуля і дзядуля.

1. — Усяго нас, жыхароў Беларусі, больш за дзевяць з паловай мільёнаў чалавек. Калі б усе мы, старыя і малыя, сталі побач,узяліся за рукі, дык наш жывы ланцужок працягнуўся б аж да далекай-далёкай Афрыкі і апошні ў ланцужку мог бы павітацца са сланом, толькі, не дай Бог, з кракадзілам.
2. — Болышасць насельніцтва Беларусі ўладкавалася жыць у гарадах.
3. — У самым вялікім горадзе Беларусі — Мінску жыве каля двух мільёнаў чалавек.
4. — Ёсць у нас невялікія гарады, а ёсць і зусім малыя вёскі, дзе ўсе жыхары добра адзін аднаго ведаюць.
5. — Беларусь не такая вялікая краіна, як Расія, альбо Амерыка, але ж і не маленькая. Пешшу ад Оршы да Бярэсця чалавек ішоў бы два тыдні і стаптаў бы дзве пары **чаравік.**
6. — Надвор'е ў Беларусі — на любы густ. Зімовым вечарам мароз бывае так прыцісне, што можна нос і вушы абмарозіць. А летам, калі не дажджы, а спякота, толькі марожанае выратоўвае.

**Дзеці**: **4**— На поўначы і ўсходзе Беларусі зіма даўжэйшая чым на захадзе і поўдні. На Віцебшчыне яблыні зацвітаюць на 10—12 дзён пазней, чым пад Бярэсцем. Вясна прыходзіць у Беларусь з захаду, бо там цёплы акіян сагравае зямлю, а зіму прыносяць халодныя вятры з Ледавітага акіяна. Так што самы цёплы край у нас — гэта Брэстчына, а самы халодны — Віцебшчына.

**5**— Беларусь знаходзіцца ў цэнтры Еўроцы. Наша дзяржава невялікая, сухапутная, бо не мае выхаду да мора. Бліжэйшым да Беларусі з'яўляецца Балтыйскае мора.

**1**- З Беларуссю мяжуюць нашы суседзі- Расія, Україна, Польшча, Літва, Латвія

**2**- Асноўную большасць насельніцтва складаюць беларусы, побач з імі жывуць і працуюць рускія, палякі, украінцы, яўрэі, татары.

**1**- А што гэта за народ - беларусы?

**5** - Жывы, разумны, працавіты і вольналюбівы беларускі народ! Беларусы адрозніваюцца шчырасцю, шчодрасцю, гатоўнасцю прыйсці на дапамогу ў бядзе. Гэта гасцінны і памяркоўны народ.

Верш Ю. Чыгрына “Ёсць зямля на зямлі”

Хлопчык 1

Ёсць зямля на зямлі,

Ёсць на свеце зямля,

Куды ўсе караблі

Зблізку ідуць і здалля.

Дзяўчынкі малодшага ўзросту:

1- Мы радзіліся тут,

2- Мы хрысціліся тут.

3- Тут бацькоўскі наш кут.

4- Тут царуе наш люд.

Дзяўчынка 1:

Толькі тут нарадзіць

Можна ўласных дзяцей.

Спору ў працы здабыць

Толькі тут найлацвей.

**Дзяўчынка 2:**

Толькі тут мы з табой

Пасядзім у цішы.

Толькі тут супакой Будзе нашай душы.

**Хлопчык 2:**

Дзе б не быў твой спачын

Даль праз даль відна.

Дом на ўсіх нас адзін

IРадзіма адна.

*Музычная застаўка, выходзіць вядучы.*

**Вядучая:** — Адкрываем **другую старонку «Беларусь— старажытная краіна».**

Гучыць фанаграма (найгрышы для аркестра «Жалейка» В. Кузняцова), на яе фоне чытаецца тэкст.

**Дзеці:** 1— Беларусь — старажытная краіна. Яна мае сваю багатую гісторыю.

**2** — Людзі прыйшлі сюды яшчэ сорак тысяч гадоў назад. Спачатку карміліся тым, што збіралі ў лесе, палявалі на звера, лавілі рыбу.

1. — Пазней навучыліся гадаваць кароў, свіней, курэй,вырошчваць жыта, гарох, рэпу.
2. — Апраналіся мужчыны і жанчыны ў белую льняную вопратку. У халодную пару насілі ваўняныя сярмягі(тагачасныя курткі), а зімой — кажухі з авечых скур. Абутак рабілі з ліпавай кары, плялі лапці. А дзеці і зімой,ілетам бегалі ў адной льняной кашулі, басанож.

**2**— Нашы продкі размаўлялі на сваёй беларускай мове. Перасяленцы з іншых краін прынеслі з сабой сваю мову — рускую, польскую, яўрэйскую. Але дзяржаўнай мовай застаецца ў нас беларуская.

**1**— Самае старажытнае княства, аб якім мы ведаем з летапісу, — Полацкае. Першыя вядомыя нам прозвішчы князёў — Рагвалод і яго дачка Рагнеда. Захаваліся ў нашай мясцовасці помнікі археалогіі: Астанец марэны Каралінскі, каменны могільнік позняга феадалізму. А таксама ёсць помнікі архітэктуры: Івашкавіцкая уніяцкая царква, сядзібны дом в. Аляксандраўшчына.

**4**— А потым было на нашай зямлі шмат розных падзей. Ствараліся і развальваліся вялікія дзяржавы, прыходзілі са зброяй нядобрыя чужынцы і з ганьбой адыходзілі.

**3**— А людзі ў часы зацішша адбудоўвалі спаленыя гарады і вёскі, расцілі жыта, складвалі песні, танцавалі.

Музычная застаўка, выходзіць вядучы.

**Вядучы: Трэцяя старонка нашага часопісу «Славутыя імёны Беларусі».**

Гучыць «Паланэз» К. Агінскага, на яго фоне чытаецца тэкст.

**Вучань 1:** Наша зямля узгадавала дзеячаў літаратуры, мастацтва, палітыкаў і вучоных, якія ўняслі вялікі ўклад у гісторыю Беларусі, Польшчы, Расіі, Амерыкі, Францыі, Германіі, Чылі, Аўстраліі і іншых краін свету.

**Вучань 2:** Сярод іх Францыск Скарына, Ефрасіння Полацкая, Леў Сапега, Мікола Гусоўскі, Андрэй-Тадэуш Касцюшка, Агінскі, Адам Міцкевіч, Станіслаў Манюшка.

**Вучань 1:** Сярод беларусаў з паходжання ФёдарДастаеўскі, Аляксей Твардоўскі, Аляксандр Грыбаедаў.

**Вучань 2:** Гэта Беларусь дала свету такіх славутых мастакоў, як Марк Шагал, Малевіч, Пэн, канструктараў Паўла Сухога, Барыса Кіта, генетыка Антона Раманавіча Жэбрака

**Вучаніца:** Наша каралінская зямля - радзіма паэтаў: Ірыны Войтка, Алены Кароза, Дануты Дабрынінай, Алены Таболіч, Юркі Голуба.

**Вучань 1:** Iці мала хто вымушан быў уцякаць ад пятлі,ад кулі. Ці нават проста ад немагчымасці выявіць сябе на Радзіме.

**Хлопчык 1.** Чылі. Хрыбет Дамейка, горад Дамейка, у гарах — мінерал Дамейкіт, у акіяне — ракушка навуцілус - дамейкус, на зямлі — фіялка дамейкіяна. Гэта ў гонарІгната Дамейкі (1801 -1889 гг.), уражэнца маёнтка Нядзветка, што пад Мірам. Сябар Адама Міцкевіча, Яна Чачота, Томаша Зана, стрыечны брат Марыі Верашчакі — першага кахання Міцкевіча.

Ён пасля разгрому паўстання 1830 г. вымушаны быў уцячы за мяжу.

Парыж. Кантракт з Чылі. Лекцыі па хіміі і мінералогіі ў г. Какімба. Адкрыў жыхарам Чылі, што такое салетра,для чаго яна прыдатная, адкрыў залежы медзі і срэбра. Пасля ён — прафесар у Сант'яга. Распрацоўвае і ажьццяўляе школьную рэформу, падарожнічае сяроднапаўдзікіх араўконцаў, робіцца іх сябрам, бароніць іх. Чатыры тэрміны Дамейка перавыбіраецца рэктарам універсітэта. Ён бацька чылійскай навукі, рэарганізатар прамысловасці, навучання. Пасля смерці ён абвешчаецца нацыянальным героем Чылі.

**Вучаніца**: Вядома далёка за межамі нашай краіны прозвішча Антона Раманавіча Жэбрака. Будучы акадэмік, генетык нарадзіўся ў вёсцы Збляны ў сялянскай сям’і Рамана Паўлавіча і Марыі Іванаўны.

Шлях да інтэлектуальнай працы пачаўся ў юнака з дзён яго вучобы ў Слонімскім рэальным вучылішчы, якое рыхтавала настаўнікаў пачатковых класаў і давала права на паступленне ў вышэйшыя навучальныя ўстановы . У сувязі з пачаткам Першай Сусветнай вайны сям’я Жэбракаў пераехала ў Падмаскоў’е. З 1921 па 1925 гг Антон Раманавіч вучыцца ў Маскоўскай сельскагаспадарчай акадэміі імя Ціміразьева. Захоплены малавядомай у той час генетыкай, ён стаў супрацоўнікам, а пазней кіраўніком кафедры генетыкі і селекцыі Акадэміі сацыялістычнага земляробства ў Маскве (1931- 1936 гг). Малады вучоны хутка стаў дацэнтам, прафесарам.У 1934- 1948 гг узначальваў кафедру генетыкі Маскоўскай с/г акадэміі імя Ціміразьева.

Выдатны навуковец быў сярод тых, хто падпісаў Статут ААН у складзе дэлегацыі БССР на міжнароднай канферэнцыі ў Сан- Францыска. З 1947 года Антон Раманавіч стаў Прэзідэнтам АН БССР. Толькі ў 1957 г. вучоны прыехаў у родную Беларусь. Больш за 12 гадоў працаваў як генетык і селекцыянер у Інстытуце біялогіі і ў новаствораным аддзеле генетыкі і цыталогіі АН Беларусі.

Навуковыя доследы акадэміка А.Р. Жэбрака былі сканцэнтраваны ў галіне аддаленай гібрыдызацыі і поліплыдыі ў раслін, галоўным чынам у пшаніцы і грэчкі. У сутнасці, навуковы падыходы да доследаў акадэміка А.Р. Жэбрака прадвызначылі сучасныя генна- інжынерныя метады мэтанакіраванага стварэння новых форм і сартоў раслін. Памёр Антон Раманавіч 20 мая 1965 года. На яго радзіме в. Збляны ўстаноўлены памятны знак.

Вядучая:чацвёртая старонка “Каралінская зямля ў гады Вялікай Айчыннай вайны”

Вучань Незлічонымі матэрыяльнымі стратамі, неймавернымі людскімі пакутамі, тысячамі заўчасна абарваных чалавечых жыццяў, палаючымі гарадамі і вёскамі ўвайшла ў нашу гісторыю Вялікая Айчыная вайна. Наша Каралінская зямля з першага дня вайны апынулася ў агні пажарышчаў і стала месцам жорсткіх баёў .

На досвітку 22 чэрвеня фашысцкая авіяцыя разбамбіла незакончаны аэрадром каля в.Горна, дзе былі знішчаны баракі, тэхніка, загінула шмат людзей, што знаходзіліся ў тым раёне. Як успамінаюць сведкі, ніводнаму савецкаму самалёту не ўдалося падняцца ў паветра. У гэты ж дзень нямецкія самалёты нанеслі ўдар па вайсковых часцях, расквартараваных у раёне: стралковаму палку ў в. Аляксандраўшчына.

Вучаніца 23 чэрвеня 1941 года жыхары в.Збляны ўбачылі, што з в. Лаўрыновічы ў іх бок рухаецца нямецкі дэсант на легкавых аўтамабілях. Каля вёскі сабраліся жанчыны, моладзь, дзеці. Пра зверствы фашыстаў насельніцтва яшчэ не ведала. Каля натоўпу немцы затрымаліся. З машыны выйшаў афіцэр і нетаропка агледзяў людзей, затрымаў свой позірк на Мікалаю Жэбраку, на белай кашулі якога зіхацеў камсамольскі значок. Фашыст дастаў пісталет і застрэліў юнака. Аднавяскоўцы з жахам глядзелі на гэта . Мікалай Жэбрак ахвяруе ўласнае жыццё дзеля камсамольскага значка.

Вучань 27 чэрвеня 1941 года ў баях з фашысцкімі захопнікамі ў Слонімскім раёне каля в. Клепачы Баранавіцкай вобласці загінуў старшы палітрук Аляксандр Пятровіч Яфрэмаў . Ён пахаваны ў брацкай магіле, загінуўшым воінам, у аг. Каралін. У выніку перапіскі вучняў і настаўнікаў школы з сястрой і сынам палітрука ў 80-г гг. XX стагоддзя даведаліся аб біяграфіі Яфрэмава. Нарадзіўся старшы палітрук у Расіі ў Тульскай вобласці ў в. Яшно ў сялянскай сям’і ў 1910 годзе. Да арміі працаваў на заводзе, які выпускаў зброю. У армію паўшоў у 1928 годзе, служыў 2 гады ў сапёрным батальёне, меў трохвугольнікі на гімнасцёрцы. У 1939 годзе атрымаў званне старшага палітрука, быў пераведзены служыць на мяжу з Германіяй (7 км, м. Снядова). У прадсмяротны бой ён ішоў на групу дэсанта фашыстаў і загінуў мужна за Радзіму. На гранітнай пліце брацкай магілы выбіта толькі прозвішча Яфрэмаў, іншыя біяграфічныя звесткі, нават яго імя, імя па бацьку былі не вядомы. Цяжка сказаць як загінуў старшы палітрук. Аднак Аляксандр Пятровіч здзейсніў подзвіг, рускі па нацыянальнасці, ахвяраваў жыццём, ратуючы нашу беларускую зямлю ад нямецкіх захопнікаў, набліжаючы доўгачаканы дзень Перамогі.

Вядучы Трагічныя падзеі пачатковага перыяду Вялікай Айчынай вайны на тэрыторыі Каралінскага с/с разгортваліся так, што дакументальных звестак аб іх захавалася вельмі мала. Невядомымі застаюцца пакуль подзвігі многіх байцоў і камандзіраў, здзейсненыя ў нашай мясцовасці ў тыя цяжкія дні чэрвеня 1941 года.

Першымі ахвярамі фашыстаў сталі актывісты, былыя члены КПЗБ, камуністы і камсамольцы, савецкія работнікі, арганізатары калгасаў. За гады вайны на тэрыторыі Каралінскага с/с загінула 5 актывістаў у в. Кашалі, 9 чалавек на хутары Медухава, па 1 чалавеку з вёсак Навасёлкі, Росцевічы, Цыганоўка. У в. Івашкавічы ў 1941 годзе было расстраляна 8 актывістаў, 3 савецкія актывісты ў тым жа годзе былі расстраляны ў в. Каралін.

Усяго з Беларусі было прымусова вывезена ў Германію звыш 380 тыс. суайчыннікаў, у тым ліку, па ўдакладненых звестак, з Зэльвенскага раёна – звыш 2 тыс чалавек, а з Каралінскага с/с – каля 30 чалавек.

 Вучань Вайна ў тыле ворага патрабавала пастаяннай падтрымкі і дапамогі ад мясцовых жыхароў. Рызыкуючы жыццём, простыя людзі хавалі, апраналі, лячылі партызан, збіралі звесткі аб фашыстах, служылі праваднікамі. Сіла партызанскага руху была ў яго цеснай сувязі з народнымі масамі. Іх было многа, мясцовых добраахвотных памочнікаў.

 Вучаніца Аляксандр Паўлавіч Ган з в. Каралін стварыў некалькі складоў зброі на дварах сваячак А. І. Сакач і Т. І. Кузьміч. Дапамагаў яму збіраць зброю Іван Кузьміч. А.П. Ган быў сувязным партызанскага атрада імя С.М. Кірава, падтрымліваў сувязь з Поснікавым, які служыў на чыгуначнай станцыі ў Зэльве. Атрыманую інфармацыю аб руху фашысцкіх эшалонаў праз станцыю Зэльва ад Поснікава А.П. Ган перадаваў у Навасёлкі Міхаілу Шлыку, а той пратызанам . Аляксандр Пятровіч па стану здароўя не мог служыць у Чырвонай Арміі, але будучы сувязным партызанскага атрада ён збіраў зброю, звесткі пра ворагаў і перадаваў партызанам. І сапраўды ў цяжкі ваенны час у гераізма няма ўзросту, прафесіі, нацыянальнасці.

Помнікі ў вёсках, райцэнтрах, адкуль людзі ішлі на вайну – не заўсёды на іх сустракаюцца імёны прапаўшых без вестак, расстраляных, памерлых ад голаду і здзекаў у канцлагерах. Іх стараліся ў свой час выкрасліць з роднай гісторыі.

На франтах вайны загінула 99 воінаў-землякоў – уражэнцаў Каралінскага сельскага савета. 20 воінаў-землякоў прапала без вестак на франтах вайны.

Вядучая: Апошняя старонка часопіса “Беларусь і экалогія”

Хлопчык:

Ёсць на зямлі вялікі дом,

Пакрыты сінім дахам,

Жывуць там сонца, дождж і гром,

Вавёрка з вольным птахам.

Жывуць там луг і лес густы,

Мурашкі з матылькамі.

Жывеш у доме светлым ты

З бацькамі і сябрамі.

Вы ўжо здагадаліся, што размова пойдзе пра прыроду нашай Беларусі.

І

**Вядучы 1**: Здзіўляюць сваёй першароднасцю Белавежа і Бярэзіна, Нёманскі край і Палессе. Плывуць рэкі вялікія і малыя, ззяюць блакітам азёры. Тут і волат-зубрі дробная мурашка. На Радзіму з далекага выраю вяртаюцца вясною буслы. Не вабяць іх заморскія дзівосы, спяшаюцца нашы разумныя, белакрылыя птахі ў родныя мясціны. Наша мясцовасць славіцца помнікамі прыроды: “Медухава”, “Карэвін луг”.

Гучыць сумная музыка. На яе фоне чытаецца верш В. Іпатавай «Чарнобыль».

**Хлопчык:**

Хата. Стогадовы дуб. Крыніца.

Iбуслы, зляцелыя здаля.

«Чалавек, дазволь нам пасяліцца.

Наймілей нам гатая зямля».

Расчынялі дзюбкі бусляняты.

Адпаузалі гады ў лаўжы.

Iкружылі радасна над хатай,

Як заслон два белыя крыжы.

 Моц набрала лета сакаўное.

Сонца, як расплаўленая ртуць.

Толькі дзеці хворыя абое

Ад гнязда ніяк не адлятуць.

*Высвечваецца слайд «Адзінокае сухое дрэва». Гучыцьсумная музыка, на яе фоне нытаецца тэкст.*

**Дзяўчынка:** Чарнобыль... Чорны боль... Калючы дрот. Змрочныя аб'явы. Забароненая зона.

**Хлопчык:** Зямля, на якой нельга сеяць, вада, якую нельга піць, паветра, якім нельга дыхаць.

**Дзяўчынка:** Хворая мая зямля, бо па ёй прайшоў Чарнобыль. Хворая яшчэ і таму, што бяздушна ўладарыць чалавек на ёй.

**Хлопчык:** І мялеюць, забруджваюцца нітачкі- рэкі і вочы- азёры, няшчадна высякаюцца лясы, асушаюцца балоты.

**Дзяўчына:** Хто ўратуе?

**Хлопчык:** Хто абароніць?

Гучыць песня на словы Н. Гілевіча “Я- беларус”

Заключнае слова настаўніка:

- Вось і загорнута апошняя старонка часопіса. Але перад вамі адкрыты ўсе дарогі і сцежкі нашай Радзімы. Любіце нашу святую зямлю аддана і да канца. Іншае вам не дадзена , ды і не патрэбна.

А зараз прапануецца аглядная экскурсія ў наш краязнаўчы музей “Людзі зямлі Каралінскай”.

**Візітоўка краязнаўчага музея “Людзі зямлі Каралінскай”**

Калі лёсам радзімы Вы зацікаўлены.

І гісторыю краю Вам хочацца ведаць бліжэй,

То тады спадары і спадарыні

Запрашаем наведаць наш школьны музей.

Тут сем экспазіцый можна ўбачыць,

Герояў працы і вайны ўславіць.

Наведаць любыя мясціны,

Што заўжды сустрэнуць Вас гасцінна.

Тут часта Жэбрака ўспамінаюць,

Карозу і Войтку ў госці запрашаюць.

Экскурсіі ладзяць штотыднёва,

Выставы зменныя своечасова.

Экскурсаводы Вам шчыра раскажуць-пакажуць

Здабыткі і скарбы сівой даўніны.

Адгалоскі былога жыцця ў дамах і паселішчах,

Спалучэнне старых, запаветных і імклівых сучасных гадоў.

Мы жадаем Вам плёну ў працы і карыснага ўсім адпачынку,

Дабрабыту, здароўя, усюды натхнення.

Болей мудрасці, згоды, цярпення.

Запрашаем бываць у нас часцей.

**Аглядная экскурсія ў краязнаўчы музей**

Мы рады вітаць Вас у нашым краязнаўчым музеі. Першая экспазіцыя - ” Іх подзвіг бессмяротны” , прысвечана Вялікай Айчыннай вайне. У ёй сабрана найбольш экспанатаў. Можна ўбачыць фотаздымак Шапавалава Васіля Уласавіча, які загінуў у 1944 годзе пры вызваленні нашага аграгарадка ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў і пахаваны ў брацкай магіле г.п. Зэльва. Захаваліся ў нашым музеі дакументы ( пасведчанне аб нараджэнні, пасведчанні да ўзнагарод) аб нашым земляку Русаку Мікалаю Захаравічу. Нарадзіўся Мікалай Захаравіч у 1905 годзе ў в. Росцевічы. Ён удзельнічаў у абароне Сталінграда, за гэта ўзнагароджаны медаллю. З баямі прайшоў ад Волгі да Эльбы, штурмаваў Берлін.

 Наступная экспазіцыя - “З гісторыі школы”. Наша школа ўпершыню адчыніла дзверы для вучняў у 1965 годзе. Але будынак, дзе мы знаходзімся пабудаваны ў 2003 годзе. Найбольш каштоўныя экспанаты экспазіцыі: праграма сярэдняй школы па працоўнаму навучанню, 1960 года выдання, Устаў ВЛКСМ, методыка навучання гісторыі старажытнага свету і сярэдніх вякоў у 5-6 класах, 1971 года выдання.

 Экспазіцыя “Людзі зямлі Каралінскай” аб заслужаных калгасніках нашай мясцовасці. У ёй сабраны матэрыял, аб людзях, якія сваёй плённай працай заваявалі гэтае высокае званне. Самая багатая калекцыя ўзнагарод у Касаўца Часлава Валер’янавіча. У нашай экспазіцыі вы можаце назіраць матэрыялы яшчэ аднаго слаўнага механізатара калгаса. Гэта Шлык Мікалай Пятровіч. Ён жыхар вёскі Горна. Пасля заканчэння курсаў механізатараў 35 гадоў прысвяціў працы на трактары. Захаваўся фотаздымак, дзе Мікалай пятровіч на трактары былых гадоў без кабіны.

 Новая экспазіцыя “Зэльвеншчына паэтычная” прысвечана паэтам Зэльвеншчыны. Сярод іх выпускнікі школы: Ірына Антонаўна Ган (Войтка), Алена Станіслаўна Кароза. Сярод славутых нашых землякоў Данута Васільеўна Дабрыніна, якая нарадзілася ў в.Горна. Вёска Горна – радзіма яшчэ адной зямлячкі, Алены Уладзіміраўны Таболіч - кандытата філалагічных навук, дацэнта, выкладчыка Мінскага дзяржаўнага лінгвістычнага ўніверсітэта.

 Наступная экспазіцыя - “Сем цудаў зямлі Каралінскай”. Наша мясцовасць багата помнікамі археалогіі: астанец марэны Каралінскі, каменны могільнік-селішча каля в. Росцевічы перыяду позняга феадалізму. Ёсць таксама помнікі прыроды - біялагічны заказнік “Медухава”, заснаваны ў 1996 годзе; заказнік раённага значэння “Карэвін луг”, агульнай плошчай 44,5 га. Ёсць два помнікі архітэктуры: сядзібны дом у в.Аляксандраўшчына XIX ст., Івашкавіцкая уніяцкая царква. Наша зямля выхавала вядомага генетыка, знакамітага селекцыянера, прэзідэнта Беларускай акадэміі навук у 1947 годзе, грамадскага дзеяча Антона Раманавіча Жэбрака. У памяць аб нашым вядомым земляку ў яго на радзіме в.Збляны ўстаноўлены памятны знак.

 Яшчэ адна экспазіцыя - “Сялянская хатка”. Тут сабраны прылады працы, мэбля сялянскай сям’і XIX ст.

 Апошняя экспазіцыя нашага музея называецца “Народная творчасць”. На тэрыторыі Каралінскага с/с развіваліся многія віды народнага мастацтва. Сярод іх: ткацтва, вышыўка, вязанне. Крыху пазней з’явіўся яшчэ адзін від мастацтва - рышылье. На Беларусі пашыраецца і ўдасканальваецца саломапляценне. Вырабы з саломкі сённяшняга дня вабяць сваёй прыгажосці і складанасцю.

Экспазіцыі будуць

**Роля музея ў грамадзянска-патрыятычным выхаванні школьнікаў**

 У маі 2005 года ў нашай школе адкрыты краязнаўчы музей. Мэта музея: пашырэнне ведаў школьнікаў пра гістарычнае мінулае сваёй мясцовасці, фарміраванне іх светапогляду, выхаванне ў вучняў мужнасці, гераізму і вернасці грамадзянскаму абавязку. Каб па-сапраўднаму любіць сваю радзіму, трэба добра ведаць гісторыю роднай зямлі, адчуць яе ўсім сэрцам.

 У нашым музеі дзейнічае сем экспазіцый: “Іх подзвіг бессямяротны”, “З гісторыі школы”, “Людзі зямлі Каралінскай”, “Зэльвеншчына паэтычная”, “Сем цудаў зямлі Каралінскай”, “Народная творчасць”, “Сялянская хатка”.

 Сёння моладзь не ведае горкіх і гераічных часоў Вялікай Айчыннай вайны. Дапамагчы ёй асэнсаваць, прасачыць гэты шлях, ацаніць з пазіцый сённяшняга дня вытокі і значэнне вялікай Перамогі – абавязак старэйшага пакалення і абавязак школы. Штогод у музеі ладзяцца сустрэчы з цікавымі людзьмі: перадавікамі вытворчасці Кіцун У.А., Маркоўскі А.І., Плаўскі В.Ю.; удзельнікам ваенных дзеянняў у Афганістане Івановым А.І.; паэтамі-землякамі Войтка І.А., Кароза А.С. . Жывое слова людзей, якія стварылі гераічную гісторыю радзімы, іх асабісты прыклад – фактар фарміравання ў школьнікаў высокіх грамадзянскіх пачуццяў і патрыятызму.

 У музеі праводзіцца прыём у акцябраты і піянеры. Тут жа новым членам БРСМ уручаюць білеты і значкі, юным грамадзянам – пашпарты і кнігі “Я – грамадзянін Рэспублікі Беларусь”. Я як настаўнік гісторыі практыкую правядзенне ў музеі ўрокаў па ваеннай тэматыцы. Урок становіцца больш даходлівым, жывым, захапляльным, што павышае цікавасць да прадмета.

 Краязнаўчы матэрыял мае асаблівае значэнне ў выхаванні пачуцця патрыятызму. У свой час старшыня ЦВК СССР М.І. Калінін пісаў з гэтай нагоды: “усе мы вельмі шмат гаворым аб выхаванні патрыятызму. Але гэта выхаванне пачынаецца з паглыбленнага вывучэння сваёй Радзімы. Без краязнаўчага матэрыялу мы не зможам выхаваць патрыёта, бо такі чалавек будзе адарваны ад сваіх каранёў”. Вось ужо больш за 15 год пры напісанні працы на навукова-практычную канферэнцыю мы з вучнямі выкарыстоўваем краязнаўчы матэрыял і матэрыял нашага краязнаўчага музея.

 У рабоце школьнага музея выкарыстоўваюцца і такія традыцыйныя формы заняткаў як музычныя і літаратурныя вечарыны, віктарыны, вусныя часопісы. Наш школьны музей не толькі лепшы памочнік для настаўнікаў гісторыі і класных кіраўнікоў. Ён з’яўляецца лепшым “прапагандыстам” баявых і працоўных традыцый беларускага народа.

 Краязнаўчы музей піша гісторыю мінулай вайны і працоўных будняў сённяшняга дня. Нам ёсць што паказаць, ёсць пра што расказаць. Школа і музей працуюць у цеснай сувязі, спалучаюць адукацыйную і выхаваўчую функцыі, узбагачаюць духоўны патэнцыял вучняў і тым самым умацоўваюць пачуццё павагі да роднай зямлі і гонару звацца беларусам, а без ведання гісторыі свайго народа гэта зрабіць нельга.

***В*усны часопіс “Кожны з нас прыпасае Радзімы куток…”**

**Мэта**: удасканаленне сістэмы грамадзянскага і патрыятычнага выхавання навучэнцаў праз дзейнасць школьнага музея

**Задачы**: - фарміраванне ў навучэнцаў грамадзянскасці і патрыятызму, духоўна- маральных якасцяў і нацыянальнай самасвядомасці на прыкладах баявых і працоўных подзвігаў землякоў;

* прыцягненне школьнікаў да пошукавай і навукова-даследчай работы па вывучэнню і паглыбленню ведаў па гісторыі сваёй малой радзімы;
* стварэнне і выкарыстанне музейна-адукацыйнага асяроддзя як сродка для духоўнага і культурнага развіцця навучэнцаў.

**Удзельнікі** : 5 – 9 класы.

**Вядучы (вучань)** - Прывітанне усім. Зараз перад Вамі адна за адной адкрыюцца старонкі вуснага часопіса.

**Вядучая (вучаніца)**  - Пачакай, пачакай! А можа хто і не ведае, што такое вусны часопіс? Я зараз растлумачу. Наш часопіс — такі ж як і «Маладосць», «Полымя», толькі Вы яго не чытаеце, а слухаеце.

**Вядучы**  - Старонкі нашага часопіса як быццам ажылі.

**Вядучая** - А цяпер глядзіце і слухайце вусны часопіс «Кожны з нас прыпасае Радзімы куток».

**Вядучы**  - **Яго першая старонка «Беларусь у свеце».**

**Дзеці 1** - Наш родны край — гэта Беларусь, самая прыгожая, самая любая краіна.

 **2** - На поўначы і ўсходзе Беларусі зіма даўжэйшая чым на захадзе і поўдні. На Віцебшчыне яблыні зацвітаюць на 10—12 дзён пазней, чым пад Бярэсцем. Вясна прыходзіць у Беларусь з захаду, бо там цёплы акіян сагравае зямлю, а зіму прыносяць халодныя вятры з Ледавітага акіяна. Так што самы цёплы край у нас — гэта Брэстчына, а самы халодны — Віцебшчына.

**3** - Беларусь знаходзіцца ў цэнтры Еўроцы. Наша дзяржава невялікая, сухапутная, бо не мае выхаду да мора. Бліжэйшым да Беларусі з'яўляецца Балтыйскае мора.

**4** - З Беларуссю мяжуюць нашы суседзі- Расія, Україна, Польшча, Літва, Латвія

**1** - Асноўную большасць насельніцтва складаюць беларусы, побач з імі жывуць і працуюць рускія, палякі, украінцы, яўрэі, татары.

**2** - А што гэта за народ - беларусы?

**3** - Жывы, разумны, працавіты і вольналюбівы беларускі народ! Беларусы адрозніваюцца шчырасцю, шчодрасцю, гатоўнасцю прыйсці на дапамогу ў бядзе. Гэта гасцінны і памяркоўны народ.

**Вядучая**  - **Адкрываем** **другую старонку «Беларусь— старажытная краіна».**

**Дзеці 1** - Беларусь — старажытная краіна. Яна мае сваю багатую гісторыю.

**2** - Людзі прыйшлі сюды яшчэ сорак тысяч гадоў назад. Спачатку карміліся тым, што збіралі ў лесе, палявалі на звера, лавілі рыбу.

**3** - Пазней навучыліся гадаваць кароў, свіней, курэй,вырошчваць жыта, гарох, рэпу.

**4** - Апраналіся мужчыны і жанчыны ў белую льняную вопратку. У халодную пару насілі ваўняныя сярмягі(тагачасныя курткі), а зімой — кажухі з авечых скур. Абутак рабілі з ліпавай кары, плялі лапці. А дзеці і зімой,ілетам бегалі ў адной льняной кашулі, басанож.

**1** - Нашы продкі размаўлялі на сваёй беларускай мове. Перасяленцы з іншых краін прынеслі з сабой сваю мову — рускую, польскую, яўрэйскую. Але дзяржаўнай мовай застаецца ў нас беларуская.

**2** - Самае старажытнае княства, аб якім мы ведаем з летапісу, — Полацкае. Першыя вядомыя нам прозвішчы князёў — Рагвалод і яго дачка Рагнеда. Захаваліся ў нашай мясцовасці помнікі археалогіі: Астанец марэны Каралінскі, каменны могільнік позняга феадалізму. А таксама ёсць помнікі архітэктуры: Івашкавіцкая уніяцкая царква, сядзібны дом в. Аляксандраўшчына.

**3** - А потым было на нашай зямлі шмат розных падзей. Ствараліся і развальваліся вялікія дзяржавы, прыходзілі са зброяй нядобрыя чужынцы і з ганьбой адыходзілі.

**4** - А людзі ў часы зацішша адбудоўвалі спаленыя гарады і вёскі, расцілі жыта, складвалі песні, танцавалі.

**Вядучы - Трэцяя старонка нашага часопісу «Славутыя імёны Беларусі».**

**Вучань 1 -** Наша зямля узгадавала дзеячаў літаратуры, мастацтва, палітыкаў і вучоных, якія ўняслі вялікі ўклад у гісторыю Беларусі, Польшчы, Расіі, Амерыкі, Францыі, Германіі, Чылі, Аўстраліі і іншых краін свету.

 **2 -** Сярод іх Францыск Скарына, Ефрасіння Полацкая, Леў Сапега, Мікола Гусоўскі, Андрэй-Тадэуш Касцюшка, Агінскі, Адам Міцкевіч, Станіслаў Манюшка.

 **3 -** Сярод беларусаў з паходжання ФёдарДастаеўскі, Аляксей Твардоўскі, Аляксандр Грыбаедаў.

**4 -** Гэта Беларусь дала свету такіх славутых мастакоў, як Марк Шагал, Малевіч, Пэн, канструктараў Паўла Сухога, Барыса Кіта, генетыка Антона Раманавіча Жэбрака

**Вядучы** - Наша каралінская зямля - радзіма паэтаў: Ірыны Войтка, Алены Кароза, Дануты Дабрынінай, Алены Таболіч, Юркі Голуба.

**Вудучая** - Вядома далёка за межамі нашай краіны прозвішча Антона Раманавіча Жэбрака. Будучы акадэмік, генетык нарадзіўся ў вёсцы Збляны ў сялянскай сям’і Рамана Паўлавіча і Марыі Іванаўны.

Шлях да інтэлектуальнай працы пачаўся ў юнака з дзён яго вучобы ў Слонімскім рэальным вучылішчы, якое рыхтавала настаўнікаў пачатковых класаў і давала права на паступленне ў вышэйшыя навучальныя ўстановы . У сувязі з пачаткам Першай Сусветнай вайны сям’я Жэбракаў пераехала ў Падмаскоў’е. З 1921 па 1925 гг Антон Раманавіч вучыцца ў Маскоўскай сельскагаспадарчай акадэміі імя Ціміразьева. Захоплены малавядомай у той час генетыкай, ён стаў супрацоўнікам, а пазней кіраўніком кафедры генетыкі і селекцыі Акадэміі сацыялістычнага земляробства ў Маскве (1931- 1936 гг). Малады вучоны хутка стаў дацэнтам, прафесарам.У 1934- 1948 гг узначальваў кафедру генетыкі Маскоўскай с/г акадэміі імя Ціміразьева.

Выдатны навуковец быў сярод тых, хто падпісаў Статут ААН у складзе дэлегацыі БССР на міжнароднай канферэнцыі ў Сан- Францыска. З 1947 года Антон Раманавіч стаў Прэзідэнтам АН БССР. Толькі ў 1957 г. вучоны прыехаў у родную Беларусь. Больш за 12 гадоў працаваў як генетык і селекцыянер у Інстытуце біялогіі і ў новаствораным аддзеле генетыкі і цыталогіі АН Беларусі.

Навуковыя доследы акадэміка А.Р. Жэбрака былі сканцэнтраваны ў галіне аддаленай гібрыдызацыі і поліплыдыі ў раслін, галоўным чынам у пшаніцы і грэчкі. У сутнасці, навуковы падыходы да доследаў акадэміка А.Р. Жэбрака прадвызначылі сучасныя генна- інжынерныя метады мэтанакіраванага стварэння новых форм і сартоў раслін. Памёр Антон Раманавіч 20 мая 1965 года. На яго радзіме в. Збляны ўстаноўлены памятны знак.

**Вядучы - чацвёртая старонка “Каралінская зямля ў гады Вялікай Айчыннай вайны”**

**Вучань -**  Незлічонымі матэрыяльнымі стратамі, неймавернымі людскімі пакутамі, тысячамі заўчасна абарваных чалавечых жыццяў, палаючымі гарадамі і вёскамі ўвайшла ў нашу гісторыю Вялікая Айчыная вайна. Наша Каралінская зямля з першага дня вайны апынулася ў агні пажарышчаў і стала месцам жорсткіх баёў .

**Вучаніца -**  23 чэрвеня 1941 года жыхары в.Збляны ўбачылі, што з в. Лаўрыновічы ў іх бок рухаецца нямецкі дэсант на легкавых аўтамабілях. Каля вёскі сабраліся жанчыны, моладзь, дзеці. Пра зверствы фашыстаў насельніцтва яшчэ не ведала. Каля натоўпу немцы затрымаліся. З машыны выйшаў афіцэр і нетаропка агледзяў людзей, затрымаў свой позірк на Мікалаю Жэбраку, на белай кашулі якога зіхацеў камсамольскі значок. Фашыст дастаў пісталет і застрэліў юнака. Аднавяскоўцы з жахам глядзелі на гэта . Мікалай Жэбрак ахвяруе ўласнае жыццё дзеля камсамольскага значка.

**Вучань** - 27 чэрвеня 1941 года ў баях з фашысцкімі захопнікамі ў Слонімскім раёне каля в. Клепачы Баранавіцкай вобласці загінуў старшы палітрук Аляксандр Пятровіч Яфрэмаў . Ён пахаваны ў брацкай магіле, загінуўшым воінам, у аг. Каралін.

**Вучаніца -**  Трагічныя падзеі пачатковага перыяду Вялікай Айчынай вайны на тэрыторыі Каралінскага с/с разгортваліся так, што дакументальных звестак аб іх захавалася вельмі мала. Невядомымі застаюцца пакуль подзвігі многіх байцоў і камандзіраў, здзейсненыя ў нашай мясцовасці ў тыя цяжкія дні чэрвеня 1941 года.

Першымі ахвярамі фашыстаў сталі актывісты, былыя члены КПЗБ, камуністы і камсамольцы, савецкія работнікі, арганізатары калгасаў. За гады вайны на тэрыторыі Каралінскага с/с загінула 5 актывістаў у в. Кашалі, 9 чалавек на хутары Медухава, па 1 чалавеку з вёсак Навасёлкі, Росцевічы, Цыганоўка. У в. Івашкавічы ў 1941 годзе было расстраляна 8 актывістаў, 3 савецкія актывісты ў тым жа годзе былі расстраляны ў в. Каралін.

Усяго з Беларусі было прымусова вывезена ў Германію звыш 380 тыс. суайчыннікаў, у тым ліку, па ўдакладненых звестак, з Зэльвенскага раёна – звыш 2 тыс чалавек, а з Каралінскага с/с – каля 30 чалавек.

 **Вучань** - Вайна ў тыле ворага патрабавала пастаяннай падтрымкі і дапамогі ад мясцовых жыхароў. Рызыкуючы жыццём, простыя людзі хавалі, апраналі, лячылі партызан, збіралі звесткі аб фашыстах, служылі праваднікамі. Сіла партызанскага руху была ў яго цеснай сувязі з народнымі масамі. Іх было многа, мясцовых добраахвотных памочнікаў.

 **Вучаніца** - Помнікі ў вёсках, райцэнтрах, адкуль людзі ішлі на вайну – не заўсёды на іх сустракаюцца імёны прапаўшых без вестак, расстраляных, памерлых ад голаду і здзекаў у канцлагерах. Іх стараліся ў свой час выкрасліць з роднай гісторыі.

На франтах вайны загінула 99 воінаў-землякоў – уражэнцаў Каралінскага сельскага савета. 20 воінаў-землякоў прапала без вестак на франтах вайны.

**Вядучая - Апошняя старонка часопіса “Беларусь і экалогія”**

**Хлопчык:**

Ёсць на зямлі вялікі дом,

Пакрыты сінім дахам,

Жывуць там сонца, дождж і гром,

Вавёрка з вольным птахам.

Жывуць там луг і лес густы,

Мурашкі з матылькамі.

Жывеш у доме светлым ты

З бацькамі і сябрамі.

Вы ўжо здагадаліся, што размова пойдзе пра прыроду нашай Беларусі.

І

**Вядучы** -  Здзіўляюць сваёй першароднасцю Белавежа і Бярэзіна, Нёманскі край і Палессе. Плывуць рэкі вялікія і малыя, ззяюць блакітам азёры. Тут і волат-зубрі дробная мурашка. На Радзіму з далекага выраю вяртаюцца вясною буслы. Не вабяць іх заморскія дзівосы, спяшаюцца нашы разумныя, белакрылыя птахі ў родныя мясціны. Наша мясцовасць славіцца помнікамі прыроды: “Медухава”, “Карэвін луг”.

**Вядучая** - Вось і загорнута апошняя старонка часопіса. Але перад вамі адкрыты ўсе дарогі і сцежкі нашай Радзімы. Любіце нашу святую зямлю аддана і да канца. Іншае вам не дадзена , ды і не патрэбна.

А зараз прапануецца аглядная экскурсія ў наш краязнаўчы музей “Людзі зямлі Каралінскай”.

**Візітоўка краязнаўчага музея “Людзі зямлі Каралінскай”**

Калі лёсам радзімы Вы зацікаўлены.

І гісторыю краю Вам хочацца ведаць бліжэй,

То тады спадары і спадарыні

Запрашаем наведаць наш школьны музей.

Тут сем экспазіцый можна ўбачыць,

Герояў працы і вайны ўславіць.

Наведаць любыя мясціны,

Што заўжды сустрэнуць Вас гасцінна.

Тут часта Жэбрака ўспамінаюць,

Карозу і Войтку ў госці запрашаюць.

Экскурсіі ладзяць штотыднёва,

Выставы зменныя своечасова.

Экскурсаводы Вам шчыра раскажуць-пакажуць

Здабыткі і скарбы сівой даўніны.

Адгалоскі былога жыцця ў дамах і паселішчах,

Спалучэнне старых, запаветных і імклівых сучасных гадоў.

Мы жадаем Вам плёну ў працы і карыснага ўсім адпачынку,

Дабрабыту, здароўя, усюды натхнення.

Болей мудрасці, згоды, цярпення.

Запрашаем бываць у нас часцей.

 **Аглядная экскурсія ў краязнаўчы музей**

Мы рады вітаць Вас у нашым краязнаўчым музеі. Першая экспазіцыя - ” Іх подзвіг бессмяротны” , прысвечана Вялікай Айчыннай вайне. У ёй сабрана найбольш экспанатаў. Можна ўбачыць фотаздымак Шапавалава Васіля Уласавіча, які загінуў у 1944 годзе пры вызваленні нашага аграгарадка ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў і пахаваны ў брацкай магіле г.п. Зэльва. Захаваліся ў нашым музеі дакументы ( пасведчанне аб нараджэнні, пасведчанні да ўзнагарод) аб нашым земляку Русаку Мікалаю Захаравічу. Нарадзіўся Мікалай Захаравіч у 1905 годзе ў в. Росцевічы. Ён удзельнічаў у абароне Сталінграда, за гэта ўзнагароджаны медаллю. З баямі прайшоў ад Волгі да Эльбы, штурмаваў Берлін.

 Наступная экспазіцыя - “З гісторыі школы”. Наша школа ўпершыню адчыніла дзверы для вучняў у 1965 годзе. Але будынак, дзе мы знаходзімся пабудаваны ў 2003 годзе. Найбольш каштоўныя экспанаты экспазіцыі: праграма сярэдняй школы па працоўнаму навучанню, 1960 года выдання, Устаў ВЛКСМ, методыка навучання гісторыі старажытнага свету і сярэдніх вякоў у 5-6 класах, 1971 года выдання.

 Экспазіцыя “Людзі зямлі Каралінскай” аб заслужаных калгасніках нашай мясцовасці. У ёй сабраны матэрыял, аб людзях, якія сваёй плённай працай заваявалі гэтае высокае званне. Самая багатая калекцыя ўзнагарод у Касаўца Часлава Валер’янавіча. У нашай экспазіцыі вы можаце назіраць матэрыялы яшчэ аднаго слаўнага механізатара калгаса. Гэта Шлык Мікалай Пятровіч. Ён жыхар вёскі Горна. Пасля заканчэння курсаў механізатараў 35 гадоў прысвяціў працы на трактары. Захаваўся фотаздымак, дзе Мікалай пятровіч на трактары былых гадоў без кабіны.

 Новая экспазіцыя “Зэльвеншчына паэтычная” прысвечана паэтам Зэльвеншчыны. Сярод іх выпускнікі школы: Ірына Антонаўна Ган (Войтка), Алена Станіслаўна Кароза. Сярод славутых нашых землякоў Данута Васільеўна Дабрыніна, якая нарадзілася ў в.Горна. Вёска Горна – радзіма яшчэ адной зямлячкі, Алены Уладзіміраўны Таболіч - кандытата філалагічных навук, дацэнта, выкладчыка Мінскага дзяржаўнага лінгвістычнага ўніверсітэта.

 Наступная экспазіцыя - “Сем цудаў зямлі Каралінскай”. Наша мясцовасць багата помнікамі археалогіі: астанец марэны Каралінскі, каменны могільнік-селішча каля в. Росцевічы перыяду позняга феадалізму. Ёсць таксама помнікі прыроды - біялагічны заказнік “Медухава”, заснаваны ў 1996 годзе; заказнік раённага значэння “Карэвін луг”, агульнай плошчай 44,5 га. Ёсць два помнікі архітэктуры: сядзібны дом у в.Аляксандраўшчына XIX ст., Івашкавіцкая уніяцкая царква. Наша зямля выхавала вядомага генетыка, знакамітага селекцыянера, прэзідэнта Беларускай акадэміі навук у 1947 годзе, грамадскага дзеяча Антона Раманавіча Жэбрака. У памяць аб нашым вядомым земляку ў яго на радзіме в.Збляны ўстаноўлены памятны знак.

 Яшчэ адна экспазіцыя - “Сялянская хатка”. Тут сабраны прылады працы, мэбля сялянскай сям’і XIX ст.

 Апошняя экспазіцыя нашага музея называецца “Народная творчасць”. На тэрыторыі Каралінскага с/с развіваліся многія віды народнага мастацтва. Сярод іх: ткацтва, вышыўка, вязанне. Крыху пазней з’явіўся яшчэ адзін від мастацтва - рышылье. На Беларусі пашыраецца і ўдасканальваецца саломапляценне. Вырабы з саломкі сённяшняга дня вабяць сваёй прыгажосці і складанасцю.

Экспазіцыі будуць пашырацца, папаўнацца новым матэрыялам.