Наша школа носіць імя воіна-інтэрнацыяналіста Уладзіміра Ляха”, які вучыўся тут 2

гады. Таму адна з асноўных экспазіцый музея мае назву “Трагедыя і доблесць Афгана”. Адзін з падраздзелаў гэтай экспазіцыі так і называецца “Яго імя носіць школа”. Ён прысвечаны жыццю Валодзі Ляха. Сёння ў час экскурсіі мы паспрабуем прасачыць старонкі біяграфіі героя ад дзяцінства да службы ў Афганістане.

 Лях Уладзімір Міхайлавіч нарадзіўся 30 ліпеня 1962 года ў вёсцы Рудзевічы Зэльвенскага раёна Гродзенскай вобласці. Беларус.

 А вось асабовая справа вучня Рудзевіцкай базавай школы. У ёй мы бачым час

паступлення Валодзі Ляха ў школу - 1 верасня 1969 года. Маецца заява Ляха Міхаіла Нікіфаравіча жыхара в. Рудзевічы Дабрасельскага с/с на імя дырэктара Рудзевіцкай 8-мігадовай школы аб тым, каб прыняняць сына Уладзіміра ў школу, бо яму споўнілася 7 гадоў. Тут ёсць данныя паглыбленага медагляду, якія сведчыць аб тым, шго Валодзя меў добрае здароўе і ніякіх адхіленняў у стане здароўя не назіралася. Маецца зводная ведамасць ацэнкі ведаў і паводзін вучня, пачынаючы з 1969 і заканчваючы 1977 годам, калі Валодзя закончыў 8 класаў Рудзевіцкай 8-мігадовай школы. Мы бачым, што ў пачатковых і сярэдніх класах Валодзя вучыўся добра.

У асабовай справе напісана характарыстыка за кожны клас - з 4-га па 8-мы . Галоўнае, што мы заўважаем: ён прымаў актыўны ўдзел у грамадскім жыцці школы і класа, многа чытаў, рыхтаваўся да палітінфармацыі. I адна з галоўных рыс яго характару- павага да старэйшых. Хоць Уладзімір і не быў выдатнікам, але заўжды быў гатовы ў цяжкую хвіліну прыйсці на дапамогу сябру.

Валодзя Лях - член ВЛКСМ з 1976 года. Звернем увагу на яго камсамольскі білет, які ён атрымаў 21 верасня 1976 года.

Гэты дакумент уяўляе сабой маленькую чырвоную кніжыцу з фотаздымкам Уладзіміра Ляха ва ўзросце 14 гадоў. Разгарнуўшы білет, мы бачым яго нумар 38420551, прозвішча, імя, імя па бацьку, дату уступлення ў камсамол, асабісты подпіс героя, а таксама выплата членскіх узносаў да кастрычніка 1982 года, калі яго не стала. Камсамольскі білет пажаўцеў ад часу, але ён не страціў сваёй каштоўнасці, бо Валодзя быў выдатным камсамольцам, які адказна ставіўся да ўсіх камсамольскіх даручэнняў, што служыць яркім прыкладам для сучаснай моладзі.

Наступны этап жыцця У.Ляха звязаны з вучобай у Міжэрыцкай сярэдняй школе, дзе ён вучыўся з 1977 па 1979 гады .

 Захаваўся сшытак Уладзіміра Ляха па рускай мове. У гэтым сшытку напісаны роздумы на тэму “Для чаго я жыву на Зямлі”. Валодзя піша: “Я живу на Земле, чтобы работать,

учиться, приносить людям пользу. Я должен трудиться так, чтобы не было стыдно за свою работу н свою жизнь. Я живу на Земле, чтобы отдать свой долг перед Родиной. Жизнь прожить - не поле перейти. Поэтому ее надо прожить с достоинством н честью”. Мы бачым, што Валодзя рос сапраўдным пагрыётам сваёй Радзімы, гатовы быў аддаць жыццё дзеля сваёй Бацькаўшчыны.

А вось характарыстыка выпускніка Міжэрыцкай сярэдняй школы Зэльвенскага раёна Гродзенскай вобласці Ляха Уладзіміра Міхайлавіча, 1962 года нараджэння, беларуса, члена ВЛКСМ: “ За время учебы в Мижернчской школе показал себя способным, дисциплинированным, вежливым, аккуратным учеником. По отношению к учебной деятельности отличается усидчивостью н трудолюбием. Школу посещал регулярно, систематически готовился к урокам. На государственных экзаменах показал хорошие знания всех изучаемых дисциплин. Речь развита, умеет четко н последовательно излагать свои мысли, проводить анализ и делать выводы. Физически здоров и развит. Любит спорт и военное дело. Трудолюбив, принимал активное участие в общественно-полезном труде, трудовой деятельности школьного коллектива. Политически грамотен, умеет хранить тайну, комсомольскне поручения выполняет добросовестно. Среди коллектива учащихся и учителей пользовался авторитетом. Всегда опрятен, аккуратен, подтянут. ”

26 июня 1979 года”

 Пасля заканчэння школы Уладзімір Лях паступае ў Мінскі энергетычны тэхнікум, дзе ён правучыўся да студзеня 1981года .

У 1981 годзе, з 2-га курса тэхнікума, партызанскім райваенкаматам горада Мінска прызваны ў рады Узброеных Сіл.

Захавалася пасведчанне па падрыхтоўцы камандзіраў сапёрных падраздзяленняў Уладзіміра Ляха.За час вучобы на курсах вывучыў прадугледжаныя праграмай дысцыпліны і паспяхова здаў экзамены па гэтых дысцыплінах (даецца пералік дысцыплін і атрыманыя адзнакі), атрымаў званне малодшага сержанта. Звярніце ўвагу на блакнот, дзе засталіся самыя патаемныя думкі Валодзі, яго вершы, якія ён прысвяціў сваей каханай дзяўчыне. Эпіграфам да блакнота служаць радкі:

 «Здесь всё написано рукой солдата,

 Чтоб через много-много лет.

 О жизни прожитой когда-то

 Какой-нибудь остался след »

 Валодзя думаў пра сваю каханую і марыў пра час сустрэчы з ёю. Вось яго верш “Родная”:

«Милая, хорошая, родная,

Трудно даже слово подобрать.

О тебе в казарме я мечтаю.

И смотрю на фотографию опять.

Милая, ты смотришь улыбаясь,

Той улыбкой милой и родной.

-До свиданья, милый,- ты сказала,

И махнула нежною рукой.

Далеко теперь мы друг от друга,

Письма только связывают нас,

Но я верю: ждет меня подруга,

Каждую минуту, каждый час.

Я вернусь и станешь ты моею,

 Знаю, хоть и трудно тебе ждать,

Ты прижмешься к серенькой шинели,

Будешь меня крепко целовать».

Але не збыліся юнацкія мары Валодзі. Героямі не нараджаюцца - героямі становяцца. Бой 19 кастрычніка 1982 года стаў для Валодзі Ляха апошнім. Воіны прыкрывалі калону аўтамашын на дарозе, якая пятляла сярод гор. Там, дзе яна звужалася , маглі ўстроіць засаду душманы. I сапраўды, калі машыны прыблізіліся да гэта страшнага месца, ударылі гранатамёты. Кіроўцы хутка развярнулі бокам ЗІЛы па напрамку агню, каб не пасекла радыятары, але адзін з аўтамабіляў загарэўся. Сяржант Лях кінуўся з укрыцця на выручку кіроўцукіроўцу. Новы ўзрыў. Кіроўца застаўся жывым: яго кінула з кабіны ўзрыўной хваляй, прыкрываючы яго сабой ляжаў рассечаны асколкамі Валодзя.

Как мало лет он прожил…

Только двадцать!

Но миг победы – больше, чем года.

Как трудно умереть, чтобы остаться,

Остаться в наших душах навсегда.

Нет, мужество случайным не бывает,

Оно в душе солдата родилось,

Когда он о друзьях не забывает

И с Родиной себя не мыслит врозь.

Смотрю, смотрю в его лицо простое,

Печальное тире между двух дат,

И верю я, что только так и стоит

Жить на земле, как жил на ней солдат.

Пахаронены ён на Радзіме ў вёсцы Рудзевічы на мясцовых могілках. За мужнасць і гераізм Валодзя пасмяротна ўзнагароджаны ордэнам Чырвонай Звязды і медаллю за баявыя заслугі.

А вось ордэнская кніжка да ордэна Чырвонай Звязды пад нумарам 3666432. Гэта ўзнагарода была прысвоена Указам Прызідыума Вярхоўнага Савета ССР ад 3 сакавіка 1983 года.

У знак ушанавання памяці героя ў Міжэрыцкай сярэдняй школе, дзе вучыўся Валодзя Лях, устаноўлена мемарыяльная дошка. Згодна пастанове кабінета Міністраў Рэспублікі

Беларусь школе прысвоена імя Уладзіміра Ляха.

Уладзімір Лях загінуў 19 кастрычніка 1982г. Яму было усяго 20 гадоў. Але ён назаўжды застанецца ў нашай памяці. Уладзімір Лях назаўжды застанецца для нас прыкладам мужнасці, стойкасці, салдатам, да канца выканаўшым свой воінскі абавязак.

 Неугасима память поколения

И память тех, кого так свято чтим

Давайте, люди, встанем на мгновение

И в скорби постоим и помолчим.

 Па дарогам Афганскай вайны прайшлі 28 332 грамадзяніна Рэспублікі Беларусь. Народ шануе памяць аб тых, хто добрасумленна выканаў свой воінскі абавязак, свята следаваў словам Ваеннай прысягі - клятве на вернасць сваёй Радзіме, выконваючы наказ Радзімы, выкладзены ў Памятцы воіну-інтэрнацыяналісту, уручанай кожнаму ваеннаслужачаму. У ёй гаварылася: “Знаходзячыся на тэрыторыі дружалюбнага Афганістана, памятай, што ты з’яўляешся прадстаўніком арміі, якая працягнула руку дапамогі народам гэтай краіны ў іх барацьбе супраць унутранай рэакцыі. Ты - прадстаўнік Савецкай краіны і яе вялікага народа. Будзь жа варты вялікай гістарычнай місіі, якую ўсклала на цябе Радзіма”

 За то, чтоб кто-то нес в руках цветы,

В своих руках они держали автоматы.

 Не для войны рождаются солдаты,

 А для того, чтоб не было войны

Пра адвагу, мужнасць і стойкасць салдат у баі сведчаць іх баявыя ўзнагароды: 2 235 нашых землякоў ўзнагароджаны баявымі ардэнамі, 252 воіны ўдастоены гэтых узнагарод двойчы, 23 - па 3 і 4 разы, 906 узнагароджаны медалём “За адвагу“. Вышэйшай узнагароды ў СССР - звання Героя Савецкага Саюза ўдастоены Іван Барсукоў (нарадзіўся ў горадзе Брэсце, Уладзімір Пімінаў (горад Віцебск), Аляксандр Мельнікаў (горад Магілёў), Мікалай Чэпік (Пухавіцкі раён Мінскай вобласці), Віктар Шчарбакоў (Полацкі раён Віцебскай вобласці) , выхаванцы Беларускай ваеннай акругі Яўген Зельнякоў і Фёдар Пугачоў.

711 беларусаў, якія выконвалі свой інтэрнацыянальны абавязак у Афганістане - загінулі, 12 маладых хлопцаў прапалі без вестак. У нашым Зэльвенскім раёне адзін з воінаў-інтэрнацыяналістаў загінуў і адзін прапаў без вестак.

Каля 100 маладых хлопцаў родам з Зэльвеншчыне ў розныя гады выконвалі свой інтэрнацыянальны абавязак у розных кропках зямнога шара. 8 выпускнікоў нашай школы выконвалі свой інтэрнацыянальны абавязак у Афганістане.

 Гэта: **Антановіч Юрый Сяргеевіч, Цупрык Мікалай Іванавіч, Каласоўскі Аляксандр Мікалаевіч, Цэйкала Віктор Іванавіч, Голуб Леанід Уладзіміравіч**

Вядучы 1: Афганская вайна працягвалася 9 гадоў, 1 месяц, 21 дзень. Гэтая доўгая, жорсткая вайна скончылася 15 лютага 1989 года Нашы войскі былі выведзены з Афганістана. 27 гадоў прайшло з таго часу. Паволі зажылі раны, ўзмужнелі, сталі мудрэйшыя салдаты і афіцэры.

Вядучы 2: Але памяць аб далёкай Афганскай вайне жыве, і сцерці падзеі той вайны не змогуць ні гады, ні адлегласці. Мы ганарымся Вамі, воіны афганцы і колькі б часу не прайшло - заўсёды будзем памятаць вас! Бо гэта - наша гісторыя.