Слайд 1

**Воспоминанья о войне**

Слайд 2

Стихотворение Бориса Пастернака «Страшная сказка»

Слайд 3

**Как хотелось быть просто ребенком**

(Воспоминания Николая Трофимовича *Гавриленко*)

Мы с вами живем в счастливое мирное время, радуемся солнцу, чистому небу, спокойствию. Но так было не всегда...

Когда началась война, мне было 11 лет. К этому времени я окончил три класса. В деревне, где я учился, всего то и было четыре класса. Чтобы продолжить учебу дальше, надо было ходить за 7 км в деревню, где была семилетка. И дети ходили и зимой, и летом. Как и все маленькие дети, я любил играть. Играли в городки, в пикару (или «играть в попа»). Игрушки нельзя было достать в магазине, поэтому их делали сами. Были рогатки (основа была деревянная, к ней привязывали резинку от противогазов), лук (стрелы делали из камыша, а тетиву из конопли). Вот такие были игрушки.

Дети, как и взрослые, хотели воевать, но на фронт их не брали, поэтому мы изготавливали оружие из дерева и «воевали». Еще мальчики из катушек от ниток при помощи кусочка мыла, спичек и резины делали самоходные танки, которые могли даже преодолевать препятствия. Изготавливали свистки из коры дерева.

Девочки же любили играть в куклы. Они их делали из подручного материала: платков, кусочков ткани. Из соломы делали не только кукол, но и другие игрушки.

Война началась, а унас в деревне об этом узнали только через неделю, когда немцы приблизились к ней. Вот так застала меня война… Все побежали в лес. Там мы строили шалаши, их называли курени, в них же и жили. Питались чем придется, так как огонь жечь было нельзя. Летали немецкие самолеты, и если они видели в лесу дым, думали, что это партизаны и бомбили. Фашисты не щадили никого и ничего: две деревни сожгли полностью, даже с людьми. Нас согнали в конец деревни, а потом под дулами автоматов гнали где-то километров 20: и детей, и хромых, и больных. Тех, кто падал, пристреливали сразу, а остальных догнали до деревни Красное, где людей погрузили в телятники (вагоны для перевозки скота) и повезли в Освенцим. Там сразу отобрали слабых и сожгли их в печах – крематориях. Тех, кто мог работать, оставляли в Германии. Так в Германии оказался и я. Там я попал на работу к бавалю (хозяину). В 4 часа подъем, в 10 вечера отбой. Вот так и работал. Кормили, с голоду не умирал, но детство на этом закончилось навсегда…

Когда в 1945 г. Вернулся домой, все дома были сожжены, жили в землянках. Надо было работать, потихоньку что-то строить. Надо было и учиться. Вот так прошла и юность.

В Свирь попал по распределению из техникума. Здесь же и прожил всю жизнь.

Война – это страшно! Не дай Бог вам испытать то, что испытал я и мои сверстники.

Слайд 4

**Под одной крышей с немцами**

(Воспоминания Лукашонок (Руткевич) ЛюдвикиГенриковны)

Когда началась война, мне было 6 лет. Отец пришел в дом и сказал, что объявлено о нападении на Советский Союз фашисткой Германией. Через пару дней в Свири появились немцы. Они закрыли школу, а в ее здании организовали свой штаб. На 4 года дети остались без знаний…

У нас был двухэтажный дом. Мои родители всегда сдавали комнаты на втором этаже постояльцам, получая таким образом дополнительный заработок, ведь время было тяжелое, а в семье двое детей. Фашисты выгнали постояльцев, нас всех сселили в одну комнатку, а сами заняли остальной дом. У отца была пекарня. До войны он пек хлеб для поставок в местный магазин. Теперь должен был печь хлеб для немцев. Мать стала для них домработницей. Помню, поедут солдаты в соседние деревни опустошать местное хозяйство. Привезут целую телегу людского добра, делят его между собой. Всегда было много домашней птицы. Часто она была уже издохшая. Из этой птицы моя мать должна была готовить им супы. После таких грабежей, немцы устраивали праздничные обеды с самогоном на столе в обязательном порядке. В эти часы мы с мамой уходили к родственникам в другой конец Свири, потому что боялись, чтобы пьяные солдаты не причинили нам какого – нибудь вреда. Отец оставался им прислуживать.

Еда в это сложное военное время у нас была всегда. Еда в виде объедков с немецкого стола… Кто бы мог подумать, что когда-то придется есть объедки, которыми раньше кормили свиней или собак? Но лучше так, чем умирать от голода. Парадокс? Но во время немецкой оккупации я впервые попробовала шоколад. Немецкий. И конфетки-леденцы. Как? Прикажут наши «квартиранты» сбегать в штаб или к соседям с каким-нибудь поручением. Страшно. Исполняешь. Прибегаешь домой с ответом, а в благодарность получишь сладкий приз. Но это единичные случаи и всегда с издевкой: «Советская власть вас сладостями не подчевала, а немцы добрые».

Вот смотришь на современных детей, и глаз радуется – у них есть любая еда. Но, к сожалению, ценить они это не умеют. Не дай Бог им, конечно, испытать голод и унижения, но хотелось бы от них большей сознательности.

Слайд 5

**На Зееловских высотах**

Викентий Михайлович вспоминает:

- С первых дней войны наша воинская часть под Гродно воевала в оборонительных боях, солдаты обязательной военной службы, имевшие оружие, оказывали сопротивление противнику. Силы не были равны. Я был ранен и попал в плен. Немцы держали пленных за колючей проволокой на поле. Мы голодали, многие болели. В Гродно немцы использовали нас для строительства аэродрома. 16 июля 1944 года Красная Армия начала освобождение Гродно, немцам стало не до военнопленных, и мы бежали. Я вернулся домой. В сентябре 1944 года я был призван в армию и служил в пехоте рядовым, участвовал в штурме Берлина.

-Наступление на Берлин началось 16 апреля 1945 года, - вспоминал Викентий Михайлович. – Еще кругом был сумрак и туман, как прогремела могущая артиллерийская канонада. Тяжелые авиационные удары нанесла авиация. Оборонительные позиции Германии были охвачены пламенем взрывов. Когда же артиллерия перенесла огонь вглубь обороны, сразу же вспыхнули прожекторы. Немцы были ослеплены и не могли вести прицельный огонь. Наше подразделение заняло позицию на Кюстрецком плацдарме. Отсюда до Берлина было 60 километров. На этом направлении сопротивление гитлеровцев было особенно упорным. Тяжелый бой разгорелся на Зееловских вершинах, перестроенными немцами в наиважнейший рубеж обороны с многочисленными дотами и дзотами. Но враг не устоял. Уже 20 апреля наши передовые подразделения пересекли автостраду, а через два дня выбили противника из нескольких пригородов столицы. Бои перенеслись непосредственно в Берлин. Пришлось принять участие в рукопашном бою, который проходил за лестницы, комнаты, подвалы. 2 мая берлинский гарнизон сложил оружие и сдался. Необыкновенно мертвая тишина установилась на улицах, по которым красноармейцы конвоировали военнопленных. 9 мая в связи с окончательной победой над фашистской Германией в нашей части состоялся стихийный митинг. Солдаты со всех видов вооружения стреляли холостыми патронами в воздух.

Слайд 6

**И на войне бывает любовь**

(Воспоминания Хохловой (Львович) Анны Иосифовны)

Войну я встретила на своей малой Родине под Солигорском. Во время войны окончила спецшколу при ЦК ВЛКСМ и в 1943 г. была направлена в Свирский подпольный райком ВЛКСМ, который действовал на базе отдельного партизанского отряда им. Суслова. Вся эта территория была оккупирована немцами. Добраться можно было только по воздуху. Вот нас, четверых человек, посадили в самолет и «выбросили» над болотами Нарочанского края. Приземлившись непосредственно в болото, мы долго не могли из него выбраться. Было уже по-осеннему холодно и, блуждая по этим местам, я застудила себе ногу. Эта неприятная травма преследовала меня всю оставшуюся жизнь, как напоминание о той войне.

Добрались до отряда. Обустроились. Жили в землянках и шалашах. Я занималась созданием боевых листков, стенгазет, печатала на машинке документы. Начальником штаба этой партизанской бригады был Хохлов Федор Тимофеевич, красавец мужчина понравившийся мне с первых минут нашего знакомства. О таком я могла только мечтать: взрослый, самостоятельный, мужественный, смелый и решительный… И каково же было мое удивление, когда в один осенний тихий и солнечный день он пригласил меня прогуляться. Цветов уже не было (да и где их взять в глубоком лесу) и он подарил мне букет из золотистых листьев. У нас завязался роман, который впоследствии мы оформили в законный брак.

Знаете, что было самым тяжелым для меня на войне? Ждать. Ждать, когда он вернется с боевого задания. Притом неважно, целый или с ранением (бывало всякое), главное, чтобы живой. Так всю войну мы прошли вместе, жить и работать остались в полюбившемся для нас крае.

Слайд 7

**Санитарный поезд**

Ескевич Станислав Константинович. Родился 9 января 1932 г в д.Кутьки в семье крестьянина. В 1937 г окончил четыре класса польской общеобразовательной школы в Кутьках. Летом 1935 г. был подсобным рабочим при возведении нового здания Кутьковской школы. В 1940 г. его семья вступила в колхоз. В 1940-1942 гг. окончил 6 класс белорусской школы. Во время оккупации находился дома, помогал отцу по хозяйству. Когда Красная Армия освободила Свирщину, пошел в армию. Служил стрелком на санитароном поезде. В 1946 г демобилизован. Вернулся на Родину. Работал в Свирском профтехучилище мастером производственного обучения.

Служба на санитарном поезде очень тяжелая и небезопасная. Военно- санитарный поезд представляет собой целый состав, приспособленный для эвакуации и оказания медицинской помощи раненым в ходе боевых действий. Поезд имеет, кроме вагон – палат для раненых, вспомогательные и операционные вагоны, аптеку, кухню. Множество жизней советских солдат было спасено в санитарных поездах. Но из-за своих размеров они были отличной мишенью для фашистов, которые зачастую не обращали внимания на Красный медицинский Крест, видимый на большом расстоянии и с земли и с воздуха. Увидев санитарный поезд, гитлеровские асы обрушивали на него бомбы. Если это случалось в лесу, то можно было как-то спастись, прислонившись к деревьям, спрятавшись в кюветы, а если нападали на открытой местности, то жертв было много.

Помнится случай, когда после бомбежки все вернулись в поезд, занесли раненых и неожиданно вновь появились гитлеровские «стервятники» и начали расстреливать поезд. Правда, на платформах в голове и хвосте эшелонов имелись зенитки, с помощью которых удавалось отогнать налетчиков. Но целиком обеспечить от немецких налетов они не могли. Хотя я служил в охране поезда, но приходилось быть и санитаром, и официантом, и донором.

Слайд 8

**Не отступай! Бей прицельным огнем!**

(Воспоминания Марачевского Ивана Петровича)

В 1939 г. на Свирщине была установлена советская власть. При МТС открылись курсы трактористов. Я окончил их и устроился работать бригадиром тракторной бригады, обслуживающей колхозы в Комарове и Подольцах.

Но тут война. Немецкая оккупация.Колхозы распущены. Пришлось вернуться к работе на своей земле. Но заниматься мирным трудом не довелось: летом 1943 г. оккупанты вывезли меня на принудительные работы в Калининскую область. Пришлось работать под конвоем: копать котлованы под блиндажи, тягать бревна, класть кирпич.

Побеги были исключены: во-первых, охранники с собаками, во-вторых, если кто-то из бригады убегал, расстреливали всех остальных. Так работали до осени 1943 г. Обессиленные от тяжелого труда и плохого питания, мы услышали от немцев радостную весть: «Нах хаус» - «домой». Нам выдали по 8 кг сухарей и посадили в поезд, который двигался на Запад. Конвоирами были назначены фронтовики-инвалиды. Проехали Россию, Беларусь, а домой нас никто не отпускает. Проезжаем Белосток. Стало понятно, что везут в Германию.

С другом по имени Иосиф решили сбежать. За Белостоком, возле полустанка Лапы поезд приостановил ход, мы выпрыгнули из вагона и скатились под атхон. Удалось сбежать. Решили идти на его родину в Комаровы Осады Замостьевского воеводства. Его родители жили в лесничовке и там было удобно переждать окончания войны и прихода наших войск. Два месяца добирались до Комаровых Осад, шли ночью, полевыми и лесными дорогами, чтоб не попасть в руки немцам. В ноябре дошли. Однако тут нас ждало разочарование: немцы сожгли лесничевку, так как тут остановились партизаны.

Через родственников Иосиф связался с партизанским отрядом им. Катовского, который действовал на Украине. Отрядом командовал С. Ф. Маликов. 16 ноября 1943 г. мы присоединились к партизанам, дали клятву и получили оружие. На протяжении зимы осуществляли рейды по тылам врага. Во время одной операции был ранен в ногу, всю ночь добирался до своей базы.

14 марта 1944 г. наш партизанский отряд соединился с частями Красной Армии и я стал рядовым 635-го стрелкового полка 143-й дивизии. В этой части я получил орден Красной Звезды. Нашей войсковой части была поставлена задача форсировать Западный Буг. Мы окопались на самом переднем краю за натуральным земляным валом, откуда было хорошо видно реку. Как только смолкла канонада, от реки посыпала вражеская пехота. Мой напарник прижал приклад пулемета к плечу и стрелял, пока не кончились патроны. Передние шеренги врагов или залегли, или были убиты. Установилась подозрительная тишина. Потом враг предпринял вторую попытку откинуть нас от реки. Но артналет был коротким. Немцы опять пошли в атаку. Для артподготовки наш командир взвода привстал на колено, махнул рукой с призывом идти в контратаку – резко наклонился и упал в траву от пули немецкого снайпера. Немцы бросились на наши укрепления. Солдаты взвода немного растерялись, замешкались. У меня же само собой вырвалось: «Хлопцы, не отступайте! Бейте прицельным огнем»! Две атаки фашистов на наш рубеж были остановлены. Потом мы перешли в контратаку, форсировали Буг…Я ничего героического не сделал, стрелял как и все…Командование посчитало, что поданный мной приказ посодействовал удачной контратаке и наградило меня орденом Красной Звезды. Всего же за войну я был награжден пятью боевыми орденами, получил звание младшего сержанта.

Слайд 9

**Последний бой**

(Воспоминания Позныша Сигизмунда Матвеевича)

Я служил огородником у пани Старжинской Марии. Была мечта – стать хорошим портным. Поэтому на заработанные деньги пошел учиться к местному мастеру Спеглянину с местечка Свирь. Поработать после учебы довелось недолго – война. Я служил в кавалерии пулеметчиком в составе Войска Польского Варшавской дивизии. Принимал участие в штурме многих городов. Последний бой принял под Графенбургом. Берлин был окружен. Шел штурм Рейхстага. Мы расположились возле города, кормили лошадей, поправляли амуницию, ждали приказа. На вечерней поверке нам объявили, что Берлин капитулировал. Радость была бесконечная! Всюду слышались песни, смех, шутки. На другой день неожиданно объявили боевую тревогу. Полк начал спешно двигаться на запад. До ночи мы прошли больше ста километров, преследуя группу гестаповцев в несколько тысяч человек, которая двигалась в направлении Эльбы. На следующий день, 7 мая, завязался бой. Немцы смогли переправиться на противоположный берег и взорвали мост. Наш понтонный мост был разбит. Пришлось три километра ниже делать новый мост, через который переправилась наша конница. Ночью ворвались в город Графенбург, но гестаповцев там уже не было. Они покинули город и спрятались в лесу. Началась облава. Многое сдались в плен, было много убитых и раненых. Группировка перестала существовать.

Слайд 10