**НОВОГРУДСКАЯ ЕПАРХИЯ**

**Тема: «За други своя…»**

Цели:

1. Создать условия для формирования познавательного интереса к событиям исторического прошлого местного региона, страны в целом, России;
2. Развивать аналитические способности, умение обобщить информацию;
3. Содействовать воспитанию патриотизма; правильного христианского образа жизни.
4. Показать героизм народа, роль Церкви в годы ВОВ, рассказать о помощи Божией и святых в деле Великой Победы.

*Оборудование:* диск с фильмом «За други своя», презентация.

 **Ход урока**

 В этом году 9 мая - особенно волнующий праздник: 65 лет Великой Победы! Это была действительно Великая Победа! Наш народ не просто одолел агрессора - была сокрушена воистину сатанинская идеология. Идеология очередных захватчиков, которые хотели овладеть миром, уничтожить православную веру, построив для себя «идеальное» общество ценой жизней миллионов людей.

 Столько лет прошло, но по сей день живёт в народе память о Великой Отечественной войне… В каждой семье кто-то сражался на фронте, или воевал в партизанском отряде, или находился в антифашистском подполье. Иные познали ужасы концлагерей, отстрадали своё с избытком дети, женщины, старики - война вошла в каждый дом.

 Святая Православная Церковь, всегда разделявшая судьбу народа, не оставила его и в этот трудный час.

 В первый же день фашистского нашествия Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарший Местоблюститель Митрополит Московский и Коломенский Сергий (Старогородский) написал и собственноручно напечатал Послание «Пастырям и пасомым Христовой Православной Церкви», в котором призвал к исполнению священного долга перед Родиной.

 Воинский подвиг всегда считался на Руси подвигом духовным. Ведь нет дела более высокоморального, чем защищать своё Отечество. Ратник часто заглядывал в лицо смерти и всегда готов к самопожертвованию. Он не боится смерти, так как знает, что есть жизнь вечная. Вера - великая сила, преображающая и укрепляющая воина. «Нет больше той любви, как если кто положит жизнь за друзей своих». Помня эти слова Христа, встретили Вторую мировую войну жители нашей деревни.

 Сегодня мы поговорим о том, какой след оставила война в сердцах наших земляков, односельчан, всего народа. А чтобы почувствовать атмосферу тех далёких дней, давайте **посмотрим кадры войны глазами военных фотокорреспондентов. (15.40-20.05)**

* Какие чувства возникли у вас во время просмотра? Что вас затронуло и запомнилось больше всего? Я предлагаю высказаться каждому из вас, начиная словами: «Когда я вижу кадры войны, я чувствую*…»(Интерактивный метод «Закончи фразу»)*

 И правда, ребята, кадры войны никого не оставляют равнодушным.

А я, когда вижу кадры войны, представляю своего дедушку, которого немцы мальчиком-подростком вывезли на работы в Берлин. Вижу и партизан, которых ведут на расстрел; представляю, как земляк из нашей деревни Ладеники пишет письмо своей матери с дальних фронтов Берлина; вижу, как немецкие солдаты загоняют на машину девочек-подростков, чтобы вывезти на работу в Берлин.

 Что удивительно: фашисты пришли к нам 22 июня, в день всех Святых в земле Российской просиявших. Как будто Богом заранее даровано было утешение, что все святые встанут на защиту нашей земли, только нужно верить и молиться.

 ***(Показ слайда: икона)***

 В 1939 году, в тот момент, когда вок­руг блаженной Матроны Московской собралось много людей, она сказала: «Вот вы сейчас все ругае­тесь, делите, а ведь война будет. Конечно, много русского народа погибнет, но наш русский народ победит». Кто тогда думал, о каком ужасе, о каком тяжелом испыта­нии говорит святая? Так блаженная Мат­рона предсказала Великую Отечествен­ную войну.

 Гитлер верил в то, что этот день летнего солнцестояния принесёт ему победу. В силу наших Святых он не верил.

 В первые же часы войны немцы добились абсолютного господства в воздухе, уничтожив лишь за один день 22 июня свыше 1200 самолётов!

В тот же день вечером премьер министр Великобритании У.Черчель произнёс по радио знаменательные слова: « Я вижу русских солдат, стоящих на пороге родной земли, охраняющих родные дома, где их матери, их жёны молятся. Да, ибо бывают времена, когда молятся все».

 В такие времена – в годы войны - и пробудилось в человеке лучшее: крепость духа, вера в Победу, желание защитить Родину, героизм. Герои, герои… Они живы, пока жива память о них. И благословен народ, помнящий своё прошлое.

* **Кто они, наши герои?** Простые люди, которые милостью Божией смогли перенести испытания, выпавшие на их долю. Историю своей земли, свои корни нужно знать каждому человеку. Нужно знать, какой ценой завоёван сегодняшний мир и спокойствие.

Сменилось уже несколько поколений, которые знают о войне только по учебникам истории, по книгам и фильмам. Но самые ценные свидетельства для всех нас - это ***живые рассказы участников войны.***

 Наши ребята собрали ***воспоминания Буцкевича Николая Павловича. Послушайте.***

 … «Родился 3 декабря 1921года в д.Ладеники. Помогал с малых лет отцу по хозяйству. С 7 лет пошёл в школу. Было тяжело учиться, в школе учили по-польски, а дома разговаривали по-своему. Хотелось учиться дальше, но при Польше не было возможности.

 В 1939 году пришла Советская власть. В 1940 году открылась в Кошелево школа механизации (при Польше - сельхозтехникум). Нас трое из Ладеник поступило туда, и мы учились до июня 1941года.

 В воскресенье, 22 июня, утром прискакал военный на коне, позвал меня: «Курсант, ко мне! Директор дома?» Я позвал директора, а военный объявил: «Война началась!» Когда я передал это ребятам, они не поверили. Директор собрал общее собрание школы и объявил о начале войны. После обеда налетело 30 немецких самолётов со стороны Новоельни и начали со стороны военного городка обстрел города Новогрудка. Воинская часть двинулась обозом в сторону г. Барановичи.

 До прихода фронта жили под оккупацией. Немцы гоняли на работу - дрова возить, торф. В 1944 году пришла наша армия. Все подлежали мобилизации на фронт.

 В военкомате сформировали роты по 250 человек и отправили пешком в Столбцы. Там распределили всех по эшелонам и привезли в Рязанскую область, где были военные лагеря - резерв для фронта. Обучали целый месяц. Мы изучали винтовку, автомат и другое оружие, учились пехотному делу. Вскоре начали формировать батальоны по 750 человек на станции Колодища возле Минска, пополняли дивизии. Наш батальон с 14 октября отправили на фронт.

 Мы стояли на подступах к Варшаве до 14 января 1945г. Затем наш 1-й Белорусский фронт перешёл в наступление. Три дня шли бои за Варшаву. В эти дни бойцы почти ничего не ели, выполняли приказ по освобождению Варшавы. 17 января соединились наши части, немцы оказались в окружении, сопротивления с их стороны почти не было. Подошли к Лангсбергу в конце января, к Одеру. Немцы там создали оборону. Нам был дан приказ закрепиться на левом берегу, хотя бы на небольшом плацдарме. Первыми пошли танки, затем - мотопехота. Немцы стали бить по реке, по льду. Танки не прошли. Надо было продержаться хотя бы 1,5 -2 часа. На Одере стояли в обороне до 16 апреля 1945г. Немцы постоянно обстреливали. Надо было следить, чтобы была связь, чтобы работал телефон. Ходили 4 -5 раз через Одер. 16 апреля фронт перешёл в наступление на Берлин. Я заболел, но в госпиталь не поехал, а дежурил на телефоне.

 Часто бойцы шли по деревянному мосту, а машины - по понтонам. Однажды налетели самолёты, стали бомбить, чтобы посеять панику. Я был на промежуточном КП. От бомбёжки снарядами сгорело 15 наших тягачей. В 4 часа началась артподготовка. Через 2 часа все двинулись в наступление: танки, мотострелки, пехота. Нашим огнём были разбиты Зееловские высоты. Целый день шёл бой, к вечеру сопротивление немцев заметно уменьшилось. Подбили наших 54 танка, но мы шли вперёд, не сдавались. В Берлине шли уличные бои, немцы стреляли изо всех окон. Наши били снарядами прямо в дома - до самого Рейхстага. Перед Рейхстагом дали задание: освободить улицу от баррикады. Немцы обстреливали. Поднесли мы 30 снарядов и разбили баррикаду. Когда возвращались назад, немцы нас обстреляли, двух человек ранили. Мне дали поручение доставить их до санбата. С 1 на 2 мая оставшиеся немцы сильно нас обстреливали, а до Рейхстага оставался всего один квартал.

В одном из боев меня ранило в правый бок. Нас с командиром взвода оглушило, лежали, пока не нашли санитары. Те солдаты, кто был с правой стороны, все были убиты. 2 мая Берлинский гарнизон сдался.

 Далее мы пошли на Брандербург, потом на Магденбург, освободили лагерь с военнопленными (здесь были оружейные заводы).

 7 мая в пригороде Магденбурга заняли позиции. Командир взвода Романников объявил, что война закончилась. Ему даже сразу не поверили, пока он не показал газету, где было написано об окончании войны.

 В Магденбурге встретились с американскими войсками. После окончания войны наша группа советских войск почти год стояла в Германии. Часть армии послали на Японский фронт. Меня зачислили в школу шофёров и дали машину – штутгеккер. До апреля 1946г. был в Германии, затем вернулся в Союз.

 В январе 1947г. приехал домой. Награждён Орденом Красной Звезды, медалями «За взятие Варшавы», «За взятие Берлина». Имею Благодарность от командования за взятие Берлина.

После войны всю жизнь проработал на машине. Имею трёх детей. Сын, как и я, шофёр, а дочери - учительницы. Хорошо, когда на земле мир.

- Ребята нашего класса занимались поиском имён тех, кто вернулся живым.

-В годы Великой Отечественной войны на фронтах против немецких захватчиков воевали жители нашего Ладеникского сельского совета.

***Вернулись живыми:***

Деревня Грабники: 6 человек.

Деревня Гагарино: 20 человек

Деревня Кмитянка: 5 человек

Деревня Ловчицы: 4 человека

Деревня Карныши: 3 человека

Деревня Мильковичи: 4 человека

Деревня Митрополь: 3 человека

Деревня Ладеники: 23 человека

Деревня Пуцевичи: 11 человек

Деревня Мукиничи: 7 человек

Деревня Свиры: 1 человек

Деревня Негримово: 5 человек

Деревня Семково: 19 человек

Деревня Ждановичи: 15 человек

Деревня Байки: 9 человек

Деревня Католыши: 2 человека

Деревня Валконоша: 3 человека

Деревня Зеневщина: 6 человек

Деревня Лезневичи: 21 человек

-Слава Богу, они вернулись домой живыми, хоть смерть была очень близко. Но есть и печальные цифры.

 171 воин, уроженцы Ладеникского сельского совета, убиты или пропали без вести на фронтах Великой Отечественной войны. На памятнике погибшим в годы Великой Отечественной войны односельчанам, установленном в деревне Ладеники (слайд), высечены их имена. Давайте вспомним некоторых из них. Мы будем называть имена павших и передавать из рук в руки свечу.

Деревня Гагарино: Стома Степан Демьянович, партизан, расстрелян в 1943году.

Деревня Кмитянка: Галадюк Григорий Фёдорович, погиб в 1943г.

Деревня Ловчицы: Драчиловский Анатолий Павлович, пропал без вести в 1941г.

Деревня Карныши: Тетерук Алексей Романович, сожжен в 1944г.

Деревня Мильковичи: Гринько Людмила Михайловна, расстреляна в 1944г.

Деревня Митрополь: Масловская Зинаида Владимировна, подпольщица, расстреляна в 1942г. в г.Новогрудке

Деревня Ладеники: Буцкевич Марк Андреевич, погиб в 1942г.

 -Давайте почтим их минутой молчанья.

-С тех времён прошло уже 65 лет. Тех 20- летних солдат мы называем сейчас ветеранами. Давайте перелистаем ветеранский фотоальбом.

***(Слайды с фотоснимками ветеранов)***

**Буцкевич Николай Павлович д. Ладеники**

**Стома Николай Павлович д. Гагарино**

**Мазуро Александр Нестерович д .Мильковичи**

**Демченко Сергей Иванович д. Ладеники**

**Малявко Владимир Иванович д .Гагарино**

**Стельмах Михаил Константинович д. Кмитянка**

**Шкнай Владимир Демьянович д. Ловчицы**

-На этом фотоснимке мы немного остановимся. И только одна ученица знает почему. Слово Кузюк Веронике.

(Вероника рассказывает о своём прадедушке)

 Мой прадедушка - Шкнай Владимир Демьянович из деревни Ловчицы. Он родился в 1925 году, на войну пошёл в 1944 году. После призыва был отправлен в школу разведчиков: сначала в Гродно, а потом в Брест. Участвовал в освобождении стран Европы: Польши и Германии. В 1945 году был ранен и некоторое время находился в госпитале. Имеет награды: медали «За отвагу», «За взятие реки Одер», « За победу над Германией», « За взятие Берлина».

-Спасибо, Вероника. А мы желаем твоему прадедушке здоровья и долгих лет жизни.

 Победа в Великой Отечественной войне была бы невозможна без особого покровительства Господа. Об этом говорит и то, что закончилась она в день святого великомученика Георгия Победоносца.

 ***(Показываю слайд иконы св. Георгия Победоносца).***

 **Церковь Православная**, как и всегда, **была со своим народом** в годы испытаний, поднимала боевой дух, призывала к патриотизму. Трудно даже перечислить все виды патриотической деятельности духовенства. В прифронтовой полосе при храмах существовали убежища для престарелых и детей, а также перевязочные пункты, особенно в период отступления в 1941- 1942 годах, когда многие приходы взяли на себя попечение о раненых, оставленных на произвол судьбы.

 Кроме того, Церковь, как могла, помогала и материально. На средства, собранные верующими, были созданы воздушная эскадрилья имени Александра Невского и танковая колонна (40 танков) имени Дмитрия Донского. Участвовалодуховенство и в рытье окопов, и в организации противовоздушной обороны, мобилизуя людей, утешая потерявших родных и кров. В тылу, в сельской местности, бывали случаи, когда священники после службы в храме призывали верующих вместе с ними выйти на колхозные поля для выполнения хозяйственных работ.

 Особенно много священнослужителей трудилось в военных госпиталях. Многие из раненых были устроены в монастырях и находились на полном содержании монашествующих. Многие священнослужители во время войны были санитарами. Когда они выносили раненых с поля боя, те просили молиться о них. У многих был кроме комсомольского билета и крестик, это было как благословение, которое дала мать.

 Девочки были особые, чистые, их руки целебными были, на них смотрели как на ангелов.

 ***(Просмотр фрагмента фильма «Времена, когда молятся все»).***

 Во время войны молились все - и простые люди, и праведники, благодаря которым мир стоял и стоит ещё. Например, преподобный Серафим Вырицкий 1000 дней молился на камне, подражая преподобному Серафиму Саровскому.

 Немало горя принесла та страшная вой­на. В дома стали приходить похоронки. Люди обращались тогда к матушке Матроне с пос­ледней надеждой: а может быть, их мужья или сыновья все же живы? Блаженная Матрона рассказывала о судьбах близких, которые были на фронте. Одним говорила: ждать. Дру­гим: отпевать... Одну женщину утешала: «Жив твой муж, придет на Казанскую. Постучит в окошко». Женщина ждала не­сколько лет, и почти уже перестала верить в предсказание блаженной, но в 1947 году, в день празднования Казанской Бо­жьей Матери, муж постучал в окно. Впос­ледствии он пешком приходил к Матро­нушке.

 Конечно, сейчас очень трудно восста­новить все события, сопровождавшие жизнь блаженной Матроны. Люди просто несли к ней всегда, особенно в годы войны, свое горе, и каждый был уверен, что получит помощь и утешение в скорби.

 Одна современница, близко знавшая матушку, - Зинаида Жданова - рассказы­вает о Матроне следующее: «Папа был арестован осенью 1941 года, и мы долго не имели известий о нем. Матушка говорила так: «Жив, жив, вернется. А перед этим получите письмо от него, напишет, где он, и попросит сохранить книги». Че­рез шесть лет мы получили от отца та­кое письмо. А в нем была приписка врача, что отец истощен и находится на грани смерти. Отец писал письма и раньше, но, как оказалось, наш сосед, поселившийся в нашей квартире, которого отец приютил из чувства сострадания, выбрасывал их. Это письмо наша знакомая случайно об­наружила в его помойном ведре. Попыта­лись послать посылку, а почта не прини­мает - запрет. Обратились к матушке, а она говорит: «Подождите, найдется человек, он сам будет отправлять посыл­ки». Так и случилось. В церкви на Арбате, в Филипповском переулке, подошла к маме незнакомая жещина и сказала: «Я знаю ваше горе, работаю в отделе посылок правительственной платформы Курско­го вокзала, я помогу вам». Мало того, она еще помогала и продуктами, сама носила тяжелые ящики с посылками и молилась о благополучной доставке. Отец выжил и вернулся.

 *А вот еще одно чудо.* « …Москва в 1942 году голодала. Жизнь в го­роде замерла. На улицах никого нет, снег по колено, темно. Тяжело нам было с ма­терью. Начальник конторы мне предложил поехать вместе с завхозом в командировку в Рязань с тем, чтобы там обменять что-либо на продукты. Я отказываюсь: «Не умею, не смогу, боюсь». Матушка же гово­рит: «Поезжай, поезжай, не бойся, все сде­лаешь и на крыльях Божиих прилетишь домой! Я за тебя молиться буду».

 Поехали. Под Рязанью ничего мы не наменяли. По­ехали в Ряжск, там деревня за деревней, отошли от Ряжска на 25 километров. На­меняли. Погрузились в санки, пудов по пять, от проезжей дороги далеко. Решили идти к ней напрямик, а кругом бугры, овраги. Вре­мя упущено, март. Встали рано утром и по насту пошли. Километра три прошли. Солнце стало припекать, снег как сахар, начали проваливаться. Тянули, тянули... Санки въехали на бугор, а внизу овраг, и мы упали, задыхающиеся, в отчаянии я вдруг закричала: «Николай Угодник, помоги, погибаю!». Не прошло и секунды, как завхоз поднял голову и гово­рит: «Смотрите, смотрите, черная точ­ка к нам приближается». Не успела я от­ветить, как вижу: по оврагам и сугробам едет лошадь с санями, подъехала к нам. Человек почтенного вида в черном армя­ке, в черной скуфейке на голове, говорит: «А я с дороги почему-то решил свернуть, видно за вами». Погрузил нас, мы опомнить­ся не могли. Он спрашивает: «Куда вас?» Я говорю: «До Ряжска». А он мне: «Ведь вам-то надо в Рязань, в Москву ехать». Я была как одеревеневшая и даже не удивилась. «Я вас довезу до Рязани».

 Ехали, ехали, на­чало темнеть. Он и говорит: «Остановим­ся переночевать». Посреди полей вдруг видим - возник одинокий бревенчатый дом. Старец-возница говорит мне: «Идите в избу». Вошли, изба пустая, нежилая; спра­ва в углу иконы, под ними стол и лавки у стен, больше ничего... У стола стоит старец с бледным изможденным лицом, в темной одежде, волосы длинные, подстри­женные под скобу. Мы увидели печку, бро­сились к ней. Печка натоплена. Прислони­лись к ней - и от пережитого тут же осе­ли на пол и заснули. Утром рано тронулись в путь. Возница, нас не спрашивая, подво­зит к вокзалу, берет мои санки: «Скорее, скорее, поезд на Москву отходит». Подъез­жаем, а уж первый гудок к отправке. Сесть невозможно, теплушки переполнены. Сто­ят у входа мужики стеной, не пускают. Он повел рукою: «Раздвиньтесь, посадите их». И они беспрекословно раздвинулись. Люди подняли санки, и мы оказались в поезде.

 Я была в таком запале, что «спасибо» не сказала и не почувствовала ничего. Приез­жаю домой, а матушка говорит: «Ну что, на чьих крыльях прилетела?» И вот про­шло тридцать лет, прежде чем я поняла, на чьих.

* **Да, война была великим испытанием, оно в который раз показало, что без Бога нам врага не осилить. Если не будет Божией милости, содействия, благословения при всей, казалось бы, мощи, - ничего мы сделать сами не сможем.**

 **Об этом рассказывали не раз бывшие фронтовики. Они вспоминали, как молились перед боем, как Бога призывали на помощь и как Он хранил их.**

 ОБЕТ ДРУЗЕЙ.

Много страшного пришлось повидать в войну — видел я, как во время бомбежки дома летели по воздуху, как пуховые подушки. А мы молодые - нам всем жить хотелось. И вот мы, шестеро друзей из артиллерийского расчета (все раненые, у всех крестики на груди), решили: давайте, ребятки, будем жить с Богом. Все из разных областей: я из Сибири, Михаил Михеев - из Минска, Леонтий Львов - с Украины, из города Львова, Михаил Королев и Константин Востриков — из Петрограда, Кузьма Першин — из Мордовии. Все мы договорились, чтобы во всю войну никакого хульного слова не произносить, никакой раздражительности не проявлять, никакой обиды друг другу не причинять.

Где бы мы ни были — всегда молились. Бежим к пуш­ке, крестимся:

— Господи, помоги! Господи, помилуй! — кричали, как могли.

А вокруг снаряды летят, и самолеты прямо над нами летят — истребители немецкие. Только слышим: вжжж! — не успели стрельнуть, он и пролетел. Слава Богу — Господь помиловал.

Я не боялся крестик носить, думаю: буду защищать Родину с крестом, и даже если будут меня судить за то, что я богомолец, — пусть кто мне укор сделает, что я обидел кого или кому плохо сделал...

 Никто из нас никогда не лукавил. Мы так любили каждого. Заболеет ли кто маленько, простынет или еще что — друзья отдают ему свою долю спирта, 50 граммов, кото­рую давали на случай, если мороз около двадцати восьми градусов. И тем, кто послабее, тоже спирт отдавали — чтобы они пропарились хорошенько. Чаще всего отдавали Лёньке Колоскову (которого позднее в наш расчет прислали) — он слабенький был.

* Лёнька, пей!
* Ох, спасибо, ребята! — оживает он.

И ведь никто из нас не стал пьяницей после войны...

На войне не было неверующих. Отличие заключалось лишь в том, что одни умели креститься. А другие нет. «В то же время и те, и другие поднимались в атаку с одним воздыханием: «Господи, спаси, помоги, защити!»

 *Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.*

 «ГОСПОДЬ ПОДСКАЗАЛ: УБЕРИ СОЛДАТ...»

Икон у нас не было, но у каждого, как я уже сказал, под рубашкой был крестик. И у каждого горячая молитва и сле­зы. И Господь нас спасал в самых страшных ситуациях. Дважды мне было предсказано, как бы прозвучало в груди: сейчас вот сюда прилетит снаряд, убери солдат, уходи.

Так было, когда в 1943 году нас перевели в Сестрорецк, в аккурат на Светлой седмице. Друг другу шепотом «Хрис­тос воскресе!» сказали — и начали копать окопы. И мне как бы голос слышится: «Убирай солдат, отбегайте в дом, сей­час сюда снаряд прилетит». Я кричу что есть силы, как су­масшедший, дергаю дядю Костю Вострикова (ему лет сорок, а нам по двадцать было).

—Что ты меня дергаешь? — кричит он.

— Быстро беги отсюда! — говорю. — Сейчас сюда сна­ряд прилетит...

И мы всем нарядом убежали в дом. Точно, минуты не прошло, как снаряд прилетел, и на том месте, где мы толь­ко что были, уже воронка... Потом солдатики приходили ко мне и со слезами благодарили. А благодарить надо не меня — а Господа славить за такие добрые дела. Ведь если бы не эти «подсказки» — и я, и мои друзья давно бы уже были в земле. Мы тогда поняли, что Господь за нас засту­пается.

Сколько раз так спасал Господь от верной гибели! Мы утопали в воде. Горели от бомбы. Два раза машина нас придавливала. Едешь — зима, темная ночь, надо переезжать с выключенными фарами через озеро. А тут снаряд летит! Перевернулись мы. Пушка набок, машина набок, все мы под машиной — не можем вылезти. Но ни один снаряд не разорвался.

А когда приехали в Восточную Пруссию, какая же тут страшная была бойня! Сплошной огонь. Летело всё — ящики, люди! Вокруг рвутся бомбы. Я упал и вижу: самолет пикирует и бомба летит — прямо на меня. Я только успел перекреститься:

— Папа, мама! Простите меня! Господи, прости меня!

Знаю, что сейчас буду, как фарш. Не просто труп, а фарш!.. А бомба разорвалась впереди пушки. Я — живой. Мне только камнем по правой ноге как дало — думал: все, ноги больше нет. Глянул — нет, нога целая. А рядом лежит огромный камень. Но все же среди всех этих бед жив остался. Только осколок до сих пор в позвоночнике…»

* **Война показала, что выжить можно только сообща, помогая друг другу, имея в душе веру, нравственную основу, прилагая все силы для спасения народа - и это обязательно!..**

 *А вот еще пример подвига, готовности к самопожертвованию и служению народу.* Могила архиепископа Луки Войно-Ясенецкого, доктора медицины, профессора хирургии свята всем тем, кого он вернул к жизни. Земский врач, искуснейший хирург, он не мог не видеть язвы душевные. Судьба архиепископа отражает судьбу всей России. Принял священнический, а затем епископский сан. За это был отправлен в ссылку. В начале войны он направляет телеграмму Калинину: «Являясь специалистом по гнойной терапии, могу оказать помощь воинам. Прошу прервать ссылку, после войны вернусь отбывать».

 Многие военные начальники обратились тогда к Богу. Перед боем перекрестятся и говорят: «Пойдём, ребята, в бой».

 *(Показ слайда Божьей Матери).*

 «РУССКАЯ МАДОННА»

«… Об этом потрясающем случае помнят все в Жировицах, где в Успенском монастыре в Белоруссии служит мой сын Петр.

Когда в Великую Отечественную войну немцы стояли в монастыре, в одном из храмов держали оружие, взрыв­чатку, автоматы, пулеметы. Заведующий этим складом был поражен, когда увидел, как появилась Женщина, одетая как монахиня, и сказала по-немецки:

- Уходите отсюда, иначе вам будет плохо...

Он хотел Ее схватить - ничего не получилось. Она в церковь зашла - и он зашел за Ней. Поразился, что Ее нет нигде. Видел, слышал, что зашла в храм, - а нет Ее. Не по себе ему стало, перепугался даже. Доложил своему командиру, а тот говорит:

- Это партизаны, они такие ловкие! Если еще раз по­явится — взять!

Дал ему двоих солдат. Они ждали-ждали, и увидели, как Она вышла снова, опять те же слова говорит заведую­щему воинским складом:

- Уходите отсюда, иначе вам будет плохо...

И уходит обратно в церковь. Немцы хотели Ее взять - но не смогли даже сдвинуться с места, будто примагничен­ные. Когда Она скрылась за дверями храма — они бросились за Ней, но снова не нашли. Завскладом опять доложил свое­му командиру, тот еще двоих солдат дал и сказал:

- Если появится, то стрелять по ногам, только не уби­вать — мы Ее допросим.

Ловкачи такие! И когда они в третий раз встретили Ее, то начали стрелять по ногам. Пули бьют по ногам, по ман­тии, а Она как шла, так и идет, и крови нигде не видно ни капли. Человек бы не выдержал таких автоматных очере­дей - сразу бы свалился. Тогда они оробели. Доложили ко­мандиру, а тот говорит:

- Русская Мадонна...

Так они называли Царицу Небесную. Поняли, Кто велел им покинуть оскверненный храм в Ее монастыре. Пришлось немцам убирать из храма склад с оружием.

Матерь Божия защитила своим предстательством Успенский монастырь и от бомбежки. Когда наши самоле­ты бросали бомбы на немецкие части, расположившиеся в монастыре, бомбы падали, но ни одна не взорвалась на территории. И потом, когда прогнали фашистов и в мона­стыре расположились русские солдаты, немецкий летчик, дважды бомбивший эту территорию, видел, что бомбы упали точно, взорвались же везде - кроме монастырской территории. Когда война кончилась, этот летчик приезжал

в монастырь, чтобы понять, что это за территория такая, что за место, которое он дважды бомбил — и ни разу бомба не взорвалась. А место это благодатное. Оно намоленное, вот Господь и не допустил, чтоб был разрушен остров веры.

А если бы мы все верующие были — вся наша матушка Россия, Украина и Белоруссия — то никакая бы бомба нас не взяла, никакая! И «бомбы» с духовной заразой тоже бы вреда не причинили.

 В это время миллионы людей устремились к храму. Молитва давала утешение в скорби и силу. Вера спасала воинов.

 На второй год войны москвичи праздновали Пасху. В этот день был отменён комендантский час. Люди шли освящать куличи. Службу совершали в разбуренных церквях, в лесах. Люди, приходящие с фронта, шли в церковь. В церквях звучало слово, которое вселяло веру.

 Идут годы, ветеранов становится всё меньше. Но они - наша память, наша совесть.

* ***А вот письмо одной девочки Неизвестному солдату. Давайте прочтем его.***

 « Здравствуй, Неизвестный солдат! Мне очень жаль, что ты погиб. Я думаю, что ты был добрым, заботливым, красивым. Я думаю, что у тебя была семья. Мне кажется, что, когда началась война, ты очень удивился, ведь люди жили в мире. Думаю, что ты первым записался в добровольцы, потому что не мог отдать на поругание врагу свой дом, свой народ, свою веру. Я вижу тебя таким.

 Спасибо тебе за то, что ты защищал нашу Родину и жертвовал собой ради меня, ради всех моих близких. Ты воевал за то, чтобы на земле был мир, чтобы люди жили в согласии друг с другом. Спасибо тебе за всё! И – Вечная память…»

* Хочется, ребята, чтобы вы помнили, что и живые, и мёртвые воины и ветераны заслуживают нашей с вами благодарности и памяти.

 Поминание усопших и погибших на поле боя – это традиция Православной Церкви. Это напоминание нам о том, что нужно молиться за тех, кто «положил душу свою за други своя» во время Великой Отечественной войны и помнить их.

 **Урок подготовила**

 **учитель Ладеникской УПК д/сад – БОШ Новогрудского района**

 **ЧЕМЕРОВСКАЯ ОЛЬГА ПЕТРОВНА**