**Голубівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів**

**Новомосковської районної ради Дніпропетровської області**

 вул. Леніна, 17, с. Голубівка, Новомосковський район, Дніпропетровська область, 51230,

тел. (05693)53193, е-mail: sndgolubovka@ukr.net, код ЄДРПОУ 26368447

 Єдиний урок пам’яті

 ***«У ПОЛУМ’Ї ВІЙНИ »***

***(До 25-річчя виводу військ з Афганістану)***

 **3 – А клас**

 **ВЧИТЕЛЬ БУСС Н. Т**

Голубівка, 2014

Мета : ознайомити учнів з історією країни в роки афганської війни, розповісти про участь радянських солдатів у ній; виховувати повагу до героїзму воїнів-інтернаціоналістів.

Місце проведення : шкільний музей Слави

 ХІД УРОКУ

1. Організація класу до уроку Пам’яті
2. Бесіда
* Діти, яке слово в світі найрідніше ? (мама)
* А яке найстрашніше? (Війна, смерть)
* Що ви заєте про війни?
* Хто такі воїни-інтернаціоналісти ?
1. Повідомлення теми і мети уроку

Найстрашніше і найбезглуздіше у світі – це війна. Не злічити невимовного горя у тих родинах, де загинули син чи батько, брат чи чоловік. Сьогодні говоримо про війну в далекій східній країні Афганістан, не в Україні. Але вшановуватимемо героїв-українців.

1. Розповідь про війну в Афганістані.

. Ця війна тривала дуже довго – 9 років і 2 місяці. Як же українські солдати, а на той час радянські солдати, потрапили в жорна чужої війни ?

 Виною тому було почуття дружби і взаємодопомоги, інтернаціонального обов’язку нашої держави – Радянського Союзу і Афганістану.

 Минули роки і це рішення, яке прийняв Радянський уряд ( тобто послати свою армію на допомогу ), виявилося помилкою, безглуздям, яке забрало тисячі життів безвинних людей.

 Близько десяти років Радянський Союз відправляв своїх кращих солдат – молодих хлопців 18 – 20 років майже на вірну смерть. Мало хто повернувся назад. Це відбулося 15 лютого 1989 року – в цей день за рішенням того ж таки Радянського Уряду було виведено останніх солдат з афганської землі.

 Пройшло 25 років, та й по цей день ми всі пам’ятаємо і вам, маленьким, розповідаємо про героїзм воїнів-афганців, розповідаємо про тих, хто не повернувся до рідного дому, а ті, що повернулися зберегли назавжди пам’ять про свої бойових друзів. Адже неправильне рішення втрутитися у внутрішні справи чужої країни, ніяк не зменшує героїзму простих солдат, які свято вірили, що виконують свій інтернаціональний обов’язок.

 Не одна тисяча воїнів повернулися у гробах, цинкових, запаяних, які не можна навіть було відкривати.

Ховали інтернаціоналіста,

Блищала глухо цинкова труна,

Нестерпно пахло тополиним листом,

І плач дівочий танув, як струна.

Руда земля розверзлась чорнорото.

Чекає хижо мовчки на своє,

А мати на колінах у болоті

Обмацує труну: «Чи ж там він є?!»

Стоять, відводять очі вбік солдати

І шепотить сержанти, ледве чуть :

«Не велено… Не можна відкривати…

Не велено… Не можна відкривати…

Не велено…»

Уже струмки течуть,

Уже весна така глибока, рання.

Учора вже летіли журавлі.

Таке врочисте вийшло поховання:

Школярики стоять, учителі.

А голосок дівочий квилить, квилить.

Соромиться кричати на весь світ…

Кого клясти, кого назвати винним?

І що той світ ? Хіба він дасть одвіт?

На хрест сусідній похилився тато,

Похнюпилися братики малі –

В селі ховали воїна-солдата,

У мирному вкраїнському селі.

 На нашій українській землі поховано 3280 солдатів, ще 80 пропали без вісти, зникли безслідно. Нині в Україні живе 150 тис. воїнів-афганців. Здоров’я в цих людей підірвано пораненнями, інвалідністю, хворобами.

Кожен день, кожен час пам’ятайте,

Скільки жертв нам війна принесла.

Все, що можна для миру віддайте,

Збережіть для нащадків життя!

На Україні про це пам’ятають. І на підтвердження сотні обелісків та пам’ятних знаків на рідній землі. Навіть у нашому селі Голубівка є приклад того, як люди вшанували загиблого молодого односельця Миколу Ведмідя. На честь нього названо одну з наших сільських вулиць. Ми теж зможемо у цю хвилину – Хвилину Мовчпання – вшанувати пам’ять про загиблих. Подумки подякуємо їм за відвагу, героїзм та сміливість !