«Вклоняємось доземно всім солдатам»

 Мета: збагачувати знання учнів про Велику Вітчизняну війну, людей, які захищали рідну землю; розвивати в учнів почуття патріотизму, любові до свого народу, його історії та героїчного минулого; сприяти пробудженню бажання вивчати історію своєї держави, оберігати її традиції, вболівати за її майбутнє; виховувати повагу до ветеранів Великої Вітчизняної війни.

 Обладнання: ілюстрації за темою заходу; аудіо записи пісень.

 Хід уроку

«Це все потрібно не мертвим,

Це все потрібно живим».

 Захистити мир на землі для себе і для всіх людей, відстояти право на життя, - немає завдання важливішого для кожної людини.

 Що таке війна – ви знаєте, на щастя, тільки з газет, книг, кінофільмів!

 Світова війна… коли у військові дії втягнуті багато країн світу.

 Перша світова війна була більше як 90 років тому. В ній брало участь 38 держав. Загинуло в тій війні 10 млн. чоловік.

 Кінець їй поклала Жовтнева революція. На її знаменах були написані слова « Мир – народам!» Невелика мирна передишка в 20 років. Люди сповнені щастя і радості, засівали поля, відбудовували міста і села.

(Звучить пісня «Священна війна»).

 Але мир народів був зруйнований знову. В другу Світову війну, розв’язану німецькими фашистами, було втягнуто вже 72 держави – вдвоє більше, ніж в першу. А людей в ній загинуло в п’ять раз більше.

 Фашистська Германія була розгромлена. Але не легко дісталася нам ця перемога. Війна нанесла тяжкі рани людям. Гітлерівці зруйнували і спалили сотні міст, десятки тисяч сіл, 84000 шкіл, 334 вузи. Вони робили нечувані звірства: спалювали дітей, розстрілювали стариків і жінок. Важко знайти в нашій країні дім, куди б не прийшло горе, - хто загубив сина або батька, або матір, хто сестру або брата, хто товариша. Перемога дісталася нам дуже дорогою ціною. Тому про це повинні знати навіть найменші громадяни нашої країни. Думати про мир, боротися за мир ми повинні кожен день, кожну годину. Ростіть же, мужнійте, зберігаючи в серцях пам’ять про героїв, які подарували нам щасливе мирне життя.

1. Відвагою налиті вщерть,

 Ми йшли вперед щосили.

 І ворога настигла смерть:

 Його ущент розбили!

 А хто з бійців поліг в бою –

 Їм вічно жить – героям!

 Вони із нами у строю:

 Олег, Матросов, Зоя…

 2. Імен хоч скільки називай –

 Усіх злічить не можна!

 За український рідний край

 Боєць боровся кожний.

 На плечі нашого народу лягла тяжка доля: більше як 20 мільйонів людей заплатили своїм життям за те, щоб на землі панував мир.

 Поряд з українцем пліч – о – пліч стояв росіянин, білорус, литовець, казах і інші народи.

 20 млн. життів було віддано за мирне небо над головою. І якщо вшановувати хвилиною мовчання кожного загиблого воїна, мовчання б продовжилося 38 років 18 днів 21 годину, 2 хвилини.

 Згадаймо їх поіменно.

 Горем згадаймо своїм.

 Це все потрібно не мертвим.

 Це все потрібно живим!

 Вічна слава героям, павшим в боях за свободу і незалежність нашої Батьківщини.

 (Хвилина мовчання).

 Багато що міняється у світі. Але люди залишаються людьми і сила людської стійкості залишається в тій же високій ціні. Що й була, і сьогодні, як і раніше, Зоя значить для нас безстрашшя, Матросов – самопожертву, панфіловці – стійкість.

 У нас, живих, є багато людських прав: у нас є право на щастя, дружбу, на любов. Але одного права у нас, живих, немає і ніколи не буде. У нас немає права забувати про те, що зробили для нас загиблі в ім’я Батьківщини, в ім’я життя на Землі.

 Ми з вами часто повторюємо такі слова, як «геройство», «Батьківщина». Про що ви думаєте, коли говорите ці слова?

 А я в цьому відношенні завжди згадую маленький напис на стіні Брестської фортеці. Він був знайдений після війни. Якийсь невідомий захисник цієї фортеці чи то штиком, чи то кулею надряпав декілька слів: « Я помираю, але не здаюсь. Прощавай, Батьківщина». І стояла дата: «21 липня 1941 р.», тобто пройшов місяць після того, як почалася оборона фортеці – він стояв до останньої кулі. Захисник написав «я», але він не написав ні ім’я, ні прізвища. Він не думав, щоб його ім’я колись дійшло до рідних. Оце «я» не претендує ні на яку славу. Далі він написав «помираю». Давайте подумаємо , скільки цьому чоловікові було років: 19?, 20?, 25? Це був молодий чоловік, у якого попереду було все життя. Він, мабуть, мріяв учитися. Хотів, щоб у нього була любов, сім’я, діти. І все це було закреслено цим страшним словом «помираю».

 І далі він написав: «Прощавай, Батьківщина». Не мама, не діти ( якщо вони були), не друзі. Він вибрав слово, яке для нього було найріднішим. В ньому було все: і його рідна мати, і його рідне село чи місто, і всі його рідні і близькі, і вся ця земля, на якій він народився, виріс, і яку він так любив.

 Війна тяглася 1418 днів. Хтось підрахував, що кожні 6 секунд забирали людське життя. Від цих слів стає моторошно.

 Прийде час, і всі, хто були дорослими, коли йшла війна, помруть. І ми, їх онуки, повинні будемо розповідати своїм дітям про цю страшну війну. Я не забуду горе, радість і сльози моїх дідусів і бабусь. Не забуду і не дам забути своїм дітям.

 Наша земля далека від досконалості. Але ми живемо на ній і повинні думати про її майбутнє. Чим би ми з вами не займалися, що б не робили, пам’ятайте : кожний крок, кожна велика чи мала справа – це вклад в майбутнє. В ім’я цього майбутнього, в ім’я щастя всіх людей на землі – ми голосуємо за мир.

3. Коли б оглянути весь світ

 З вершини синіх гір

 Чи з літака, що у політ

 Прямує аж до зір,

 І крикнуть: - Люди на землі!

 Озвіться – хто за мир?

 Промчать слова ці сто вітрів

 За гори і ліси,

 І враз з усіх земних країв

 Озвуться голоси.

 За мир!

 Підкажуть матері

 Не треба лити кров!

 За мир!

 Підхоплять школярі

 На сотнях різних мов.

 Ми жити хочемо й рости.

 Навіщо нам війна.

4. Коли ж так вимовлять усі,

 Що досить страху й мук

 Зіллються сотні голосів,

 Зметнуться сотні рук.

5. І світ од грому задвигтить,

 Як пінить хвилю вир.

 Доволі! Людям треба жити!

 Землі потрібен мир!

6. Знаємо добре: ми ще малі.

 Ось недавно ми пішли до школи.

 Ми за те, щоб мир був на землі.

 Для всіх дітей на цілім світі!

7. Ми пам’ятаємо всіх,

 Хто віддав життя за те, -

 Щоб не було війни нової,

 Щоб сонце сяяло золоте!

8. Щоб окоп не чорнів на ниві –

 Хліба цвіли, мов килими,

 І щоб веселі і щасливі

 До школи всі ходили ми.

 Ми хочемо без воєн жити!

 Хай буде мир на всій землі!

 За мир: щоб сміятись,

 За мир: щоб трудитись,

 За мир: щоб троянди цвіли.

 Щоб жито буяло і діти росли.

( Лине пісня «Свято Перемоги». Діти покладають квіти ).

Вклоняємось доземно

 всім солдатам

 ( Урок пам’яті загиблих

 у Великій Вітчизняній війні.

 3 клас )

 Підготувала і провела

 вчитель початкових класів

 Савсюк Наталя Федорівна