\

Тема: Защита Отечества - дело всего народа.

Цели:

Обучающая: развитие и углубление представления о патриотизме и расширение
знаний об истории государства Российского;

Развивающая: развитие межпредметных связей между историей, ОБЖ и литературой;
Воспитательная: воспитывать у учащихся чувство ответственности за судьбу за свою
Родину, уважение подвигу своих предков - защитников России.

Оборудование: компьютерный класс, компьютерная презентация, интерактивная доска,
компьютер, проектор, выставка книг, выставка портретов.

Тип урока: интегрированный урок ОБЖ, литературы и истории.

Конференция, посвященная Дню Защитника Отечества.

Ход урока

Земля небес, не обессудь,
что, грусти не осиля,
весь мир к тебе - Россия, будь! -
взывает: будь, Россия!

Борис Чичибабин

1. Вступительное слово преподавателя-организатора ОБЖ.

Многие страны мира стремились защищаться от внешних врагов, укрываясь за
естественными и искусственными преградами. Великобритания использовало свое
островное положение. Китай для защиты от степных кочевников построил Великую
Китайскую стену длиной свыше 5 тыс. километров. Франция по границе с Германией
возвела укрепленную линию Мажино. Наша Родина — Россия — при отпоре врагам
всегда рассчитывала прежде всего на патриотизм народа, могущества своей армии и
флота, которые, по словам известного русского мыслителя И.А. Ильина, "есть
сосредоточение волевой силы моего государства, оплот моей родины; воплощенная
храбрость моего народа, организация чести, самоотверженности и служения...". Все это
сказалось на формировании национального характера, на отношении россиян к своим
защитникам и к военной службе. В нашем Отечестве воины издревле пользовались
неизменной любовью народа, а трудная и опасная профессия Родину защищать всегда

считалась одной из самых благородных. Такое отношение к
ратному труду, в народной среде воспитало у русских воинов
качества, которые постоянно отмечали не только союзники,
но и враги России. Это несгибаемая воля к победе, стойкость в
обороне, твердая решительность в наступлении, беззаветное
мужество и храбрость, личная инициатива, массовый героизм,
крепкое войсковое братство и взаимовыручка.

2. Слово учителя русского языка и литературы.

Совсем недавно закончился телепроект «Имя России». В
этом телепроекте победил князь Александр Невский.
Представлял этого государственного деятеля митрополит
Смоленский, а нынче Патриарх Московский и Всея Руси
Кирилл. Невский Александр Ярославович - князь,
стремящийся объединить русские земли; это воин и святой
человек, отдавший все силы своей земле - Святой Руси,

Д

полководец, которому принадлежат знаменитые слова:

Кто к нам с мечом придет,
От меча и погибнет.

На том стоит
И стоять будет
Русская земля.

Песня-клип группы «Алиса» «Небо славян»

Звездопад, да рокот зарниц.
Грозы седлают коней,

Но над землей тихо льется покой
Монастырей.

А поверх седых облаков
Синь - соколиная высь.

Здесь, под покровом небес
Мы родились.

След оленя лижет мороз,

Гонит добычу весь день,

Но стужу держит в узде
Дым деревень.

Намела сугробов пурга -
Дочь белозубой зимы.

Здесь, в окаеме снегов
Выросли мы.

Нас точит семя орды,

Нас гнет ярмо басурман,

Но в наших венах кипит
Небо славян.

И от Чудских берегов
До ледяной Колымы
Все - это наша земля!

Все - это мы!

За бугром куют топоры,

Буйные головы сечь,

Но инородцам кольчугой звенит
Русская речь.

И от перелеска до звезд
Высится Белая рать.

Здесь, на родной стороне
Нам помирать

3. Выступление 1-го учащегося.

Второй сын переяславльского князя (позже великого князя киевского и владимирского)
Ярослава Всеволодовича от второго брака с Ростиславой-Феодосией Мстиславовной,
дочерью князя новгородского и галицкого Мстислава Удатного. Родился в Переяславле-
Залесском в мае 1221 года.

В 1225 году Ярослав «учинил сыновьям княжеский постриг»— обряд посвящения в
воины, который совершил в Спасо-Преображенском соборе Переяславля-Залесского
епископ Суздальский святитель Симон.

В 1228 году Александр вместе со старшим братом Фёдором были оставлены отцом в
Новгороде под присмотром Фёдора Даниловича и тиуна Якима, вместе с Переяславльским
войском собиравшимся летом в поход на Ригу, но во время голода, наступившего зимой
этого года, Фёдор Данилович и тиун Якима, не дождавшись ответа Ярослава о просьбе
новгородцев об отмене забожничья, в феврале 1229 года сбежали с малолетними
княжичами из города, опасаясь расправы восставшими новгородцами. В 1230 году, когда
новгородцы призвали великого князя Ярослава, он побыв две недели в Новгороде,
посадил на княжение в Новгородской земле Фёдора и Александра, однако три года спустя,
в тринадцатилетнем возрасте, Фёдор умер. В 1234 году состоялся первый поход
Александра (под отцовские стягом) на ливонских немцев.

В 1236 Ярослав уехал из Переяславля княжить в Киев. С этого времени начинается
самостоятельность Александра. Юный князь должен был оборонять Новгородскую землю
от шведов, ливонцев и Литвы— традиционных врагов Новгородской земли. Борьба с
ливонцами и со шведами являлась, вместе с тем, борьбой православного Востока с
католическим Западом. В 1237 году разрозненные силы ливонцев — тевтонского ордена и
меченосцев— объединились против русских, а с востока пришли монголо-татары,
которые, разорив Северо-Восточную Русь, вторглись и в пределы Новгородской земли,
взяв Торжок. Однако до Новгорода они не дошли, повернув на юг.

В 1239 году Александр женился на Александре, дочери Брячислава Полоцкого,
приступил к укреплению западной границы Новгородской земли по реке Шел они. В
следующем году немцы подступили к Пскову, а шведы, двинулись на Новгород, согласно
русским источникам, под предводительством самого правителя страны, королевского зятя
ярла Биргера (в шведских источниках упоминания об этой битве отсутствуют, ярлом в тот
момент являлся Ульф Фаси, а не Биргер). Согласно русским источникам, Биргер прислал
Александру объявление войны, гордое и надменное: «Если можешь, сопротивляйся, знай,
что я уже здесь и пленю землю твою». С сравнительно небольшой дружиною новгородцев
и ладожан Александр ночью 15 июля 1240 года врасплох напал на шведов Биргера, когда
они при устье Ижоры, на Неве, остановились лагерем для отдыха, и нанёс им полное
поражение — Невская битва. Сам сражаясь в первых рядах, Александр «неверному кралю
их (Биргеру) возложил остриём меча печать на челе». Победа в этой битве
продемонстрировала талант и силу Александра.

Тем не менее, новгородцы, всегда ревнивые к своим вольностям, в том же году успели
рассориться с Александром, и он удалился к отцу, который дал ему на княжество
Переяславль-Залесский. Между тем на Новгород надвигались ливонские немцы. Рыцари
осадили Псков и вскоре, взяли его, воспользовавшись предательством среди осаждённых.
В город были посажены два немецких фогта, что стало беспрецедентным случаем в
истории ливонско-новгородских конфликтов. Затем ливонцы повоевали и обложили
данью вожан, построили крепость в Копорье, взяли город Тёсов, разграбили земли по реке
Луге и стали грабить новгородских купцов в 30 верстах от Новгорода. Новгородцы
обратились к Ярославу за князем; он дал им второго своего сына— Андрея. Это не
удовлетворило их. Они отправили второе посольство просить Александра. В 1241 году
Александр явился в Новгород и очистил его область от врагов, а в следующем году вместе
с Андреем двинулся на помощь Пскову. Освободив город, Александр направился в
Чудскую землю, во владения ордена. 5 апреля 1242 года произошла битва на Чудском
озере. Сражение это известно как Ледовое побоище. Перед битвой князь Александр велел
своим дружинникам снять железные доспехи. Хитрым манёвром (враг был пропущен
сквозь русский заслон) закованных в железо вражеских воинов заманили на лёд. Согласно
новгородской летописи русские 7 вёрст гнали немцев по льду. По данным ливонской
хроники потери ордена составили 20 убитых и 6 пленных рыцарей, что согласуется с

Новгородской летописью, которая сообщает, что ливонский орден потерял 400—500
«немец» убитыми и 50 пленными — «и паде Чюди бещисла, а Немець 400, а 50 руками
яша и приведоша в Новгородъ».

Отрывок из поэмы Константина Симонова «Ледовое побоище»

J

...и бысть сеча ту велика Немцевъ и Чюди... Семь раз топор его поднялся,

Новгородская Первая Летопись

А

На голубом и мокроватом
Чудском потрескавшемся льду
В шесть тыщ семьсот пятидесятом
От Сотворения году,

В субботу, пятого апреля,

Сырой рассветной порой
Передовые рассмотрели
Идущих немцев темный строй.

На шапках перья птиц веселых,

На шлемах конские хвосты.

Над ними на древках тяжелых
Качались черные кресты.

Оруженосцы сзади гордо
Везли фамильные щиты,

На них гербов медвежьи морды,
Оружье, башни и цветы.

Все было дьявольски красиво,

Как будто эти господа,

Уже сломивши нашу силу,

Гулять отправились сюда.

Ну что ж, сведем полки с полками,
Довольно с нас посольств, измен,
Ошую нас Вороний Камень
И одесную нас Узмень.

Под нами лед, над нами небо,

За нами наши города,

Ни леса, ни земли, ни хлеба
Не взять вам больше никогда.

Всю ночь, треща смолой, горели
За нами красные костры.

Мы перед боем руки грели,

Чтоб не скользили топоры.

Семь раз коробилась броня,

Семь раз ливонец наклонялся
И с лязгом рушился с коня.

С восьмым, последним по зароку,
Онцыфрор стал лицом к лицу,
Когда его девятый сбоку
Мечом ударил по крестцу.

Онцыфор молча обернулся,

С трудом собрал остаток сил,

На немца рыжего рванулся
И топором его скосил.

Они свалились наземь рядом
И долго дрались в толкотне.
Онцыфор помутневшим взглядом
Заметил щель в его броне.

С ладони кожу обдирая,

Пролез он всею пятерней
Туда, где шлем немецкий краем
Неплотно сцеплен был с броней.

И при последнем издыханье,

Он в пальцах, жестких и худых,
Смертельно стиснул на прощанье
Мясистый рыцарский кадык.

Уже смешались люди, кони,
Мечи, секиры, топоры,

А князь по-прежнему спокойно
Следит за битвою с горы.

Лицо замерзло, как нарочно,

Он шлем к уздечке пристегнул
И шапку с волчьей оторочкой
На лоб и уши натянул.

Его дружинники скучали,
Топтались кони, тлел костер.
Бояре старые ворчали:

"Иль меч у князя не остёр?

Углом вперед, от всех особо,
Одеты в шубы, в армяки,
Стояли темные от злобы

Не так дрались отцы и деды

Псковские пешие полки.

S

Их немцы доняли железом,

Угнали их детей и жен,

Их двор пограблен, скот порезан,
Посев потоптан, дом сожжен.

Их князь поставил в середину,

Чтоб первый приняли напор,-
Надежен в черную годину
Мужицкий кованый топор!

Князь перед русскими полками
Коня с разлета развернул,
Закованными в сталь руками
Под облака сердито ткнул.

"Пусть с немцами нас бог рассудит
Без проволочек тут, на льду,

При нас мечи, и, будь что будет,
Поможем божьему суду!"

Князь поскакал к прибрежным скалам,
На них вскарабкавшись с трудом,
Высокий выступ отыскал он,

Откуда видно все кругом.

И оглянулся. Где-то сзади,

Среди деревьев и камней,

Его полки стоят в засаде,

Держа на привязи коней.

Л впереди, по звонким льдинам
Гремя тяжелой чешуей,

Ливонцы едут грозным клином -
Свиной железной головой.

Был первый натиск немцев страшен.

В пехоту русскую углом,

Двумя рядами конных башен
Они врубились напролом.

Как в бурю гневные барашки,

Среди немецких шишаков
Мелькали белые рубашки,

Бараньи шапки мужиков.

В рубахах стираных нательных, -
Тулупы на землю швырнув,

Они бросались в бой смертельный,
Широко ворот распахнув. у

\*

За свой удел, за город свой,
Бросались в бой, ища победы,
Рискуя княжьей головой!"

Князь молча слушал разговоры,
Насупясь на коне сидел;

Сегодня он спасал не город,

Не вотчину, не свой удел.

Сегодня силой всенародной
Он путь ливонцам закрывал,

И тот, кто рисковал сегодня, -
Тот всею Русью рисковал.

Пускай бояре брешут дружно -
Он видел все, он твердо знал,

Когда полкам засадным нужно
Подать условленный сигнал.

И, только выждав, чтоб ливонцы,
Смешав ряды, втянулись в бой,

Он, полыхнув мечом на солнце,
Повел дружину за собой.

Подняв мечи из русской стали,
Нагнув копейные древки,

Из леса с криком вылетали
Новогородские полки.

По льду летели с лязгом, с громом,

К мохнатым гривам наклоняясь;

И первым на коне огромном
В немецкий строй врубился князь.

И, отступая перед князем,

Бросая копья и щиты,

С коней валились немцы наземь,
Воздев железные персты.

Гнедые кони горячились,

Из-под копыт вздымался прах,

Тела по снегу волочились,

Завязнув в узких стременах.

Стоял суровый беспорядок
Железа, крови и воды.

На месте рыцарских отрядов
Легли кровавые следы.

Одни лежали, захлебнувшись
В кровавой ледяной воде,

Другие мчались прочь, пригнувшись,

Так легче бить врага с размаху,

А коли надо умирать,

Так лучше чистую рубаху
Своею кровью замарать.

Они с открытыми глазами
На немцев голой грудью шли,

До кости пальцы разрезая,

Склоняли копья до земли.

И там, где копья пригибались,

Они в отчаянной резне

Сквозь строй немецкий прорубались

Плечом к плечу, спиной к спине.

Онцыфор в глубь рядов пробился,

С помятой шеей и ребром,

Вертясь и прыгая, рубился
Большим тяжелым топором.

Трусливо шпоря лошадей.

Под ними лошади тонули,

Под ними дыбом лед вставал,
Их стремена на дно тянули,

Им панцирь выплыть не давал.

Брело под взглядами косыми
Немало пойманных господ,
Впервые пятками босыми
Прилежно шлепая об лед.

И князь, едва остыв от свалки,
Из-под руки уже следил,

Как беглецов остаток жалкий
К ливонским землям уходил.

4. Преподаватель ОБЖ. В начале 17 века Российские земли
подверглись интервенции польских и шведских захватчиков. В
Московском Кремле бесчинствовал польский гарнизон и
окопались остатки Семибоярщины. По всей стране разгуливали
шайки разбойников и авантюристов. Управление государством

было нарушено. С грана
погрузилась в хаос и анархию. В
этих условиях народ нашел в себе
силы подняться на новое
освободительное движение. В
сентябре 1611 года в Нижнем
Новгороде посадский староста

Кузьма Минин (Минин — это не фамилия, а отчество)
призвал народ к освобождению Родины. Под его
руководством начались сбор средств и организация
нового ополчения. Многие люди отдавали последнее
ради спасения Отчизны. Во главе войск ополчения встал
опытный полководец князь Дмитрий Михайлович

Пожарский (1578—1642). В результате боевых действий Москва была полностью
освобождена от иноземных захватчиков. Народ, несмотря на исключительно трудную
обстановку в стране и внешнеполитическое положение России, отстоял независимость
своей Родины. Навеки остались в народной памяти имена патриотов Кузьмы Минина и
Дмитрия Пожарского.

5. Выступление 2-го учащегося.

Освободительная борьба породила много славных героев, отдавших жизнь за родину.
Сохранился рассказ о подвиге костромского крестьянина Ивана Сусанина, который завел
на верную гибель в леса большой отряд интервентов, пожертвовав своей жизнью.
Сущность преданий о подвиге Сусанина сводится к следующему. Вскоре после избрания
на престол, когда Михаил Федорович жил со своей матерью в селе Домнине, родовой
своей вотчине, пришли в Костромскую область польские и литовские люди с целью убить

б

нового соперника польского королевича Владислава; недалеко от села Домнина им
попался Сусанин, который взялся быть их проводником, но завел в противоположную
сторону, в дремучие леса, послав перед уходом своего зятя Богдана Сабинина к Михаилу
Феодоровичу с советом укрыться в Ипатьевском монастыре; утром он раскрыл полякам
свой обман, несмотря на жестокие пытки не выдал места убежища царя и был изрублен
поляками "в мелкие куски". Оставшийся безымянным, другой крестьянин совершил такой
же подвиг близ Волоколамска.

Отрывок из поэмы К. Ф. Рылеева «Иван Сусанин»

Дума.

«Куда ты ведёшь нас?.. Не видно ни зги!-
Сусанину с сердцем вскричали враги, -
Мы вязнем и тонем в сугробинах снега;
Нам, знать, не добраться с тобой до
ночлега.

Ты сбился, брат, верно, нарочно, с пути;
Но тем Михаила тебе не спасти!

Пусть мы заблудились, пусть вьюга
бушует,

Но смерти от ляхов ваш царь не минует!..
Веди ж нас, - так будет тебе за труды;
Иль бойся: не долго у нас до беды!
Заставил всю ночь нас пробиться с
метелью...

Но что там чернеет в долине за елью?»

«Деревня! - сарматам в ответ мужичок: -
Вот гумна, заборы, а вот и мосток.

За мною! В ворота! - избушечка эта
Во всякое время для гостя нагрета.
Войдите - не бойтесь!» - «Ну, то-то,
москаль!..

Какая же, братцы, чертовская даль!

Такой я проклятой не видывал ночи,
Слепились от снегу соколии очи...
Жупан мой - хоть выжми, нет нитки
сухой! -

Вошед, проворчал так сармат молодой. -
Вина нам, хозяин! Мы смокли, иззябли!
Скорей!., не заставь нас приняться за
сабли!»

«Сусанин! - вскричали, - что молишься
Богу?

Теперь уж не время - пора нам в-дорогу!»

Оставив деревню шумящей толпой,

В лес тёмный ступают окольной тропой.
Сусанин ведёт их... Вот утро настало,

И солнце сквозь ветви в лесу засияло:

Друг за другом идут в молчанье сарматы;
Всё дале и дале седой их вожатый
Уж солнце высоко сияет с небес —
Всё глуше и диче становится лес!

И вдруг пропадает тропинка перед ними;
И сосны, и ели ветвями густыми

Склонившись угрюмо до самой земли,
Дебристую стену из сучьев сплели.
Вотше настороже тревожное ухо:

Всё в том захолустье и мертво, и глухо...
«Куда ты завел нас!» - лях старый
вскричал.

«Туда, куда нужно! - Сусанин сказал. -

Убейте! Замучьте! - моя здесь могила!
Но знайте и рвитесь: я спас Михаила!
Предателя, мнили, во мне вы нашли:

Их нет и не будет на русской земли!

В ней каждый отчизну с младенчества
любит

И душу изменой свою не погубит».

«Злодей! - закричали враги, закипев, -
Умрешь под мечами!» - «Не страшен ваш
гнев!

. Кто русский по сердцу, тот бодро, и смело,
И радостно гибнет за правое дело!

Ни казни, ни смерти и я не боюсь:

Не дрогнув, умру за царя и за Русь!»

«Умри же! - сарматы герою вскричали,

И сабли над старцем, свистя, засверкали! -
Погибни, предатель! Конец твой настал!»
И твердый Сусанин весь в язвах упал!
Снег чистый чистейшая кровь обагрила:
Она для России спасла Михаила!

То скроется быстро, то ярко блеснёт,
То тускло засветит, то вновь пропадёт.
Стоят не шелохнясь и дуб и берёза,
Лишь снег под ногами скрипит от мороза,
Лишь временно ворон, вспорхнув,
прошумит,

И дятел дуплистую иву долбит.

6. Учитель литературы.

Пётр родился в ночь на 30 мая (9 июня) 1672 года в
Теремном дворце Кремля (в 7180 году по принятому тогда
летоисчислению «от сотворения мира»). Отец — царь Алексей
Михайлович — имел многочисленное потомство: Пётр был 12-
м ребёнком, но первым от второй жены, царицы Натальи
Нарышкиной. 29 июня в день Святых Петра и Павла царевич
был крещён в Чудовом монастыре и наречён Петром.

Выступление учащегося 10 класса. Всё свободное время
Пётр проводил вдали от дворца — в сёлах Воробьёве и
Преображенском. С каждым годом у него увеличивался интерес
к военному делу. Пётр одел и вооружил своё «потешное»
войско, состоявшее из сверстников по мальчишеским играм. В

1685 году его «потешные», одетые в иностранные кафтаны, под барабанный бой
полковым строем шли через Москву из Преображенского в село Воробьёво. Сам Пётр
служил барабанщиком[1].

В 1686 году 14-летний Пётр завёл при своих «потешных» артиллерию. Огнестрельный
мастер Фёдор Зоммер показывал царю гранатное и огнестрельное дело. Из Пушкарского
приказа были доставлены 16 пушек. Для управления тяжёлыми орудиями царь взял из
Конюшенного приказа охочих к военному делу взрослых служителей, которых одели в
мундиры иноземного покроя и определили потешными пушкарями. Первым надел
иноземный мундир Сергей Бухвостов. Впоследствии Пётр заказал бронзовый бюст этого
первого русского солдата, как он называл Бухвостова. Потешный полк стал называться
Преображенским, по месту своего расквартирования — селу Преображенское под
Москвой.

В Преображенском, против дворца, на берегу Яузы был построен «потешный городок».
При постройке крепости Пётр сам деятельно работал, помогал рубить бревна,
устанавливать пушки. Тогда же, в 1686 году, появились под Прешбургом на Яузе первые
потешные суда — большой шняк и струг с лодками. В эти годы Пётр заинтересовался

всеми науками, которые были связаны с военным делом.

Под руководством голландца Тиммермана он изучал
арифметику, геометрию, военные науки.

Дальнейшее свое обучение Петр продолжил в Европе. За
15 месяцев пребывания в Европе Петр многое повидал и
многому научился. После возвращения царя началась его
преобразовательная деятельность, направленная вначале
на изменение внешних признаков, отличающих
старославянский уклад жизни от западноевропейского.

Сразу же, при первой встрече, лишились бород
приближённые бояре. В следующем 1699 году Пётр прямо
на пиру ножницами обрезал традиционную русскую
долгополую одежду сановников. Новый 7208-й год по
русско-византийскому календарю («от сотворения мира»)

стал 1700-м годом по юлианскому календарю. Пётр же ввёл и празднование Нового года 1
января.

Всю государственную деятельность Петра условно можно разделить на два периода:
1695—1715 годы и 1715—1725.

Особенностью первого этапа были спешка и не всегда продуманный характер, что
объяснялось ведением Северной войны. Реформы были нацелены прежде всего на сбор
средств для ведения войны, проводились насильственным методом и часто не приводили
к желаемому результату. Кроме государственных реформ на первом этапе проводились
обширные реформы изменения культурного уклада жизни.

Во втором периоде реформы были более планомерными и направленными на
внутреннее обустройство государства.

В целом реформы Петра были направлены на укрепление Российского государства и
приобщение правящего слоя к европейской культуре с одновременным усилением
абсолютной монархии. К концу правления Петра Великого была создана мощная
Российская империя, во главе которой находился император, обладавший абсолютной
властью. В ходе реформ было преодолено технико-экономическое отставание России от
европейских государств, завоёван выход к Балтийскому морю, проведены преобразования
во всех сферах жизни российского общества.

**Отрывок из поэмы А. С. Пушкина «Медный всадник»
ВСТУПЛЕНИЕ**

Па берегу пустынных поли
Стоял он, дум великих поли,

И вдаль глядел. Пред ним широко
Река неслася; бедный челн
По ней стремился одиноко.

По мшистым, тонким берегам
Чернели избы здесь и там,

Приют убогого чухонца;

И лес, неведомый лучам
В тумане спрятанного солнца,
Кругом шумел.

И думал он:

Отсель грозить мы будем шведу,
Здесь будет город заложен
Назло надменному соседу.
Природой здесь нам суждено
В Европу прорубить окно.

Ногою твердой стать при море.
Сюда по новым им$олц$м
Все флаги в гости будут к нам,

И запируем на просторе.

Прошло сто лот, и юный град,

Полнощных стран краса и диво.
Из тьмы лесов, из тони блат
Вознесся пышно, горделиво;

Где прежде финский рыболов,
Печальный насыпок природы,
Один у низких берегов
Бросал в неведомые воды
Свой ветхий невод, ныне там
По оживленным берегам
Громады стройные теснятся
Дворцов и башен; корабли
Толпой со всех концов земли
К богатым пристаням стремятся;
В гранит оделася Нева;

Мосты повисли над водами;
Темно- зелеными садами
Ее покрылись острова,

И перед младшею столицей
Померкли старая Москва,

Как перед повою царицей
Порфироносная вдова.

"Вот пришел час, который решит судьбу Отечества и так не должны вы помышлять,
что сражаетесь за Петра, но за государство, Петру врученное, за род свой, за Отечество...
А о Петре ведайте, что ему жизнь его не дорога, только бы жила Россия в блаженстве и
славе, для благосостояния вашего"! - нам вспоминаются слова Петра, сказанные им перед
Полтавской битвой.

1. Учитель ОБЖ. Гений русской военной славы, русской доблести, дух надежды
многократно истерзанной Земли Русской. Когда трудно Земле Русской, то мы за
поддержкой и опорой в ратных и трудовых делах обращаемся к примерам прошлого,
которые помогли бы нам выстоять. Выстоять и победить. Среди многих славных русских
имен - имя Суворова стоит особняком. Высшим знаком отличия советского и русского
солдата стало названия - суворовец. Один из высших полководческих орденов - орден
Суворова. И сейчас, когда иноплеменные силы, захватившие Землю Русскую, ломят и
гнут нас, норовят зачернить все прошлое, когда отобрали у нас даже звание русского
человека и. сделали чем-то безродным, второстепенным, низким, нам вновь и вновь светит
сквозь мглу треклятого и подлого нынешнего времени суворовское: «Мы - русские. Мы -
победим!»
2. Выступление 3 - го учащегося.

Александр Суворов родился в Москве 13 (24) ноября 1729 года в семье военного. Его
отец, Василий Иванович Суворов — генерал-аншеф и сенатор — отличался высокой
образованностью, был автором первого русского военного словаря, крестником Петра I.
Мать Суворова — Авдотья (Евдокия) Федосеевна Суворова, в девичестве Манукова. О
ней сохранилось крайне мало сведений. По одной из версий, её отец, Феодосий
Семёнович, принадлежал к старинному роду московского служилого дворянства, с 1725 г.
был вице-президентом Вотчинной коллегии. Авдотья Федосеевна принадлежала к
обрусевшему армянскому роду Мануковых. Потёмкин Таврический: «солдатские шутки
Александра Васильевича явно отзывают кавказским балагурством...».

По родословной легенде, Суворовы происходят от древней шведской благородной
фамилии. Предок их, Сувор, как утверждал сам Суворов в своей автобиографии, выехал в
Россию в 1622 году при царе Михаиле Фёдоровиче и принял российское подданство.

Назван Александром в честь Александра Невского. Детство провёл в отцовском
имении в деревне.

В 1742 году был зачислен мушкетёром в лейб-гвардии Семёновский полк (чтобы
начать положенную законом выслугу лет для офицерского чина), в котором в 1748 году
начал действительную военную службу, постепенно повышаясь в звании.. В Семёновском
полку Суворов прослужил шесть с половиной лет. В это время он продолжал своё
обучение, как самостоятельно, так и посещая занятия в Сухопутном шляхетском
кадетском корпусе, изучил несколько иностранных языков.

Суворов рое слабым, часто болел. Отец готовил его на гражданскую службу. Однако с
детских лет Суворов проявил тягу к военному делу, пользуясь богатейшей отцовской
библиотекой, изучал артиллерию, фортификацию, военную историю. Решив стать
военным, Суворов стал закаляться и заниматься физическими упражнениями. Большое
влияние на судьбу Суворова оказал генерал Ганнибал — друг семьи Суворовых, который,
заметив тягу мальчика к военному делу и Образованность, повлиял на его отца, чтобы тот
избрал для сына военную карьеру.

В 1754 году получил первый чин поручика и был назначен в Ингерманландский
пехотный полк. С 1756 по 1758 год служил в Военной коллегии.

В 1758 году переведён в действующую армию и назначен комендантом Мемеля, с 1759
- офицер главной квартиры русской действующей армии. В своей первой боевой стычке
Суворов участвовал 14 (25) июля 1759 года, когда с эскадроном драгун атаковал и обратил
в бегство немецких драгун.

Начало боевой деятельности Суворова относится к Семилетней войне 1756 - 1763. В
первые годы войны он находился на тыловой службе в чине обер-провиантмейстера,
затем майора и премьер-майора, где познакомился с принципами организации тыловых
подразделений и снабжения действующей армии.

В 1763 - 1769 командовал Суздальским пехотным полком в Новой Ладоге, где составил
«Полковое учреждение» (1764—1765) — инструкцию, содержавшую основные положения
и правила по воспитанию солдат, внутренней службе и боевой подготовке войск.

26 августа (7 сентября) 1762 Суворов произведён в чин полковника и назначен
командиром Астраханского пехотного полка, на который возлагалась задача содержания
городских караулов в Петербурге во время коронации в Москве Екатерины II. По
прибытии в Москву Суворов был принят императрицей, подарившей ему свой портрет.
Позже Суворов напишет на портрете: «Это первое свидание проложило мне путь к
славе...».

15 (26) мая 1769 года Суворов назначается командиром бригады из Смоленского,
Суздальского и Нижегородского мушкетёрских полков и направляется в Польшу для
участия в военных действиях против войск шляхетской Барской .конфедерации
(направленной против короля Станислава Понятовского и России). Поход в Польшу
продемонстрировал результаты обучения солдат по-суворовски: за 30 дней бригада
прошла 850 вёрст, причём в дороге было только 6 заболевших.
Первая польская кампания также стала первым боевым применением опыта, полученного
в Семилетней войне, и разработанной Суворовым тактики и системы подготовки войск,
полностью себя оправдавшей.

Суворов применил тактику, зарекомендовавшую себя ещё в Семилетней войне.
Командуя бригадой, полком, отдельными отрядами, он постоянно перемещался по
Польше и нападал на войска конфедератов, постоянно обращая их в бегство. В частности,
2 (13) сентября 1769 года он одерживает победу над конфедератами у деревни Орехово.

1 (12) января 1770 года возведён в чин генерал-майора.

Перед ним открывалась перспектива продвижения по службе. Суворов постоянно
обращался к чувству национальной гордости, любви к Отечеству, ко всему русскому, в
отличие от современных предателе//укравших тайно даже национальность у русских
людей. Подкреплением нравственного воспитания служило воспитание религиозное.
Мирная передышка была короткой: Россия вступила в полосу войн, долженствующий
выдвинуть ее в великую державу Европы. И Суворов и его солдаты сыграли в этом
решающую роль. )

Потом была потемкинская бездарная осада Очакова. Наступила лютая зима с морозами
до 30 градусов, Солдаты замерзали и отчаянно просили штурма. Наконец, ропот дошел до
Потемкина и он решился на штурм. Разъяренными на все и вся солдатами город был взят
за час. Потемкин решил оставить Суворова в тени забвения и не внес с список
действующих генералов. Суворов кинулся в столицу и пожаловался государыне. Та
поняла эту проблему своего фаворита, и отправила Суворова в армию к Румянцеву. Но
Потемкин сместил Румянцева и вновь оказался под началом невзлюбившего его за
строптивость Потемкина. Здесь Суворову пришлось воевать с австрийцами. Громадные
армии которых турки всегда разбивали успешно. При Фокшанах 25 тысяч союзных войск
наголову разгромили вдвое большую армию турок. Узнав о победе сией, Екатерина даже
заплакала - так ее достала бездарность командующих. После этой победы Суворов по
обыкновению снова взывал о решительных наступательных дествия: «Отвечаю за успех,
если меры будут наступательными; оборонительные же - визирь придет. На что колоть
тупым концом вместо острого?»

Пока Потемкин бездействовал, визирь со 115 тысячной армией пошел на австрийцев.
Те снова взмолились, и Суворов кинулся к ним на помощь. Под Рымкником был знатный
бой. Вчетверо слабейшие русские и австрийские войска, но духом многократно более
крепкие, разгромили турок. Австрийцы прозвали Суворова «генерал- вперед» и говорили,
что русские войска непобедимы, что «перед ними все должно пасть».

Государыня была в неописуемом восторге. В столице был произведен салют в 101
выстрел, отслужен молебен. Суворов получил графский титул с прибавлением-
Рымникский и орден Георгия I степени, бриллиантовый эполет и богатейшую шпагу. Он

также стал графом Австрийской империи. Суворов был по-детски в восторге от наград -
«чуть право, от радости не умер».

После этой победы турки со страха сдали даже сильную крепость Бендеры Потемкину,
которому наконец-то достались лавры победителя. Суворов рвался за Дунай, но Потемкин
не давал ему ходу. Если Потемкина быт как восточный деспот с гаремом из красавиц, то
Суворова был неотличим от солдатского. У Суворова не было даже экипажа, он ездил на
казацкой лошаке и жил среди солдат. Пока Потемкин кутил, Суворов обучал своих
солдат. А Ушаков бил турок на море. Оставалось взять сильную турецкую крепость
Измаил, про которую начальник гарнизона хвастливо говорил, что "скорее небо упадет на
землю, чем Измаил будет взят", но русские солдаты считали, что "как только прибудет
Суворов - крепость возьмут штурмом". Суворов прибыл под Измаил в сопровождении
казака - с узелком вещей. Но солдаты каким-то образом, узнали орудие русского гения и
на наших позициях раздалась приветственная пальба. По общему признанию в лице
Суворова, низенького невзрачного старика, к ним «явилась сама победа».

Измаил обороняли 35 тысяч солдат во главе с опытнейшим военачальником. Суворов
не скрывал трудностей от солдат, но те отвечали хором, что они возьмут эту крепость.

Тогда Суворов далеко в тылу организовал учебу солдат и тщательно готовился к
решающему штурму. И 2 декабря в 3 часа ночи русские войска кинулись на штурм
неприступной твердыни. Турки дрались отчаянно. Каждый дом приходилось брать с бою.
Жертвы с нашей стороны громадные. Но к часам пополудни все было кончено. Крепость
была не просто взята, здесь была истреблена наиболее боеспособная часть турецкой
армии - истреблена меньшинством, воодушевленным одним лишь присутствием
Суворова. Турки пали потому, что встретили в русских войсках самую высокую степень
духовного возбуждения, высшую самоотверженность и самопожертвованность. Все
действовали как Суворов.

Теперь путь русским на Балканы был открыт. Турки впали в панику. Суворов сделался
национальным героем. К нему пришла всеевропейская слава. В честь него все
выдающиеся поэты слагали оды. Тогда все понимали, что он есть величайший русский
богатырь. Но благодаря Потемкину, сгоравшему от зависти, Суворов на этот раз был
обойден наградами. Для видимости он спросил героя, чем того наградить.. Раздраженный
Суворов в присущей ему манере отвечал: "Ниче, князь. Я - не купец и не торговаться сюда
приехал. Кроме Бога и Государыни, никто меня наградить не может". Суворов заслужил
фельдмаршальство, но получил это звание Потемкин. Суворов был ограблен в заслугах,
наградах и славе...

После смерти, Екатерины Суворов попал в опалу: Павел, завидуя славе Суворова,
которая была выше монаршей, третировал его по пустякам. На 67 году служения России
Суворов был отправлен в отставку даже без права ношения своего фельдмаршальского
мундира! Его водворили в родное село Кончанское фактически под арест. Дом был
полуразрушен. Суворову пришлось поселиться на зиму в простую крестьянскую избу. К
нему никого не допускали, письма перехватывались, а на него, бессеребренника,
посыпались всевозможные обвинения в корысти, и таковых исков набралось уже за сто
тысяч. Шла травля и разорение Суворова. И тут спасла из опалы Европа. Венский двор
потребовал на помощь своей бездарной армии самого выдающегося полководца
современной истории, и Павел отпустил Суворова за новой славой.

Петербург ликованием встретил опального фельдмаршала. Даже Павел прослезился и
сказал Суворову: "Веди войну по-своему, как умеешь". Суворов и 70 тысяч русского
войска явились спасением для Австрии от Франции. Суворов был объявлен венским
двором главнокомандующим союзной армии, он был удостоен звания фельдмаршала
австрийского. Сама личность Суворова исключила возможность руководства со стороны.
Суворов строго придерживался правила, что "в кабинетах врут, а в поле бьют". Он
намеревался вести войну САМ. Его пребывание в Австрии: было триумфальным. Он
ЗАРАНЕЕ был признан Победителем, ибо это было ТАК!

6 мая 1800 года он ушел в Надземный Мир. Величие его военного гения столь велико,
что до сих пор вызывает удивление. Вся Русская Земля рыдала, провожая его в последний
земной путь. Он был настолько велик, что все справедливо признавали самую
невозможность вознаградить его при жизни достойно. Как он нужен сейчас поруганной
космополитами Русской Земле, ОН и ЕГО ЧУДО-БОГАТЫРИ, чтобы погнать прочь весь
этот сброд людоедский, захвативший власть и уничтожающий самую душу русскую.
Спасибо ВАМ, русские ЧУДО-ВОИНЫ, СУВОРОВЦЫ! И у меня нет слов, чтобы оценить
подвиг Ваш той мерой, которую Вы заслужили. Бессмертная слава имя ему.

Отрывок из поэмы Константина Симонова «Александр Суворов»

Он под военною трубой

Был вскормлен, вспоен и воспитан.

И добрый барабанный бой
Не раз в бою им был испытан.

На неприступный Измаил
Ведя полки под вражьи клики,

Он барабанный бой ценил
Превыше всяческой музыки.

1. Учитель литературы. Кутузов (Голенищев-Кутузов) Михаил Илларионович (1745-

1813) Светлейший князь Смоленский (1812), русский
полководец, генерал-фельдмаршал (1812). Ученик А. В.
Суворова. Участник русско-турецких войн XVIII в.,
отличился при штурме Измаила. В русско-австро-
французскую войну 1805 командовал русскими войсками в
Австрии и искусным маневром вывел их из-под угрозы
окружения. В русско-турецкую войну 1806-12
главнокомандующий Молдавской армией (1811-12), одержал
победы под Рушуком и Слободзеей, заключил Бухарестский
мирный договор. В Отечественную войну 1812 года
главнокомандующий русской армией (с августа),

разгромившей армию Наполеона. В январе 1813 армия под командованием Кутузова
вступила в пределы Западной Европы.

1. Выступление 4-го учащегося.

Кутузов Михаил Илларионович (1.05.1745—16.04.1813), полководец и дипломат,
ученик и сподвижник А. В. Суворова, генерал-фельдмаршал, светлейший князь
Смоленский (1812). В 1759 Кутузов окончил с отличием Дворянскую школу и был
оставлен в ней преподавателем математики. Участник русско-турецких войн 1768—74 и
1787— 91. В первую русско-турецкую войну отличился в битвах при Рябой Могиле, Ларге
и Кагуле. В 1774 под Алуштой был ранен в висок и правый глаз. В дек. 1790, командуя
левой колонной, участвовал в штурме и взятии турецкой крепости Измаил. В 1792—94
Кутузов возглавил чрезвычайное русское посольство в Константинополь, сумел во время
этой миссии добиться для России выгодных внешнеполитических и торговых
преимуществ. В 1794—95 Кутузов — директор Сухопутного шляхетского корпуса в
Петербурге, в 1795—99 — командующий и инспектор сухопутных войск в Финляндии,
выполнял важные дипломатические поручения в Пруссии, был литовским (1780—99) и с.-
петербургским (1801—02) военным генерал-губернатором. В к. 1805 Кутузов был
назначен главнокомандующим русской армией, действующей в союзе с австрийскими
войсками против наполеоновской Франции. После поражения соединенных русско-
австрийских войск при Аустерлице в дек. 1805 Кутузов вывел русскую армию из

грозящего окружения превосходящими французскими силами и тем спас ее от
уничтожения. После бесславной австрийской кампании Александр I уволил Кутузова из
армии, но в 1806 назначил командующим Молдавской армией, в 1808—09 киевским
военным губернатором. В 1809—11 Кутузов исполнял обязанности литовского военного
губернатора. В н. марта 1811 Кутузов был поставлен главнокомандующим русской
действующей армией во время войны 1806—12 с Турцией. В 1811 Кутузов одержал
крупные победы над турками при крепостях Рущук и Слободзее, за что был возведен в
графское достоинство. В к. мая 1812 (за месяц до начала Отечественной войны 1812)
подписал в Бухаресте выгодный для России мир с Турцией, по которому к России была
присоединена основная часть Бессарабии. В начале Отечественной войны Кутузов был
избран начальником Петербургского и Московского ополчений. 8 авг. 1812 Александр I
назначил Кутузова главнокомандующим 1-й и 2-й соединенными армиями. 26 авг.
состоялось Бородинское сражение. Огромные потери в сражении и отсутствие резервов
заставили Кутузова отступить к Москве. На военном совете в Филях он единолично
принял ответственное решение пожертвовать Москвой, чтобы сохранить армию. По
оставлении Москвы Кутузов совершил марш-маневр, повернув со старой Рязанской
дороги к Калуге, и остановился в Тарутине. Тарутинский лагерь сыграл громадную роль в
пополнении и обучении русских войск для предстоящих сражений с наполеоновской
армией. 6 окт. 1812 под Тарутином был разбит приблизившийся корпус наполеоновского
маршала Мюрата, а 12 окт. в кровопролитном сражении русская армия под
Малоярославцем преградила путь на юг основным силам выступившей из Москвы армии
Наполеона и заставила его отступать по разоренной Старой Смоленской дороге. В
последующих битвах под Вязьмой (22 окт.), Красным (3—6 нояб.) и при переправе
наполеоновских войск через р. Березину (14—16 нояб.) французская армия понесла
существенные потери. 12 дек. 1812 наполеоновские войска были изгнаны из пределов
России. 1 янв. 1813 русская армия под командованием Кутузова перешла границу. В течб.
янв. - марта 1813 русская армия успешно продвигалась вперед, освобождая польские и
прусские города от французских войск. 26 февр. был освобожден Берлин. Кутузов
скончался в немецком городке Бунцлау. Похоронен в Казанском соборе Петербурга.

**Отрывок из романа «Война и мир».**

М.И.Кутузов показан в романе через восприятие маленькой девочки Малаши на совете
в Филях.

Одна только внучка Андрея, Малаша, шестилетняя девочка, которой светлейший,
приласкав ее, дал за чаем кусок сахара, оставалась на печи в большой избе. Малаша робко
и радостно смотрела с печи на лица, мундиры и кресты генералов, одного за другим
входивших в избу и рассаживавшихся и красном углу, на широких лавках под образами.
Сам дедушка, как внутренно называла Малаша Кутузова, сидел от них особо, в темпом
углу за немкой. Он сидел, глубоко опустившись в складное? кресло, и беспрестанно
покряхтывал и расправлял воротник сюртука, который, хотя и расстегнутый, все как будто
знал его шею. Входившие один за другим подходили к фельдмаршалу; некоторым он
пожимал руку, некоторым кивал головой. Адъютант Кайсаров, хотел было отдернуть
занавеску в окне против Кутузова, но Кутузов сердито замахал ему рукой, и Кайсаров
понял, что светлейший не хочет, чтобы видели его лицо.

Только когда в избу вошел Бенигсен, Кутузов выдвинулся из своего угла и подвинулся
к столу, но настолько, что лицо его не было освещено поданными на стол свечами.

Бенигсен открыл совет вопросом: «Оставить ли без боя священную и древнюю столицу
России, или защищать ее?» Последовало долгое и общее молчание. Все лица нахмури-
лись, и в тишине слышалось сердитое кряхтенье и покашливание Кутузова. Все глаза
смотрели на него. Малаша тоже смотрела на дедушку. Она ближе всех была к нему и
видела, как лицо его сморщилось: он точно собрался плакать. Но это продолжалось
недолго.

* Священную древнюю столицу России! - вдруг заговорил он, сердитым голосом
повторяя слова Бенигсена и этим указывая на фальшивую поту этих слов. — Позвольте
нам сказать, ванн? сиятельство, что вопрос этот по имеет смысла для русского человека.
(Он перевалился вперед своим тяжелым телом.) Такой вопрос нельзя ставить, и такой
вопрос не имеет смысла. Вопрос, для которого я просил собраться этих господ, это вопрос
военный. Вопрос следующий; «Спасенье России в армии. Выгоднее ли рисковать потерею
армии и Москвы, приняв сраженье, или отдать Москву без сражения? Вот на какой вопрос
я желаю знать ваше мнение». (Он откачнулся назад на спинку кресла.)

Принять оборонительное сражение под Филями, он, проникнувшись русским
патриотизмом и любовью к Москве, предлагал перевести войска в ночи с правого на
левый фланг и ударить на другой день на пряное крыло французов. Мнения разделились,
были споры в пользу и против этого мнения. Ермолов, Дохтуров и Раевский согласились с
мнением Бенигсена. Руководимые ли чувством потребности жертвы пред оставлением
столицы, или другими личными соображениями, но эти генералы как бы не понимали
того, что настоящий совет не мог изменить неизбежного хода дел и что Москва уже
теперь оставлена. Остальные генералы понимали это и, оставляя в стороне вопрос о
Москве, говорили о том направлении, которое в своем отступлении должно было принять
войско. Малаша, которая, не спуская глаз, смотрела на то, что делалось перед ней, иначе
понимала значение этого совета. Ей казалось, что дело было только в личной борьбе
между «дедушкой» и «длиннополым», как она называла Бенигсена. Она видела, что они
злились, когда говорили друг с другом, и а душе своей она держала сторону дедушки. В
средине разговора она заметила быстрый лукавый взгляд, брошенный дедушкой на
Бенигсена, и вслед за тем, к радости своей, заметила, что дедушка, сказав что-то
длиннополому, осадил его: Бенигсен вдруг покраснел и сердито прошелся по избе. Слова,
так подействовавшие на Бенигсена, были спокойным и тихим голосом выраженное
Кутузовым мнение о выгоде и невыгоде предложения Бенигсена: о переводе в ночи войск
с правого на левый фланг для атаки правого крыла французов.

* Я, господа, — сказал Кутузов, — не могу одобрить плана графа. Передвижения войск
в близком расстоянии от неприятеля всегда бывают опасны, и военная истории
подтверждает это соображение. Так, например... (Кутузов как будто задумался,
приискивая пример и светлым, наивным взглядом глядя на Бенигсена.) Да вот хоть бы
Фридландское сражение, которое, как я думаю, граф хорошо помнит, было... не вполне
удачно только оттого, что войска наши перестраивались в слишком близком расстоянии
от неприятеля... — Последовало, показавшееся всем очень продолжительным, минутное
молчание.

Прения опять возобновились, но часто наступали перерывы и чувствовалось, что
говорить больше не о чем.

Во время одного из таких перерывов Кутузов тяжело вздохнул, как бы сбираясь
говорить. Все оглянулись на него.

* Eh bien messieurs! Je vois que c’est moi que payerai les pots cases, - сказал он. И,
медленно приподнявшись, он подошел к столу. — Господа, я слышал ваши мнения.
Некоторые будут несогласны со мной. Но я (он остановился) властью, врученной мне
моим государем и отечеством, я—приказываю отступление.

Вслед за этим генералы стали расходиться с той же торжественной и молчаливой
осторожностью, с которой расходятся после похорон.

Некоторые из генералов негромким голосом, совсем в другом диапазоне, чем когда они
говорили на совете, передали кое-что главнокомандующему.

Малаша, которую уже давно, ждали ужинать, осторожно спустилась задом с полатей,
цепляясь босыми ножонками за уступы печки и, замешавшись между ног генералов,
шмыгнула в дверь.

Отпустив генералов, Кутузов долго сидел, облокотившись на стол, и думал все о том
же страшном вопросе: «Когда же, когда же, наконец, решилось то, что оставлена Москва?
Когда было сделано то, что решило вопрос, и кто виноват в этом?»

* Этого, этого я не ждал, — сказал он вошедшему к нему, уже поздно ночью,
адъютанту Шнейдеру, - этот я не ждал! Этого я не думал!
* Вам надо отдохнуть, ваша светлость, - сказал Шнейдер.
* Да нет же! Будут же они лошадиное мясо жрать, как турки, - не отвечая, прокричал
Кутузов, ударяя пухлым кулаком но столу, - будут и они, только бы....

11. Выступление **5-го** учащегося.

Герой Отечественной войны 1812 года, партизан Давыдов Денис Васильевич
(16.07.1784-22.04.1839), военно-исторический писатель и поэт. Из дворян. На военной
службе с 1801. В 1807 участвовал во Франко-русской войне, проявив исключительную
храбрость. В Отечественной войне 1812 был инициатором партизанского движения.
Рейды отряда Давыдова нанесли значительный урон французским захватчикам. Давыдов
считал, что партизанское движение способно обратить “войсковую войну в народную”.
Ему принадлежит первое в русской литературе выступление против версии о морозах как
главной причине поражения французской армии. Отказался вступить в масонскую ложу
— тайное общество декабристов, хотя был знаком с М.Ф. Орловым, А.И. Якубовичем,
А.А. Бестужевым, В.Л. Давыдовым и др. Военно-исторические мемуары и статьи
Давыдова — важный источник для изучения возникновения партизанского движения в
России в 1812. Наиболее интересны сочинения Давыдова: “Опыт теории партизанского
действия” (1821), “Встреча с великим Суворовым” (1835), “Мороз ли истребил
французскую армию в 1812 году?” (1835), “Дневник партизанских действий” (изд. 1860).
В записках Давыдова содержится богатый фактический материал, интересные
характеристики А.В. Суворова, М.И. Кутузова, А.П. Ермолова, П.И. Багратиона и др.
Поэзия Давыдова отмечена мотивами свободомыслия. Давыдов послужил прообразом для
одного из героев “Войны и мира” Л.Н. Толстого — Денисова.

ПЕСНЯ

О, как страшно смерть встречать
На постели господином,

Ждать конца под балхадином
И всечасно умирать!

О, как страшно смерть встречать
На постели господином!

То ли дело средь мечей:

Там о славе лишь мечтаешь,

Смерти в коГги попадаешь,

И не думая о ней!

То ли дело средь мечей:

Там о славе лишь мечтаешь!

Я люблю кровавый бой,

Я рожден для службы царской!

Сабля, водка, конь гусарской,

С вами век мне золотой!

Я люблю кровавый бой,

Я рожден для службы царской!

Я люблю кровавый бой,

Я рожден для службы царской!
Сабля, водка, конь гусарской,

С вами век мне золотой!

Я люблю кровавый бой,

Я рожден для службы царской!

За тебя на черта рад,

Наша матушка Россия!

Пусть французишки гнилые
К нам пожалуют назад!

За тебя на черта рад,

Наша матушка Россия!

Станем, братцы, вечно жить
Вкруг огней, под шалашами,
Днем - рубиться молодцами,
Вечерком - горелку пить!
Станем, братцы, вечно жить
Вкруг огней, под шалашами!

1. Учитель ОБЖ. Отечественная война 1812 года явила примеры массового героизма и
самопожертвования народов России. На защиту Родины встали все — и богатые, и
бедные, и пожилые, и молодые, и мужчины, и женщины — все, в ком были живы совесть
и боль за Россию.

Примеры массового подвига проявил русский народ в годы Великой Отечественной
войны 1941— 1945 годов. Советские воины сохранили и приумножили лучшие традиции
российского воинства. В ходе боевых действий воины нашей армии и флота проявили
беспримерное мужество, беззаветную преданность Родине, непреклонную волю к победе,
массовый героизм. Свыше 11,6 тыс. воинов были удостоены звания Героя Советского
Союза, более 7 млн. человек награждены орденами и медалями. Почти 11 тыс. орденов
украсили боевые знамена соединений, частей, кораблей.

Целый месяц стоял насмерть героический гарнизон Брестской крепости. Оставшийся
неизвестным ее защитник штыком выцарапал надпись на стене каземата: "Я умираю, но
не сдаюсь. Прощай, Родина. 21 июля 1941 г.". Оплавленные огнеметами кирпичные стены
крепости стали вечным памятником беспримерному мужеству и стойкости ее защитников.
Не только россияне, но и весь мир помнит несгибаемое мужество городов-героев Москвы,
Ленинграда и Сталинграда, Киска и Минска, Одессы и Севастополя, Новороссийска и
Керчи, Тулы, Смоленска и Мурманска. Города становятся героями лишь тогда, когда
героями становятся их защитники. "Велика Россия, а отступать некуда — позади
Москва!", "За Волгой для нас земли нет" — так понимали свой долг защитники Москвы и
Сталинграда. В беспримерном героизме ярко проявились лучшие качества воинов-
патриотов Великой Отечественной — от рядового Александра Матросова до маршала
Победы Георгия Жукова.

1. Выступление 6-го учащегося.

Жуков Георгий Константинович род. 19.11(1.12). 1896 г. в деревне Стрелковка ныне
Калужской обл. На военной службе с 1915 г. Участвовал в 1-й мировой войне. Был

награжден двумя Георгиевскими крестами. В Красной Армии
с 1918 г. Окончил кавалерийские курсы в 1920 г., курсы
усовершенствования комсостава кавалерии в 1925 г., и курсы
высшего начсостава в 1930 г. В Гражданской войне принимал
участие в должностях командира взвода, эскадрона. После
окончания Гражданской войны командовал эскадроном,
кавалерийским полком, бригадой, дивизией, корпусом,
армейской группой в р-не р. Халхин-Гол (Монголия),
войсками Киевского Особого военного округа. С января по
июль 1941 г. являлся начальником Генштаба — заместителем
Наркома обороны СССР. В годы Великой Отечественной
войны был членом Ставки ВГК, первым заместителем
Наркома обороны СССР и заместителем Верховного
Главнокомандующего, командующим войсками ряда
фронтов. Участвовал в разработке и осуществлении планов

Верховного Главнокомандования и крупнейших операций войны. После войны был
Главнокомандующим Группой советских войск в Германии, Сухопутными войсками,
заместителем Министра Вооруженных Сил СССР, командующим войсками военных
округов, первым заместителем Министра, а с февраля 1955 г. по октябрь 1957 г. -
Министром обороны СССР. Маршал Советского Союза (1943). Четырежды Герой
Советского Союза (1939, 1944, 19.45, 1956), Герой Монголии. Награжден 15 орденами, в
том числе 2 орденами «Победа», Почетным оружием, а также многими медалями и
иностранными орденами. Умер 18.06.1974 г.

6 роте Псковских десантников посвящается.

Не забудет Россия безусые лица
Защищавших восход васильковой весны.

Нам уже никогда ничего не приснится,

Так смотрите за нас наши юные сны.

Мы ни разу свои ордена не наденем
И в парадном строю вдоль трибун не пройдём.

Мы погибли, но мы и погибшие верим:

Не забудет история наших имён.

Мы вернемся домой, чтоб навек там остаться,

Нам последнюю песню в церквях пропоют.

Ведь российский солдат не умеет сдаваться,

Если он защищает Отчизну свою.

14. Учитель ОБЖ. Славные традиции защитников Отечества сегодня продолжают
выпускники нашей школы, проходящие действительную службу в рядах Вооружённых
сил Российской Федерации.

2008

Мартыновский Константин Клёва Николай - окончил 9 классов в 2004 году

окончил 11 классов в 2007 году

Макарышкин Анатолий - окончил 11 классов в 2008 году

**15. Учитель литературы.**

Борис Чичибабин «РОССИЯ, БУДЬ!»

Во всю сегодняшнюю жуть, В краю дремливом хвой и вод,
в пустыни городские где меркнет дождик мелкий,

и днем шепчу: Россия, будь — преображенья твоего
и ночью: будь, Россия. ждет Радонежский Сергий.

Еще печаль во мне свежа И Пушкин молит со свечой,

и с болью не расстаться, головушка курчава:

что выбыл я, не уезжав, «Россия, есть ли ты еще,

из твоего гражданства. отечество, держава?»

Когда все сущее нищо Вся азбука твоя, звеня,

и дни пустым-пустые, мне душу жжет и студит,

не знаю, есть ли ты еще, но с ней не станет и меня,

отечество, Россия. коли тебя не будет.

Почто ж валяешь дурака, Пусть не прочтут моих стихов

не веришь в прорицанья, ни мужики, ни бабы,

чтоб твоего издалека сомкну глаза и был таков —

не взвидел ось лица мне? лишь только ты была бы...

И днем с огнем их не достать,
повывелись давно в нас
твоя «особенная стать",
хваленая духовность.

Изгложут голову и грудь
хворобы возрастные,
но я и днем: Россия, будь —
и ночью: будь, Россия...

Во трубы ратные трубя,—
авось, кто облизнется,—
нам все налгали про тебя
твои славоразносцы.

Ты ж тыщу лет была рабой,
с тобой сыны и дочки,
генералиссимус рябой
довел тебя до точки.

И слав былых не уберечь,
от мира обособясь,
но остаются дух и речь,
История и совесть.

В Днепре крестившаяся Русь,
чей дух ушел в руины,
я вечности твоей молюсь

В ларьках барышники просты,
я в рожу знаю всех сам,
смешавших лики и кресты
с насилием и сексом.

Животной жизни нагота
да смертный запах снеди,
как будто неба никогда
и не было на свете.

Чтоб не завел заемный путь
в тенета воровские,
и днем твержу: Россия, будь! —
и ночью: будь, Россия!

Не надо храмов на крови,
соблазном рук не пачкай
и чад бездумных не трави
американской жвачкой.

В трудах отмывшись добела
и разобравшись в проке,

Россия, будь, как ты была
при Пушкине и Блоке.

Твое обличье — снег и лед,
внутри таится пламя ж,
и Сергий Радонежский ждет,

с отпавшей Украины.

что ты с креста воспрянешь.

Ни твое рабство, ни твой бунт
не ставя на весы, я
и днем тебе: Россия, будь!
и ночью: будь, Россия!

Земля небес, не обессудь,

что, грусти не осиля,

весь мир к тебе — Россия, будь! —

взывает: будь, Россия!

1992

16. Домашнее задание: работа с тестом «Защитники земли русской»

Светлов Иван Петрович,
преподаватель - организатор ОБЖ,
Клёва Алла Ивановна,
учитель русского языка и литературы
МОУ «Сновская СОШ»
Новозыбковского района