Актуальное направление: «МЕМОРИАЛ», посвященный истории политических репрессий и сопротивления несвободе в СССР

**Внеклассное мероприятие для 5-11 классов**

**«И скорбь, и память, и покаяние»**

***Автор: Брусянина Виктория Сергеевна,***

***учитель истории, обществознания***

Ко Дню памяти жертв политических репрессий

Внеклассное мероприятие для 5-11 классов

«И скорбь, и память, и покаяние»

**Цели мероприятия:**

1. Формирование нравственной культуры учащихся, уважительного отношения к исторической памяти своего народа.

2. Воспитание ответственности, потребности личного участия в мероприятиях, посвященных празднованию памятных дат.

**Задачи:**

1.Воспитывать уважение, доброе отношение к окружающим людям.

2.Развивать гражданские качества, патриотическое отношение к России и своему краю, формировать личностно-ценностные отношения к своему родному краю.

3.Формирование толерантности и толерантного поведения в условиях полиэтничности, поликонфессиональности региона;

4.Формировать способность и готовность к использованию краеведческих знаний и умений в повседневной жизни; видение своего места в решении местных проблем сегодня и тех вопросов, которые будут стоять перед ними в будущем.

Мероприятия ко дню памяти жертв политических репрессий проводится с учащимися старших классов. По данной теме оформлена книжная выставка (Шаламов В.Т. - «Колымские рассказы», Ахматова А.А. - «Реквием», Солженицын А.И. – «Архипелаг ГУЛАГ», Замятин Е.И. - «Мы», Платонов А.П. - «Котлован»); организована встреча с пострадавшими от репрессий и их родственниками.

**Место проведение** – актовый зал

**Приглашённые гости** – ветераны педагогического труда поселка и труженики тыла, учителя-предметники, работники поселковой библиотеки.

**Участники**– организатор учитель истории, ведущий, ведущая, чтецы, приглашенные гости.

На протяжении всего мероприятия на экране демонстрируются фрагменты документальной  хроники, проецируются фотографии репрессированных.

На стене висит плакат

**Без памяти прошлого,**

**нет настоящего,**

**а тем более будущего…**

**Звучит музыка «Реквием»**

**Организатор мероприятия** (учитель истории). Добрый день! Сегодня наша страна отмечает День памяти жертв политических репрессий. В этот день в России вспоминают миллионы людей, которые были необоснованно подвергнуты репрессиям, отправлены в исправительно-трудовые лагеря, в ссылку, лишены жизни в годы сталинского террора. Память о национальных трагедиях так же священна, как память о победах.

Они мирно жили и честно трудились,

Но в одночасье все изменилось.  
Сломаны судьбы, надломлены души,  
Стенанья родных. Как можно их слушать?  
Сегодня, в день памяти этих несчастных  
Мы вспомним, как все это было ужасно.  
Стыдливо потупив глаза от родных,  
Мы тихо попросим: «Простите за них!»

**1 Ведущий:**

В несметном нашем богатстве  
Слова драгоценные есть:  
Отечество,   
Верность  
Братство…  
А есть еще  
Совесть  
Честь  
Ах если бы все понимали,  
Что это не просто слова,  
Каких бы мы бед избежали!  
И это не просто слова.

«Память - драгоценное сокровище человека, без нее не может быть ни совести, ни чести, ни работы ума…Память к прошлому - надежный ключ к настоящему», - писала Лидия Чуковская в одном из своих открытых писем, подготовленных к 15-летию со дня смерти Сталина. С 1985 года идет время глубокого переосмысления прошлого: возврат к нему позволяет осознать негативы тех лет, а главное – причины, их порождающие, чтобы не допустить их возникновения в сегодняшней действительности.

2 июля 1937 года было принято постановление Политбюро ЦК ВКП(б) ПБ-51/94 «Об антисоветских элементах». В его исполнение 5 августа 1937 года издан приказ НКВД СССР №0044, который положил начало операции массовых чисток. К середине ноября 1938 года без суда вынесено 681 692 смертных приговора, которые были приведены в исполнение немедленно. Более 1,7 млн. человек были отправлены в лагеря.

Великая, воспетая любовью,

Страна страшнейших гроз и ураганов,

Полей просторных, политых кровью,

Студивших душу горестных туманов.

Земля своих красот необозримых,

Богатств огромнейших, открытых,

Людей талантливых неповторимых,

Традиций многих незабытых.

И как Россию мы не ломали,

В дугу не гнули и под дых не били,

С лица земли не стерли и не смяли,

Свободы дух не укротили.

**2 Ведущий:**

Всем, кто клеймён был статьёю полсотни восьмою,  
кто и во сне окружён был собаками, лютым конвоем,   
кто по суду, без суда, совещаньем особым   
был обречён на тюремную робу до гроба,  
кто был с судьбой обручён кандалами, колючкой, цепями,  
им наши слёзы и скорбь, наша вечная память!

День памяти жертв политических репрессий — проходит в России и других бывших республиках СССР ежегодно [30 октября](http://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F), начиная с 1991 года. В этот день проходят митинги и различные культурные мероприятия, в ходе которых вспоминают о пострадавших от политических репрессий, в школах организуют «живые» уроки истории, на которые приглашаются свидетели этих трагических событий.

По данным правозащитного центра «[Мемориал](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB)», в России насчитывается около 800 тысяч пострадавших (в их число, согласно Закону о реабилитации жертв политических репрессий, входят также дети, оставшиеся без попечения родителей).

30 октября 1990 года на площади Дзержинского (ныне Лубянка) был установлен валун, привезенный с Соловецких островов, где в 20-х-30-х годах прошлого столетия находился один из самых страшных советских лагерей - Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН), в котором было уничтожено около миллиона человек. На камне была высечена надпись: «Этот камень с территории Соловецкого лагеря особого назначения доставлен Обществом «Мемориал» и установлен в память о миллионах жертвах тоталитарного режима 30 октября 1990 года в День политзаключенного в СССР». Траурную панихиду по загубленным отслужил отец Глеб Якунин.

Соловецкий камень



С этого момента Соловецкий Камень стал одни из тех мест в Москве, где пострадавшие от репрессий могут помянуть своих родных и друзей.



**Стихотворение Алексея Кротова « Зажгите свечи»  читает учитель - по очереди зажигают свечи участники мероприятия.**

Когда горят поминальные свечи,   
И зал в минуту скорби затих,   
Мне кажется, сюда, на эту встречу,   
Слетаются души наших родных.

Они спешат сюда из Казахстана,   
Якутии, Чукотки, Воркуты,   
С Вишеры, Усолья, Магадана,   
Беломора, Соловков, Читы.

Мне кажется, они своих здесь ищут,   
И радуются, что хранит нас Бог,   
Что «черный ворон» по ночам не рыщет,   
Не слышно стука кованых сапог.

Они взывают к нам, пока живущим,   
И, кажется, мы слышим этот глас:   
«Родимые, добрее станьте, лучше,   
Зажгите свечи, помяните нас».

Я думаю, пока есть мы, живые,   
Пока потомки наши будут жить,   
В день Памяти всегда, по всей России   
Свечам гореть, поминовенью быть.

Горят пусть свечи светом негасимым,   
И пусть в сердцах людей не гаснет свет.   
Я верю: благодарная Россия   
Жертв не забудет, не забудет, нет!

В 1991 году решением Верховного Совета Российской Федерации 30 октября был объявлен национальным днём памяти жертв политических репрессий. А 18 октября 1991 года был принят Закон Российской Федерации «О реабилитации жертв политических репрессий». Государство признало вину перед гражданами своей страны за преступления большевистского партийно-советского режима. Указ президента знаменовал разрыв нового государства с советским репрессивным режимом. Насколько этот разрыв подтверждается новой практикой, мы можем судить сами. В каждом городе, селе нашей огромной страны потомки репрессированных и все, кто неравнодушен к тем страшным годам в этот день скорбят о безвинно убиенных.

Не надо, не беги из Соловков.

Ты знаешь, чем кончаются побеги –

Еще теснее будет гнет оков

И дальше от свободы и победы.

Тут главная победа над собой,

А не над духом времени и места,

Где в камни упирается прибой,

Не зная выхода, не ведая протеста.

Где солона вода и горек хлеб,

И склеп распахнут тяжело и слепо

Горит свеча над книгою судеб,

Молчат, как судьи, своды склепа.

Над Белым морем белым облакам

Вольно парить, как вознесенным душам.

Не надо, не тоскуй по Соловкам,

 Закроем книгу и свечу потушим.

**Звучит стихотворение Анны Ахматовой «Перед этим горем гнутся горы» в исполнении ученицы 8 класса**

Перед этим горем гнутся горы,  
Не течёт великая река,  
Но крепки тюремные затворы,  
А за ними “каторжные норы”,  
И смертельная тоска.  
Для кого- то веет ветер свежий,  
Для кого-то нежится закат –  
Мы не знаем, мы повсюду те же,  
Слышим лишь ключей постылый скрежет  
Да шаги тяжёлые солдат.  
Подымались как к обедне ранней,  
По столице одичалой шли,  
Там встречались, мёртвых бездыханной,  
Солнце ниже, и Нева туманней,  
А надежда всё поёт вдали.  
Приговор…. И сразу слёзы хлынут,  
Ото всех уже отделена,  
Словно с болью жизнь из сердца вынут,  
Словно грубо навзничь опрокинут,  
Но идёт.…Шатается.…Одна.  
Где теперь невольные подруги  
Двух моих осатанелых лет?  
Что им чудится в сибирской вьюге,  
Что мерещится им в лунном круге?  
Им я шлю прощальный мой привет.

**1 Ведущий:** Страшное время пережил наш народ, и навряд ли можно оставаться равнодушным всем нам к трагическим страницам своей истории. Нельзя, потому что «кто живет без печали и гнева, тот не любит Отчизны своей». Судьба людей была поистине героической и одновременно трагической. Для вас, молодого поколения, неправдоподобно звучат сегодня такие понятия, как расстрелы по разнарядкам, геноцид народов. Но все это было! И не дай Бог, чтобы повторилось все то, отчего мы уходим все дальше и дальше.

**2 Ведущий:** Система контроля и отчетности в лагерях была жесточайшей. Администрация каждого лагеря регулярно отчитывалась за такие показатели, как численность спецконтингента, процент смертности, число побегов. Как это ни парадоксально прозвучит, некоторых руководителей подразделений репрессировали, если они допускали повышенную смертность среди заключенных. Главная задача лагеря была чисто производственная. Если заключенные умирали, болели и не выходили на работу, то страдал, прежде всего, план, за выполнение которого начальство отвечало головой. Так что массовых казней заключенных здесь не было и вряд ли могло быть. Расстреливали же обитателей либо за побег, преступления, совершённые в лагере, либо за отказ от работы. В этом случае проводилась выездная сессия суда и приговорённый эпатировался к месту исполнения приговора (например, в знаменитый Владимирский Централ).

**Звучит песня Б. Окуджавы «Пока земля еще вертится» на фоне этой музыки звучат слова:**

Ни тысячи инженеров, арестованных в связи с «Шахтинским делом»; ни сотни тысяч замученных, расстрелянных, загубленных в 1937 – 1938 гг. партийцев, наивно веривших, что они – ум, честь и совесть эпохи строят светлое будущее для всех трудящихся; ни миллионы крестьян, поверивших «новой экономической политике», объявленной в 1921 году и оказавшиеся через 7 лет жертвами «политики ликвидации кулачества как класса». Не боролись против власти ни расстрелянные маршалы и генералы – почти весь советский генералитет, ни поэты: Гумилёв, Табидзе, Смеляков, Заболоцкий; ни артисты – Русланова, Дворжецкий, Михоэлс, ни автор траектории будущего американского полёта на Луну Кондратюк, или будущий руководитель советской космической программы Королёв, или самолётостроитель Туполев, ни генетики Вавилов, Пантин, Тимофеев–Ресовский, ни наш физик Румер, астроном Козырев, историк Гумилёв, ни поголовно уничтоженный еврейский антифашистский комитет, ни жертвы послевоенного «ленинградского дела», не говоря уже о миллионах пленных солдат…Крупнейшие лагеря, в которых отбывали наказания заключённые, находились на Соловках и на Колыме. Условия содержания заключённых в этих лагерях привели к большим человеческим жертвам. Охрана на Соловках состояла из сотрудников ОГПУ, уличённых в прегрешениях по службе и отправленных на Соловки для исправления. И они творили там произвол. Новых заключённых встречали словами: «Здесь не Советская республика, а Соловецкая! Усвойте! Нога прокурора ещё не ступала на соловецкую землю, и не ступит! Знайте! Вы сюда присланы не для исправления! Горбатого не исправишь». Жизнь походила на театр абсурда. Выпускался свой журнал «Соловецкие острова». А с 1926 г. на него была объявлена Всесоюзная подписка. Существовал и свой драматический коллектив, потому что там сидело много деятелей культуры. А ботаники и искусствоведы состояли в Соловецком обществе краеведов. С Соловецких островов было только два побега. Существовали разные меры умерщвления людей. Из 84 тысяч погибло 43 тысячи человек. На Колыме в разные годы отбывали наказание 2,5 млн. человек, из них погибло 950 тыс. человек. Умирали от истощения и связанными с ним болезнями. Размер пайка стал для лагерной администрации главным средством заставить заключённых до конца выкладываться на работе. Ударникам полагался усиленный паёк и возможность досрочного освобождения, а тем, кто не выполнил норму, безжалостно паёк урезали. С 1938 г. начали проводить массовые расстрелы, тем самым избавляясь от неугодных заключённых.

Люди, сквозь призму сегодняшних дней

Помните зверство кровавых вождей.

Их произвол мы не можем забыть.

Нужно его навсегда запретить.

Память замученных в пытках священна.

Память убитых в застенках нетленна.

Где их могилы? Никто нам не скажет.

Пусть на тела их земля пухом ляжет.

Жертвам репрессий с открытой душой.

Провозгласите всевечный покой.

Свечи поставьте, колени склоните

Память о них навсегда сохраните.

Почтим память безвинно убиенных и пострадавших минутой молчания. **Минута молчания**

**2 Ведущий:** Сегодня мы говорим об этом вслух, не стесняясь, не боясь. А ведь было время, когда наши бабушки и дедушки, отцы и матери боялись говорить, что кто-то из родных был «врагом народа», что многие оказались здесь на нашей земле, не по своей воле, а были сосланы в Сибирь как спецпереселенцы, а по-другому – раскулаченные. Шло время, репрессированные были реабилитированы (основная масса, к сожалению, посмертно). Годы, проведенные в лагерях, тюрьмах, ссылках засчитывали в трудовой стаж, репрессированные приравнивались к ветеранам тыла времен Великой Отечественной войны, получали льготы, положенные ветеранам…

Правда, Правда, не плачь от бессилья,  
Пред машиной земной не сробей.  
Распахни свои мудрые крылья,  
В ипостаси последней своей.

Предъяви электронному веку.

Свой бессмертный терновый венец.  
Послужи на земле человеку –  
Твое время пришло, наконец.

**1 Ведущий**: Спецпереселенцы! Кто они? Классовые враги или жертвы системы? Сколько их было? Какова их судьба? В одной из публикаций утверждается, что по официальным данным за два года было сорвано с родных мест около миллиона хозяйств. А это значит, как минимум 4 миллиона человек.

**Звучит стихотворение Анны Ахматовой «Уводили тебя на рассвете» в исполнении ученика 10 класса:**

Уводили тебя на рассвете,

За тобой, как на выносе, шла,

В темной горнице плакали дети,

У божницы свеча оплыла.

На губах твоих холод иконки,

Смертный пот на челе... Не забыть!

Буду я, как стрелецкие женки,


Под кремлевскими башнями выть.

**2 Ведущий**: Как дурной полузабытый сон уходят давно минувшие 30-е годы, но в памяти людей, переживших это время, они не забылись. Перед нами горькие исповеди жертв политических репрессий.

Сегодня у нас в гостях Кондзельская Валентина Владимировна, жительница нашего поселка, - дочь реабилитированной семьи.

- Как на вашей семье  отразились годы репрессий? Вам слово.

«Из рассказов моей мамы, я была еще маленькой. Жили на Украине в Херсонской области. Семья состояла из шести человек: родители, два брата Игон и Александр, две сестры Фрида и Альма. (Альма моя мама). Жили в бревенчатом доме, имели лошадь, плуг, корову. В 1931 году как раскулаченную семью отправили на спец поселение в Молотовскую (Пермскую) область деревню Ивака, которая находилась в глубокой тайге. Дедушка и бабушка работали на лесоповале. Мама рассказывала, как по ночам увозили из соседних домов мужчин. Добираться можно было только пешком или на лошадях. Затем им разрешили переехать в более крупный поселок Карьер-Известняк. Там она встретила моего отца, тоже репрессированного с Западной Украины. Мама работала на добыче известкового камня. Из ее рассказов, в то время всем было тяжело жить. С 1931г по 1947годы семья находилась на учете как раскулаченная семья, а с1947г по 1948г как лицо немецкой национальности. В 1953 году родилась я. Оказывается, я тоже была на учете и только 2 июля 1954 года меня сняли с учета и реабилитировали. В 1955 году мама, папа, брат и я приехали в поселок «Путь Октября» и живем здесь, по сей день. Теперь о том, что я помню. Жили мы в комнатке в бараке. Папа - тракторист, мама-разнорабочая. О том, что моя мама и тетя Фрида по национальности немки я узнала не сразу. Маму в поселке звали не Альма Фридриховна, а Алевтина Федоровна. В школе, где я училась, практически не говорили о национальности, т.к. у людей осталось негативное отношение к немцам после войны. За мои годы мне приходилось не раз говорить, что мои родители не фашисты, а такие же люди, как русские, татары и др. Я стеснялась вести разговор о национальности. Я не помню, с какого года начали немцы возвращаться в Германию, но только тогда изменилось отношение к нации. Появилось какое-то тепло, стали спрашивать, есть ли у нас родственники в Германии т.д. Да, я не застала те тяжелые годы, но я горжусь, что моя мама была немка. За свою трудовую жизнь она получила много грамот, медалей и ценных подарков. Мама умерла, но она так и не узнала, что ее реабилитировали. Все документы и справки собирала я. Спасибо государству, что обратило внимание на таких людей, за льготы, которыми мы пользуемся. Посмотрите, как выглядит справка о реабилитации».



**Читает стихотворение Владимира Антонова « Мы – жертвы репрессий» ученица 10 класса**

Мы – жертвы репрессий.  
Вы, кажется, так называете нас.  
И, судя по прессе,  
Мрак минул, и пробил положенный час.  
С пакетов молчанья осыпался коей –  
И хрустнул на ваших зубах!  
Да только не стало, не стало светлей  
В несчитанных наших гробах.  
Когда спозаранку стучали к нам в дверь,  
Вонзая в рассвет голоса,  
Мы вместо прощанья шептали: “Не верь!”,  
Целуя родные глаза.  
И капли в следы нам вколачивал дождь,  
И тлели распятия рам!  
И щурился в спины нам бдительный вождь  
С портретов по красным углам.

Но в лагерных дебрях и в камерной мгле  
Мы гнали сомнений мираж  
И верили свято, что нет на земле  
Судьи справедливей, чем наш.  
Но не докричаться – кричи не кричи.  
Не выжить – молчи не молчи.  
И, бросив щиты, обнажили мечи  
Улыбчивые палачи.

**1 Ведущий:** За тысячу километров переселялись не только взрослый люд, но и дети, старики, инвалиды. Днем и ночью шли переполненные «раскулаченные» железнодорожные эшелоны, одна за другой плыли по рекам баржи, все дороги были забиты повозками и толпами людей. Они уже были лишены всех гражданских прав, и для них придумали название «спецпереселенцы». Стояли крик и плач, когда погружали на баржи и буксирные пароходы. Стучали по ночам в дома и давали 2 часа на сборы для отправки на спецпоселение. Люди в одночасье лишались всего, что было нажито.

**Звучит стихотворение «У памятника»**

На старом Егошихинском кладбище

Среди могил, надгробий и крестов

Воздвигнут памятник, каких нигде не сыщешь:

Он состоит из лагерных столбов.

Он на бугре застыл в молчанье скорбном.

На нем «колючка» - символ лагерей -

И колокол - глашатай самых скорбных

И душу раздирающих вестей.

В День Памяти безвинно убиенных,

Погибших от советских палачей,

На зов его глухой, проникновенный

Сюда приходят тысячи людей.

Они стоят с зажженными свечами,

И каждый в мыслях где-то далеко,

Лишь по глазам, наполненным слезами,

Понять их можно, как им нелегко.

Они родных в тридцатых потеряли

И их могил не могут отыскать.

Того, что в жизни сами испытали,

Не дай, Господь, кому-то испытать!

Пусть с чьих-то губ злословье не сорвется,

В нас для ответа есть еще запал,

Пока мы живы, будем мы бороться,

Тому порукой наш «Мемориал»!

**2 Ведущий:** Власти на местах были не готовы к такому наплыву ссыльных. Поток несчастных и обездоленных продолжал нарастать, а жизнь вместе с местным населением переселенцам постоянно не разрешалось, чтобы не допустить «вредных кулацких настроений».

**Стихотворение Валерия Михайлова «Мы жили крестьянским хозяйством» читает ученица 11 класса**

Мы жили крестьянским хозяйством,  
Трудясь от зари до зари,  
Умели мы многое делать –  
Уральцы, мордва, волгари.

Но год наступил переломный,  
И нас стали в тюрьмы сажать,  
А жен и детей, малолетних  
Семьей кулаков обзывать.

Вины за собой мы не знаем,  
Нам каяться было бы грех,  
Но все ж про судьбу нашу злую  
Расскажем же кто-то для всех…

Но разве сломить нашу силу  
Рукою неверной судьбы?  
Покамест не слягу в могилу,  
С судьбой не закончу борьбы.

**1 Ведущий:** В глухих таежных местах, в стороне от населенных пунктов отводились места для жительства. Вначале люди ютились в землянках и палатках, норах на берегах рек, валили лес, корчевали пни, строили для себя жилье.

А может быть и по другому  
Решил мужик судьбу свою.  
Коль нет путей обратных к дому,  
Не пропадем в любом краю.

Так возникло множество деревень.

**1 Ведущий:** Ещё не застыли реки, но снег уже припорошил землю, когда переселенцев погрузили на большие неводники и привезли теперь уже на постоянное место жительства. Причалив к берегу, «новоселы», прорубили в густом тальнике дорогу к наспех сделанным из хвойного лапника шалашам. И сразу, объединившись по несколько семей, приступили к строительству «зимних квартир» - землянок. По национальному составу картина деревень была довольно пестрой. Татары, русские, мордвины, чуваши, евреи и другие национальности. По современным меркам, кроме как нищими их больше никак нельзя было назвать. Одеты были в самодельную одежду из холста, на ногах у всех, от мала до велика, были лапти.

**Стихотворение Анны Ахматовой «Из-под каких развалин говорю» читает ученица 8 класса**

Из-под каких развалин говорю,   
Из-под какого я кричу обвала   
Как в негашеной извести горю   
Под сводами зловонного подвала.

Я притворюсь беззвучною зимой   
И вечные навек захлопну двери,   
И всё-таки узнают голос мой,   
И всё-таки ему опять поверят.

Вам, пережившим горе в полной мере,   
Порой не знавшим – доживёшь ли до рассвета.   
Не потерявшим дух в стремленьях и вере   
От всей души желаем – многая вам лета.

**2 Ведущий:** Число могил на кладбищах нередко превышало количество живущих: умирали от голода, холода, тяжелого физического труда. А еда? Ели березовую кору, сушили, толкли, потом добавляли лебеду и пекли коржики... доведенные до отчаяния – ели собак.

**1 Ведущий:** Не обошел спецпереселенцев и 1937 год. К липкой уличке «спецпереселенец» добавилось еще одна «дети врагов народа».

**2 Ведущий:** Одно из самых черных пятен в истории нашей – массовые репрессии.

На страх матерям и невестам,  
Предвестьем их бед и невзгод,  
Ходил по ночным подъездам  
Тридцать седьмой год.

Людей забирали среди ночи. Куда? Никто не знал куда! За что? Никто не знал за что!

**1 Ведущий:** Забирали отцов, матерей. Многим давали сроки, а многих расстреливали без суда и следствия в течение 3-х дней, недели, месяца.

Уводили человека, и след его терялся. Как будто и не было его совсем. Никто из родных не знал ни о приговоре, ни о месте захоронения.

Какая дьявольская сила

Их гонит строем в никуда

В полях безропотной России

Они исчезнут навсегда.

Запоминай, мой друг свидетель,

Какие страшные дела

Идут – бредут на белом свете,

И бьют навзрыд колокола.

И неужели воля божья

Благословила этот ад,

Где свет свободе не поможет

И к правде нет пути назад?

**2 Ведущий:** 25ноября 1938 года на пост народного комиссара внутренних дел назначен Берия, большинство «ежовских» следователей арестовано и расстреляно, 327400 «ежовских» узников освобождено. Сам Ежов был назначен народным комиссаром водного транспорта, затем этот наркомат упразднили, а Ежов арестован и расстрелян. Но о его аресте, суде и расстреле никогда не сообщалось официально, лишь в языке возникло слово «ежовщина», но официально и оно не употреблялось. Исчисляемое миллионами, количестве жертв Большого Террора остаётся неопределённым, места их захоронения открываются случайно. Наследники НКВД делают всё, чтобы не допустить обнародования расстрелянных списков. Вот, например, в Карелии вблизи Медвежьегорска обнаружено массовое захоронение. Здесь 27 октября 1937 г. были расстреляны 1111 человек

**Стихотворение Анны Ахматовой «Две России - взглянули друг другу в глаза» ученик 11 класса**  
Две России - взглянули друг другу в глаза,   
Ужаснулись, и вновь отвернулись,   
Ибо правда была - откровенна и зла,   
Отражая - доносы и пули.   
Да и что же такое ответить могли   
Палачи - своим выжившим жертвам,   
Не успевшим упасть под гортанное «Пли!»,   
Уцелевшим ли, павшим ли, мёртвым.   
Что ответить - лежащим в безвестных полях,   
Вдоль несчётных дорог и каналов,   
Где шумят о погибших теперь тополя,   
Где смеяться и петь - не престало.   
Да, и ныне - потомки былых палачей   
Вновь тоскуют по «чёрным Марусям»,   
Снова ждут и погромных «хрустальных ночей»,   
И тиранов - вновь ждут, не дождутся.   
Что же им, палачам, своим жертвам сказать,   
Тем, которых убили их пули? -   
Две России - взглянули друг другу в глаза,   
Ужаснулись, и вновь отвернулись...

**Ведущий 1.**Из воспоминаний Анны Ахматовой **«**У них была обычная крестьянская семья – отец, мать, пятеро детей. Немного пашни, дом, лошадь и корова, одна беда – отец был грамотным. Они попали под раскулачивание. У них отобрали все, жить стало невыносимо, и отец вынужден был перебраться с семьей в Краснодарский край к родственникам. Живя уже здесь, он, возможно случайно, прогово­рился о том, что он раскулаченный, а позднее они узнали, что это было сделано по доносу. Его за­брали и расстреляли в 45 лет. Тогда полдеревни арестовали и увезли детей в неизвестном направ­лении. Детей отнимали у матерей, но их мать долгое время пряталась по погребам, поэтому убе­регла всех пятерых. Растила их одна. Разве можно передать, как тяжело ей было тогда. Для всех они были враги народа, и куда бы они ни обращались за помощью, отовсюду их гнали. У ребяти­шек не было ничего, чтобы обуть и одеть. Они друг друга пережидали, чтобы взять одежду и идти в школу, даже опухали от голода. Но всех их мать выходила, вырастила и умерла, так и не дож­давшись весточки от отца. «Мама до самой смерти его ждала, верила, что он живой, что он вернет­ся, он же ни в чем не виноват!» Однажды на очередной ее запрос в государственные органы ей неожиданно быстро пришел ответ: умер в заключение от анемии, и даже пенсию назначили. А его в 1938 году «тройкой» НКВД приговорили к расстрелу. Расстре­ляли в тюрьме в Минусинске на берегу реки Абакан. Их было множество тогда, приговоренных к расстрелу, выводили на берег, расстреливали и трупы сбрасывали в реку».

На колья дощечки прибиты

Крестом

Фамилий не пишется – номер.

Они умирали, не бросив кирки,

В карьере, на трассе, в траншее

Пеллагры шершавые воротника

Расчесывая на шее.

Убиты в побегах, скосила цинга –

Навеки… дождались свободы.

**1 Ведущий:**«Хранить вечно» и «Совершенно секретно». Эти две надписи стояли на следственных делах репрессированных. Эти дела держали до недавнего времени за семью печатями и замками, как государственную тайну.

**Звучит стихотворение Анны Ахматовой «Узнала я, как опадают лица» в исполнении ученицы 10 класса**

Узнала я, как опадают лица,  
Как из-под век выглядывает страх,  
Как клинописи жёсткие страницы  
Страдание выводит на щеках,  
Как локоны из пепельных и чёрных  
Серебряными делаются вдруг,  
Улыбка вянет на губах покорных,  
И в сухоньком смешке дрожит испуг.  
И я молюсь не о себе одной,  
А обо всех, кто там стоял со мною  
И в лютый холод, и в июльский зной  
Под красною, ослепшею стеною.

**2 Ведущий:**

О чем историк умолчал стыдливо,

Минувшее не вычерпав до дна,  
О том на полках старого архива  
Помалкивая, помнят письмена.  
Бумажная, безжалостная память,  
Не ведая ни страха, ни стыда,  
Немало тайн сумела заарканить  
В недавние и давние года.  
Но народная память - самый надежный хранитель.

Людей арестовывали за связь с контрреволюционными бандами, за принадлежность к троцкистско-бухаринским организациям. Знали ли наши деды, прадеды, что это такое, я не уверена. Трудно представить состояние и мысли людей, когда их ставили к стенке.

В нашем поселке «Путь Октября» живет сын репрессированных отца и деда Вольтрих Александр Викторович. Его отец Вольтрих Виктор Иосифович 1928 года рождения, уроженец поселка Дерепчин, Журинского района, Винницкой области. Сын незаконно осужденного и реабилитированного Вольтрих Иосифа Фридриховича. Вольтрих В.И. на основании Закона РФ от 18 октября 1991 года «О реабилитации жертв политических репрессий» признан пострадавшим и реабилитирован.Справка №12192 от 20 июля 1992 года. Справка Прокуратуры Челябинской области №13/1122 от 26.08.1996 года.

Вольтрих Иосиф Фридрихович 1901 года рождения, уроженец поселка Дерепчин, Журинского района Винницкой области. По приговору Челябинского областного суда от29 февраля 1943 года по ст.58-10,ч.2 УК РСФСР осужден к 10 годам лишения свободы. Вольтрих Иосиф Фридрихович реабилитирован по заключению прокурора Челябинской области от 20 июля 1992 года. Справка №12192 от 20 июля 1992 года. Справка Прокуратуры Челябинской области №13/1122 от 26.08.1996 года.

Бывший наш ученик, Рыбаков Александр Алексеевич, 1938 года рождения сын, незаконно осужденного и реабилитированного Рыбакова Алексея Нефедовича. Рыбаков Александр Алексеевич на основании Закона РФ от 18 октября 1991 года «О реабилитации жертв политических репрессий» признан пострадавшим и реабилитирован.

**Читает стихотворение Бориса Слуцкого «Ложка, кружка и одеяло» ученица 9 класса**

Ложка, кружка и одеяло.  
Только это в открытке стояло.  
Не хочу, на вокзал не пойду.  
С одеялом, ложкой и кружкой.  
Эти вещи вещают беду  
И грозят большой заварушкой.  
Наведу им тень на плетень.  
Не пойду. – Так сказала в тот день  
В октябре сорок первого года  
Дочь какого-то шваба иль гота  
В просторечии немка: она  
Подлежала тогда выселению.  
Все немецкое население  
Выселялось. Что делать, война.  
Поначалу все же собрав  
Одеяло, ложку и кружку,  
Оросив слезами подушку,  
Все возможности перебрав:  
Не пойду, с немецким упрямством,  
Пусть меня волокут с тягачом!  
Никуда! Никогда! Нипочем!  
Между тем надежно упрятан  
В клубе дыма  
Казанский вокзал  
Как насос высасывал лишних  
Из Москвы и окраин ближних,  
Потому что кто-то сказал,  
Потому что кто-то велел.  
Это все исполнялось прытко  
И у каждого немца белел  
Желтоватый квадрат открытки.  
А в открытке три слова стояло:  
Ложка, кружка и одеяло.

**1 Ведущий:** «Народ не бывает плохим». Так в свое время сказал писатель Симонов. Репрессированные народы не озлобились в ссылке и в лагерях. Они помогали фронту, собирали деньги на постройку танков и самолетов, тайно убегали на фронт под чужой фамилией и получали ордена как самозванцы, - мнимые Волковы, Петровы и Ивановы.

**Читает стихотворение Николая Самойлова «Народом чаша выпита до дна» ученица 8 класса**

Народом чаша выпита до дна   
За ту войну в четыре долгих года,   
Но всем нам помнится еще одна война,   
Сгубившая часть нашего народа.

Вел ту войну палач из палачей,   
С ним берии, ежовы и ягоды.   
Мы испытали: нет войны страшней,   
Когда воюют с собственным народом.

Страну покрыли сетью лагерей,   
Где псы и стражи злые без предела.   
Там зэков не считали за людей:   
Их жизнь цены в Гулаге не имела.

Людей тогда казнили без суда   
По знаку палачей в расстрельных списках,   
И жертвы исчезали без следа.   
Над ними ни крестов, ни обелисков.

И данных нет - безмолвствуют архивы,   
Родных могил уже не отыскать.   
Друзья мои, пока мы с вами живы,   
Успеть бы поименно всех назвать.

**2 Ведущий:** Только в 1955 году «наказанным» народам вернули паспорта, разрешили свободно передвигаться по стране. Слушая воспоминания прошедших сталинские лагеря и трудармию, проникаешься уважением к этим людям, выдержавшим и пережившим то время.

**1 Ведущий:** Репрессирован… Реабилитирован…

Какая человеческая трагедия стоит между этими словами! Человеческая трагедия длинною в жизнь. Сегодня настало время покаяния. В нашем районе более 170 человек получили документы о реабилитации, но для многих правда еще не восторжествовала. Но верится, что и для них это время наступит, потому что, говоря словами поэта, «недосказанное жжет».

**Звучит стихотворение «Незаконно обвиненные» в исполнении ученика 11 класса**

Незаконно обвиненные,   
Поневоле осужденные,   
Испытали на себе агрессию   
Жертвы политических репрессий.   
Но людская память помнит   
Ту ужасную черную тень.

И теперь появилась дата -   
Этот скорбный, трагический день

**Стихотворение Александра Андреевского «Светлая память борцам за свободу» в исполнении ученицы 10 класса**

Зори всходят и заходят,  
Жизнь меняется сполна.  
Только вы, отцы и деды,  
Не вернетесь никогда.

Чем измерить то страданье?  
Как утешить эту боль?  
Неизвестность, расставанья  
Унесли у нас покой.

И за что такая кара?  
В чем была у вас вина?  
И в застенках, умирая,  
Вы не дрогнули тогда!

Ну, а мы, потомки ваши,  
Будем помнить вас всегда!  
И Россия – мать родная –  
Не забудет никогда.

**Стихотворение Александра Андреевского «Пропащее время, сгоревшие души»,**  **в исполнении ученицы 10 класса:**

Пропащее время, сгоревшие души,   
Твоих дочерей и сынов самых лучших,   
Страна, запалившая вечный костёр,   
И пеплом погибших устлала простор  
Бескрайних лесов и полей, и степей,   
Где в тысячах страшных твоих лагерей,   
Сжигалось и время, и души, и жизни,   
В чадящих кострах нескончаемой тризны.  
Без жалости ты посылала на смерть   
Невинных. В предательстве видела честь   
И доблесть. И сын доносил на отца,   
За это - его прославляла страна,   
Сжигавшая в топках своих лагерей   
Отцов, матерей, малолетних детей,   
Забывшая веру и совесть в сердцах,   
И скверной покрывшая умерших прах.  
Спалённое время, пропащие души,   
И горько, и больно. Что может быть хуже,   
Чем остовы храмов, застывших без сил,   
В кольце миллионов безвестных могил,   
В огромной стране, что забыла о них,   
О детях, безвинно погибших своих,   
Чьи души пылают в нас вечным огнём,   
Зовут к покаянию - ночью и днём...

**1 Ведущий:** Прошлое не должно быть утеряно. На прошлом, как на фундаменте утверждается новое.

 Господи! Прости и сохрани нас!

Прости, что ослушались тебя и сотворили земных кумиров,

Отдав им на заклятие миллионы человеческих душ.

И сохрани нас от искушения вновь повторить пройденный путь.

**2 Ведущий:**

От всей души мы желаем Вам  
Пусть небо ваше чистым будет,  
Не гаснет радостей звезда,  
И все печали и невзгоды  
Уйдут из жизни навсегда.  
Теченью лет непрекословя,  
Мы вам желаем всей душой  
Здоровья и опять здоровья  
И жизни, доброй и большой!

День памяти жертв политических репрессий в России - напоминание нам о трагических страницах в истории страны, когда от жестокости политиков и новых преобразований в стране погибали, страдали безвинно репрессированные граждане родной страны. Сохранение исторической памяти народа о страшных событиях недавнего прошлого поможет понять корни этих явлений и избежать их повторения в будущем.

Об одном прошу тех, кто живет в это время: не забудьте!  
Не забудьте ни добрых, ни злых. Придет время, когда настоящее станет  
Прошедшим, когда будут говорить о великом времени и безымянных  
героях, творивших историю. Нужно чтоб все знали, что не было безымянных героев. А были люди, которые имели свое имя, свой облик, свои чаяния и надежды, и поэтому муки самого незаметного из них были не меньше, чем муки того, чье имя войдет в историю. Пусть эти люди будут близки нам, как друзья, как родные…

**Учитель:** Дорогие друзья, на этом наша встреча подошла к концу. Мы рады, что этот час вы провели сегодня с нами, ведь никто, кроме нас самих, не сохранит историческую память и не передаст её новым поколениям.

До свидания!

До новых встреч!

**Звучит музыка. Полонез Огинского «Прощание с Родиной».**

Обмен обучающимися и гостями впечатлениями о проведённом мероприятии.

     Мероприятие достигнет своих целей, если в ходе его проведения, в сердцах обучающихся будет посеяна мысль о том, они должны помнить и изучать события истории своей страны; понять, что наши люди, не смотря на любые тяготы и лишения в своей жизни, остаются всегда мужественными и несломленными.

**Список использованных источников и литературы:**

1.Васильев, Г.А. Книга памяти жертв политических репрессий в городе Магнитогорске и прилегающих сельских районах: Агаповский, Брединский, Варненский, Верхнеуральский, Кизильский, Карталинский, Нагайбакский, Чесменский в 1929-1953гг/ Г.А.Васильев - Магнитогорск, ООО РИЦ «Твой шанс»,2009,- 472с.

2.Жертвы политического террора в СССР/ – Рачинский Я.З. – М., «Мемориал»,2001, 2004, 2006.

3.Исторический сборник памяти Перченка Ф.Ф. - М.; СПБ: «Феникс», 1995

4. «Челябинский рабочий» (публикации о работе Магнитогорского Комитета по реабилитации жертв политических репрессий), «Магнитогорский металл», «Магнитогорский рабочий» (опубликовано более сотни статей), «Русский дом» - независимая газета (печатала отзывы читателей), «За коммунизм», после 1991 года переименована в «Кизильский вестник» - орган издания администрации Кизильского района Челябинской области.

5. Васильев, Г.А. Это не должно повториться. Возвращенные из небытия имена жителей Кизильского района Челябинской области ставшими жертвами сталинского произвола в 30-50-е годы. - Челябинск, 1995 г., 56 с.

6. Реабилитирован посмертно. В двух выпусках. – М., 1988 г.

7.Возвращенные имена. Сб. публ. Ст. в 2-х книгах. – М., 1989 г.

8.Система исправительно-трудовых лагерей в СССР, 1923 – 1960: Справочник / Сост. Смирнов М.Б.; Науч. ред.: Охотин Н.Г., Рогинский А.Б.; О-во «Мемориал», ГАРФ.- М.: Звенья, 1998.

9. Архивы и материалы школьной библиотеки.