**Классный час.**

**Мы помним всех, кто был на той войне…**

Что может быть страшнее смерти! Сегодня, когда человек научился управлять природой, осваивает космос, он, к сожалению, не сумел остановить людскую жестокость!

Мы уже давно живём в мирное время, но не везде так тихо и спокойно. До сих пор кое-где звучат выстрелы, гибнут люди. Сегодня на уроке мы будем говорить не о той далёкой войне 45 года, а той, которая началась в 1994 году. Чеченская война.

Недавно на уроках мы уже говорили о том, как нелегко бывает привыкнуть к мирной жизни тем, кто вернулся живым, как не понимают их те, кто там не был.

- Какие рассказы были нами прочитаны на уроках литературы? (Бакланов «Нездешний», Виталий Носов «В спецназе не прощаются»)

-Вспомните, о чём думает герой произведения «Нездешний», когда он дома? Почему не радует его вокруг ничего? (видя шубу на девушке, он вспоминает шкуру убитого при бомбёжке телёнка)

Но эти герои вернулись домой, а мы поговорим о наших зауральских парнях, которые ушли на эту войну, а вернуться им было не суждено. Мы должны знать их имена.

Война в Чечне была не менее кровопролитная, чем в Афганистане. Оружие у чеченцев было практически в каждом доме, 10-12 летние пацаны стреляли в наших солдат. Были и так называемые вольные стрелки, которые выходили на войну в свободное от работы время, как на охоту. Это, как правило, те, у кого погибли в этой войне родственники или были разрушены дома, или просто кто-то имеет какие-либо обиды на русских.

Каковы последствия той страшной войны?

1. По сообщениям Министерства обороны российские войска в Чечне понесли потери: 735 убитых, 2500 раненых военнослужащих. (Но это не окончательные цифры – есть неопознанные тела убитых)
2. Разрушенные города, села.
3. Нанесение ущерба российской экономике.
4. Беженцы, положение русских.
5. Военнопленные (от 900 до 1500 российских солдат и офицеров)

**Прерванный бег.**

Как, разве кончилась война?

А я победный залп не слышал.

И мама ждёт ещё, она

Встречать меня из дома вышла.   
  
Не знают ничего друзья –

С такими трудно новостями…

Не встречусь с ними больше я,

 И не прижмусь к любимой маме.   
  
И молодость моя навек

Со мной останется в могиле...

Прервался жизни быстрый бег.

Не умер я – меня убили.

Степан Кадашников

Много мы знаем об этой войне, но есть эпизоды, о которых не узнаем никогда. По-разному мы к ней относимся. Но все мы единодушны в утверждении: «Не должны ,были гибнуть там наши солдаты – 18-20-летние мальчишки, которые еще недавно учились в наших школах, которых, может быть, кто-то из нас знал»

В селе Красномыльское, через речку от Шадринска, живут инвалиды Гурьевы. Их сына Сережу забрали в армию через три дня после окончания школы, его убили в Чечне. Теперь его родителям некому помочь натаскать воды и наколоть дров — в селе остались лишь старики да бабки.

А вот ещё одна история. Есть в Мишкинском районе село Первомайское, там родился паренёк Евдокимов Дмитрий Михайлович. И погибнуть пришлось в селе Первомайское только в Чечне. Он вместе с другими освобождал детей.

Сегодня мы подробнее поговорим о мальчишке из Шадринска, который учился в 15 школе, был любящим сыном, заботливым и внимательным внуком. Бабушка его жила в Красной Ниве, рядом со школой. Дима отслужил срочную службу в Дагестане, остался сверхсрочником. И вот командировка в Чечню.

Его одноклассники разлетелись во все концы нашей страны. Но все они собрались, когда хоронили Димку.

Один из них написал потом документально-художественное повествование о том, что он узнал о службе Димкиной и о его смерти. Он не указал своей фамилии, но этот Реквием появился . на сайте в интернете вскоре после того, как он уже во второй раз приехал в Шадринск, на могилу друга. Сегодня, опираясь на это произведение, мы попробуем восстановить некоторые эпизоды жизни и службы Димки.

**1 чтец**: «…На кладбище старинного купеческого городка Шадринска, что за уральскими горами, — по колено снега. Солдат-срочник Дима Шаврин похоронен на центральной аллее, вместе с известными юристами, учителями, врачами.

— Ну, здравствуй, сынок. Вот, аж из самой Москвы к тебе приехали ребята… — На улице минус 35, снежинки прямо на наших глазах замерзают на фотографии парня, и кажется, что он улыбается.. Галина Николаевна протягивает всем по кусочку шоколада: — Надо обязательно скушать: Димка его так любил!» Так начинается это повествование о Дмитрие Сергеевиче Шаврине.

**2 чтец**: О том, что Димку отправили в Чечню, никто не знал. “Чечня?.. Бред! Этого не может быть! Срочников без их согласия больше года уже туда не отправляют — у нас воюют контрактники, это все знают”, — не верили родители. После десятка звонков в часть там наконец-то подтвердили: да, Шаврин Дмитрий Сергеевич никакого согласия не давал. Но он действительно был в командировке в Чечне и пропал без вести 9 января 2000 года.

**В июле 99-го его мама, Галина Николаевна, слегла на несколько недель в больницу: заболело сердце. Врачи хороших прогнозов не делали: тут и ангионевротическая стенокардия, и гипертоническая болезнь, и неврозоподобный синдром — все в одну кучу. Командиру в/ч 3703 Шаврины отправили три телеграммы, заверенные военкомом, с просьбой предоставить их единственному сыну краткосрочный отпуск. Он и так ему был положен через полгода службы, а тут еще — чрезвычайное обстоятельство. Ответа из части родители так и не получили, сына в отпуск тоже не дождались — Димке даже не сообщили о болезни матери. Оказалось, у командования были на рядового Шаврина свои планы. Он только-только вернулся из Дагестана. И вскоре снова отправился на фронт. На этот раз — в Чечню.**

**О том, что с их Димкой случилось что-то неладное, Шаврины заподозрили в середине января. Поток писем вдруг иссяк. 19-го у Димки был день рождения, пришли родственники, друзья. Вроде веселиться должны, а никто почему-то не радовался...**

**А еще через месяц о том, что Димка погиб еще 9 января, написал своим родителям Сережа Гнездилов. Тоже из Шадринска, вместе служили. “Сначала Диму ранили в ногу, потом в голову. Он лежал рядом со своим “КамАЗом”. Тут-то и подошел боевик. Димка умолял его не убивать. А тот вырезал ему глаз и только потом прикончил”.**

1 чтец. Две сотни боевиков с хорошо укрепленных позиций рассекли колонну на несколько частей. Нескольким машинам, среди которых был и Димкин “КамАЗ”, удалось вырваться из окружения, чтобы снова попасть в западню: теперь их расстреливали 250 боевиков. Через 40 минут запросили помощь у авиации. Техники становилось все больше, живых — все меньше Уханье орудий, мельканье трассеров, стоны умирающих... Тот бой продолжался четверо суток. Окончательно вывести людей из-под огня удалось лишь 13 января.

2 чтец: А в новостях о тех событиях мелькнула строчка: колонна попала в засаду. Так, мол, обычная история... Несколько недель потом, почти по крупицам родители восстанавливали картину ТОГО боя. Димин папа Сергей Евгеньевич и военком Александр Ревякин, отправлявший шадринских ребят на войну, обзвонили ВСЕ госпитали и разослали письма куда только можно. “Рядовой Шаврин в списках не значится”, “информации нет”, “может, в плену?” — шел месяц за месяцем, но ясности по-прежнему не было. Лишь в конце апреля пришло подтверждение **из Ростова (именно там делали ДНК)**: “ДНК совпала, приезжайте на опознание».

2 чтец: И тогда они поехали в Краснодар,. Сергей Евгеньевич узнал обгоревшего и изуродованного Димку сразу, по пальцам. Широкие лунки ногтей — шавринский фирменный “знак”. Они поехали, чтобы своими глазами увидеть его железную койку, столовку, стол, за которым он писал им свои короткие письма.

1 чтец: Димка писал домой часто: иногда раз в неделю, чаще два. В этих письмах — полный отчет, как их готовили к войне (два раза свозили на стрельбы), как побывал на “контртеррористической операции” в Дагестане и сколько ребят там погибло (9 “цинков”), чем их занимали в мирное время (ездили за кирпичом для офицерской дачи)...

**13.01.1999 г.** “Сегодня ходили на полигон, стреляли из автоматов АКС, мне понравилось. Только давали по три патрона (стреляли боевыми), два раза с 300 метров попал на поражение. Из взвода 12 человек ни разу не попали”.

**15.01.1999 г.** “Сегодня мы приняли присягу, маленько волновался. Но ничего, вроде все получилось нормальненько. Приезжало много родителей, и мне приснился сон, что вы тоже ко мне приехали... Сейчас у нас тихий час, а недавно у нас опять были стрельбы. Давали по девять патронов. Стреляли с 300 метров, попал один раз”.

**18.09.1999 г.** “Хочу вас сразу успокоить: в Дагестан я не поехал, хотя с нашего полка набирали три эшелона и еще хотят четвертый набирать. Вообще по идее наш полк не должен туда ехать в связи с накаленной ситуацией. Но поехали. Сказали, что там при боевых ситуациях день будет идти за полтора или за два. У нас пацаны моего призыва почти все туда смотались, я не поехал. Так что не волнуйтесь. И, мамочка, ради Бога, только не болей!..”

**26.09.1999 г.** “У меня все хорошо. 21.09 сходил на почту, получил бандерольку от вас с переводом и очень обрадовался, все-таки из дома. Три шоколадки мы сразу схавали с другом. На деньги купил сгущеночки, батон и молока... В том письме вам писал, что буду гонять везде на “КамАЗе”, и на следующий день ездил в Туапсе, потом в Анапу, а потом в Армавир, так что три дня в командировках был. Дороги здесь отличные за городом, и красиво так все!..”

**9.10.1999 г.** “На этой неделе возили кирпичи в станицу Бриньковскую. Итальянский кирпич, классный. Приехали на завод в 9 утра, а уехали в 9 вечера. Пока стояли в очереди, съездили на реку Кубань. Прикиньте, 4 октября, а вода еще теплая. Разве у нас такое возможно?! В общем, подъехали к строящемуся коттеджу. А там на участке еще три маленьких домика. Накормили нас там по-домашнему. Утром разгрузили кирпич и поели еще раз, да еще винограда наелся там сладкого... А по дороге — горы арбузов, по 40—50 копеек за килограмм. И так нам их захотелось!.. Продали солярку, по 2 рубля за литр, на стоянке грузовиков. Всего 60 литров... А еще эта станица находится в 20 км от Азовского моря. Прикиньте, какие-то 20 километров не доехали до моря!.. Неужели я его никогда не увижу?”

1 чтец: “Когда я вернусь из армии, мы все вместе поедем на море. Оно такое красивое, ма! Вам с папкой точно понравится, я уверен!” — размечтался Димка в одном из своих последних писем. Родители дали обещание, что обязательно исполнят Димкину мечту , съездят на море. Хоронили Димку в родном Шадринске 2 мая.

— Мы не Диму Шаврина сейчас хороним, мы хороним весь род Шавриных, — голос военкома осекся. Заплакали девчонки, заголосили старухи, мужики плотнее сомкнули ряды. Стояла солнечная погода, и вдруг завьюжила метель. Комья земли глухо застучали о крышку гроба. Шадринск прощался со своим сыном — Димкой Шавриным из обычной пятиэтажки на Февральской улице. Казалось, что весь город был в этот день на шадринском кладбище!

Помянем тех, кто были с нами,

Кого судьба не сберегла.

Их души тают над горами,

Как след орлиного крыла.