***"Подвиг цей, буде в пам'яті жити***

***І в наших серцях горіти!***

***Тих, хто з ворогом був готовий розділити,***

***Порівну тільки смерть! "***

***Кім Добкін***

[Історія](http://ua-referat.com/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F) [СРСР](http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0) неодноразово була овіяна славою синів своєї батьківщини. Протягом багатьох століть тягнуться до нашого часу з глибин часів, пам'ять донесла до нас імена тих, хто своєю безстрашністю, мужністю та безмежною любов'ю до своєї Вітчизни довів не словом, а ділом свою [любов](http://ua-referat.com/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2) і вірність Батьківщині та її народу.

Перемога у Великій Вітчизняній війні - [подвиг](http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3) і слава нашого народу. [Як](http://ua-referat.com/%D0%AF%D0%BA) би не мінялися за останні роки оцінки і навіть факти нашої історії, 9 травня - День Перемоги - залишається незмінним. Вічна слава переможцям!

На жаль, все менше і менше з кожним днем ​​залишається живих безпосередніх учасників Великої Вітчизняної. І вже не стільки з [розповідей](http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%96) очевидців і учасників, а все більше з фільмів, книг, [підручників](http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA), [історичних](http://ua-referat.com/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0) праць знають про війну ті, хто народився після Перемоги. Тому немає завдання більш шляхетного, ніж донести до нових поколінь правду про минулу війну.

У своєму рефераті я хочу [розповісти](http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%96) про [подвиг](http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3) деяких солдатів Великої Вітчизняної Війни, які віддали [життя](http://ua-referat.com/%D0%96%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F) за Батьківщину на полі бою.

Дуже важкими наслідками Другої світової війни для Радянського Союзу з'явилися загальні людські втрати, як цивільного населення, так і військовослужбовців. За результатами досліджень, вони оцінюються в 26,6 мільйона чоловік. Цифра це величезна. Ніколи раніше наша [країна](http://ua-referat.com/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) не стикалася з подібними військовими жертвами. Із загального числа людських втрат 1 / 3 становили втрати військовослужбовців.

12745 чоловік були удостоєні почесного звання Героя Радянського Союзу, 2630 воїнів відзначені званням повного Кавалера ордена Слави, в останні роки з'явилася значна кількість Героїв Росії. На жаль, практично всі вони, за рідкісними винятками, не відомі широким верствам громадськості і, особливо, молоді.

**Воробйов Іван Олексійович**

Одним з небагатьох туляков, двічі удостоєних високого звання Героя Радянського Союзу, є Іван Олексійович Воробйов. [Він](http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%BD) народився 26 серпня 1921 року в селі [Горбачова](http://ua-referat.com/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%B2) Одоєвського району Тульської області, в сім'ї селянина.

Дитинство і [юність](http://ua-referat.com/%D0%AE%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C) Івана Олексійовича припали на буремні роки перших п'ятирічок, коли закладався фундамент майбутньої перемоги над фашизмом. Серед молоді цього часу були у великій пошані і повазі професії льотчиків, танкістів, полярних дослідників. Як і тисячі юнаків Іван Воробйов починає життя з робочою гарту і в 1938 р. стає електромонтером на Єфремівському заводі СК. Потім, закінчивши Тульський аероклуб, надходить в Тамбовську військову авіаційну школу пілотів.

З серпня 1942 І.А. Воробйов перебував на фронтах Великої Вітчизняної війни. Влітку 1942 р., коли ворог рвався до [Сталінграда](http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4), льотчик І.А. Воробйов завдає свої бомбові удари по фашистам. За зразкове виконання завдань командування в боях на території [України](http://ua-referat.com/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8) і в Криму, 19 серпня 1944 р. йому було присвоєно звання Героя Радянського Союзу.

На території Німеччини гвардії майор І.А. Воробйов діяв вже як льотчик-штурмовік.29 червня 1945 відважному туляки вдруге було присвоєно звання Героя Радянського Союзу.

За час Великої Вітчизняної війни гвардії майор Воробйов зробив 220 бойових вильотів, у повітряних боях збив 5 літаків супротивника. На батьківщині нашого славетного земляка в селі Горбачево Одоєвського району в 1947 р. був встановлений бронзовий бюст, який згодом перенесено до районного центру - селище Одоєв.

Після війни Воробйов І.А. продовжував служити у лавах Радянської Армії, командував ескадрильєю та авіаційним полком.

У 1952 р. закінчив Військово-повітряну академію. З 1958 р. на викладацькій роботі. З 1973 р. полковник І.А. Воробйов - в запасі. Жив у м. Києві. Помер у 1991.

Війна вимагала від нашого народу найбільшого напруження сил і величезних жертв у загальнонаціональному масштабі, розкрила стійкість і мужність радянської людини, здатність до самопожертви в ім'я свободи і незалежності Батьківщини. У роки війни героїзм став масовим, став нормою поведінки радянських людей. Тисячі солдатів і офіцерів обезсмертили свої імена при обороні Брестської фортеці, Одеси, Севастополя, Києва, [Ленінграда](http://ua-referat.com/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4), [Новоросійська](http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA), в битві під Москвою, [Сталінградом](http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4), [Курськом](http://ua-referat.com/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA), на Північному Кавказі, Дніпрі, в передгір'ях Карпат, при штурмі Берліна і в інших битвах.

Багато жінок, маючи на руках маленьких дітей, про яких треба було дбати, працювали на заводах і фабриках.

Діти та люди похилого віку, стоячи біля верстатів днями і ночами, виготовляли зброю для солдатів, постійно не доїдаючи, в холоді і долаючи важкі умови. Вони робили все, що було в їхніх силах, щоб допомогти пережити війну і здобути перемогу над загарбниками.

Багато солдатів і офіцерів були нагороджені орденами і медалями, багато хто отримав звання Героя Радянського Союзу.

Звання Героя ВВВ присуджувалося солдатам, офіцерам, морякам, партизанам, піонерам. Всі люди величезної країни стали на захист своєї Батьківщини. Всі віддавали свої сили на боротьбу з ворогом, і ті, хто воював на фронті, і ті, хто працював в тилу. Тільки завдяки [подвигам](http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3) [мільйонів](http://ua-referat.com/%D0%9C%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B8) людей нове покоління отримало право на вільне життя.

Ми зобов'язані пам'ятати імена героїв, які віддали життя в боротьбі за визволення: Олександр Матросов, Зоя Космодем'янська, Микола Гастелло, [Валя](http://ua-referat.com/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8F) Котик, Марат Казей, Льоня Голіков, Олексій Антонов, Юта Бондаровська, Зіна Портнова, Галя Комлєва, Костя Кравчук, Лара Михеєнко, Вася Коробко, [Саша](http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%B0%D1%88%D0%B0) Бородулін, Вітя Хоменко, Володя Казначеєв, Надя [Богданова](http://ua-referat.com/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2), Іван Федюнінський, Філіп Жовтневий, Василь Чуйков, [Островський](http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9) О.В., Чуйков Василь і багато інших.