Шумська Анастасія Олександрівна

0993458603

м. Біла Церква

Білоцерківський колегіум, 9 клас

**Роль жінки у війні Росії з Наполеоном 1812 року та Великій Вітчизняній війні 1941-1945 роки**

**Мета:** проаналізувати роль жінки в ході війни Росії з Наполеоном 1812 року та Великій Вітчизняній війні 1941-1945 роки.

**Актуальність теми** полягає в тому, що у традиційних суспільствах жінки, як правило, повинні вирішувати репродуктивні, а чоловіки — продуктивні завдання. Репродуктивним вважається, насамперед, виховання дітей та догляд за ними, а також догляд за хворими та пристарілими, готування їжі тощо.

**Завдання дослідження**:

* охарактеризувати внесок Надії Дурової у російсько-французьку війну 1812 р.
* проаналізувати участь Марії Фортус у Великій Вітчизняній війні 1941-1945рр

Перша в Росії жінка-офіцер («кавалерист-дівиця) – Надія Дурова. Народилася в сім’ї відставного гусарського офіцера, згодом — чиновника, городничого Андрія Дурова. У віці 18 років Надія одружилася з чиновником 14-го класу Сарапульського нижнього земського суду Василем Черновим, народила сина Івана і, залишивши чоловіка, повернулася з дитиною до батьків. У 1806 році в день свого народження вирушила купатися, прихопивши старий козацький одяг. Перевдягнувшись у чоловіче вбрання, залишила на березі свою сукню. Батьки вирішили, що вона втопилася. А вона в чоловічому одязі, назвавшись «поміщицьким сином Олександром Васильовичем Дуровим», приєдналася до донського козачого полку. У 1807 році була прийнята товаришем (рядовим із дворян) кінного Польського полку під чоловічим ім’ям Олександра Соколова.

За життя її було визнано унікумом. Померла Н. Дурова у віці 83 років. Поховали її, згідно із заповітом, у чоловічому вбранні, з воїнськими почестями на Троїцькому цвинтарі Єлабуги. Н. Дуровій присвячено роман Д. Мордовця «Двенадцатый год» (1885).

Жіноча частина нашого народу разом з чоловіками, дітьми та людьми похилого віку винесла на своїх плечах всі тяготи Великої вітчизняної війни. Були жінки на лінії фронту: медиками, льотчицями, снайперами, зв'язковою, розвідницями, водіями, топографами, репортерами, навіть танкістками, артилеристами і служили в піхоті.

Фортус Марія Олександрівна (1900 – 1980) – журналістка, письменниця, учасниця громадянської війни, прославлена розвідниця Великої Вітчизняної війни. У складі розвідувального відділу штабу 3-го Українського фронту М. Фортус готувала розвідувальні групи для засилання у тил противника. Була комадиром військової розвідки в партизанському з’єднанні Мєдвєдєва. Жінка легенда. Після закінчення війни продовжувала працювати в розвідці. Нагороджена двома орденами Леніна, двома орденами Червоного Прапора, орденом Червоної Зірки, багатьма іншими нагородами СРСР та іноземних країн. Померла у 1980 році. Про її життя знято фільм “Салют, Маріє!”. Марія Фортус стала “хрещеною матір’ю” корабля “Командарм Матвєєв”, збудованому на Херсонському суднобудівному заводі.

 **Науковий керівник**:

 Пилипчук А.П.

 Білоцерківський колегіум

 вчитель історії

Література

1. Государский клуб. Галерея славы. Гусары – герои 1812 года. Надежда Андреевна Дурова [Електронний ресурс] : / Режим доступу. – <http://www.kulichki.com/gusary/istoriya/slava/1812/durova.html>
2. Турьян М. А. Дурова Надежда Андреевна / М.А. Турьян // Русские писатели. 1800 — 1917. Биографический словарь. Т. 2: Г — К. Москва: Большая российская энциклопедия, 1994. С. 196 — 197 [Електронний ресурс] : / Режим доступу. –

 <http://www.russianresources.lt/archive/Durova/Durova_0.html>

1. Марія Олександрівна Фортус // Знаменні і пам’ятні дати Херсонщини на 1990 рік / Херсон. обл. універс. наук. Бка ім. О. Гончара.Херсон, 1990. – С. 3336.
2. Герой двух народов // Люди легенд. Вып. 5. – М., 1974. – С. 301315.