**Святе серце: ми не робимо нічого великого - ми робимо мало, але з великою любов'ю.**

[**Хто сповнений милосердя, неодмінно володіє мужністю**](http://sofijjka-2000.blogspot.ru/2012/08/blog-post.html)

**Роботу виконав** Бездольний Богдан Дмитрович

Учень 10 класу

Рибинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Волноваського району Донецької області

**Науковий керівник** Баган Ірина Володимирівна вчитель історії Рибинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

**Мета роботи.** На прикладі діяльності Матері Терези показати: 1) на кожному з нас завжди лежить відповідальність за суспільні результати наших вчинків: 2) найважливіша відповідальність - моральна, тому що це відповідальність перед власною совістю.

**Об’єкт дослідження:** Мати Тереза

**Предмет дослідження**: діяльність Матері Терези, «милосердя» **Методологічну основу** склали принципи об’єктивності, системності, історизму, порівняльно-історичного принципу, які дозволяють бачити події у реальному розвитку та взаємозв’язку.

**Практична значущість:** Англійський філософ Томас Карлейль зосереджується в своїх роботах на тих чи інших особистостях та їх ролі, проповідує високі цілі і почуття, пише цілий ряд блискучих біографій. Про маси він говорить набагато менше. На його думку, маси нерідко тільки знаряддя в руках великих особистостей. За Карлейлем, існує свого роду історичне коло або цикл. Коли героїчний початок в суспільстві слабшає, то тоді назовні можуть вирватися приховані руйнівні сили маси, і вони діють, поки суспільство знову не виявить в собі «істинних героїв».

Тому всі ми з вами є особистостями, хочемо ми того чи ні, особистостями, котрі постійно перебувають у гущі історичних подій. А ось ким чи чим ми станемо в буремний період – це покаже час.

*Надмірна спрага влади призвела до падіння ангелів;*

*надмірна спрага знання призводить до падіння людини;*

*але милосердя не може бути надмірним і не заподіє шкоди ні ангелу, ні людині*.

Френсіс Бекон

Життя кожної історичної особистості неминуче обростає кількістю оповідань, слухів та легенд. Усі вони характеризують людей та епохи не гірше, ніж сухі документи, правдивість яких часто знаходиться під питанням. Правда історії – це не окремі факти, а сплав із усіх можливих часток інформації при всіх їх несподіванках та протиріччях.

Людина - істота вертикальна, її життя вимірюється не в довжину, а у височінь ціннісного сходження. Адже арифметичну кількість років життя можна прогаяти марно. А можна навіть у скромний життєвий термін піднятися над складними обставинами.

Є душі, які своєю надлюдською силою, своїм надлюдським внутрішнім горінням притягують до себе інших, перетоплюють їх у своєму вогні, надають їм гарт і форму, мов коваль залізу. Таку вдачу мала Матір Тереза – одна з найбільш блискучих постатей світової історії.

«Я тільки цеглинка в стіні, якій не видно кінця. Такий же, як мільйони інших, такий же точно…». Так співали в кінці 70-х років легендарні «Пінк Флойд». Одна людина, Мати Тереза, своїми справами (цеглинками) збудувала велику стіну милосердя. У ХХ столітті вона стала не просто символом милосердя, але разом зі своїми послушницями являла собою реальну силу, з якою не могли не рахуватися навіть сильніші світу сього.

Річ у тім, що нині немає дефіциту ідей щодо проектів поліпшення життєдіяльності та майбутнє творення. Проблемою (для мене), яка обмежує розвиток діяльності та стає вирішальною для соціального прогресу, є дефіцит людських якостей.

**Чому саме Мати Тереза стала об’єктом мого вибору:**

**1.**Є такий політичний анекдот: «Буде така боротьба за мир, що камінь на камені не залишиться». Живучи в «сірій зоні» АТО, анекдот виявився дуже актуальним. Я не тільки бачив на власні очі зруйновані хати і двори, відвідував у лікарні пораненого товариша, бачив, як над селом кружляли винищувачі, – це жах! Діти є лакмусовим папірцем настроїв у суспільстві. Патріотичне піднесення, моторошний страх і безрозбірлива лють не завжди до тих, хто на те заслуговує. Це і є наш сьогоднішній світ.

Тому, якщо мова зараз іде про роль особистості в історії, хочеться розповісти не про політиків, не про полководців, не про героїв, а про звичайних людей, чий подвиг, незважаючи на обставини, час, труднощі, допомагають людям усім своїм святим серцем.

**2.**У плані характеристики історичної особистості є пункт «чи досягнена мета, яку ставила перед собою особистість?». Майже всі діячі десь та схибили. А ось милосердя схибити не може!

До поняття «милосердя» ще з давніх - давен ніхто не був байдужим. Правителі держав, полководці, мислителі писали про милосердя і в хорошому розумінні, і в корисних цілях.

**3.** Говорити та писати про милосердя можна багато, а ось бути справжньою людиною здатною на доброту, турботу, співчуття, любов, зможуть одиниці. Слово «милосердя» складається із двох частин — милість і серце, тобто зробити милість серцю. Як просто звучить і як, часом, важко буває це зробити.

Скільки ізгоїв суспільства, жебраків, безхатченків, хворих та гниючих у канаві прийняли з рук Матері Терези миску рису, були відмиті та відчули полегшення буття. Усі вони отримали перед смертю любов і пішли щасливими, такими щасливими, якими вони не були за життя.

Полем її діяльності були гарячі точки планети: Північна Ірландія, Південна Африка, Ліван тощо. У 1982 року під час облоги Бейрута Мати Тереза переконала армію ізраїльтян і палестинських партизан припинити стрілянину, аби дати їй час вивезти 37 дітей, замкнених у фронтовому шпиталі.

Це не просто! Це вражає!

Після смерті Матері Терези пройшло майже 20 років. Вона лишила багату спадщину: приклади для людства, щоб не забували, що ми всі живі істоти і всім нам буває боляче.

**4.**У зв’язку з останніми подіями в Україні, виникають питання: чому ми, українці, не можемо буди милосердними один до одного? Чому не чуємо чужу біду?

Україна за час свого існування натерпілася досить. Можливо, прийшов час зупинитися? Наші пращури були дуже мудрі і невойовничі. Генетично заложені в нас і віра, і добро, і щирість, і гостинність! Тому у нашому суспільстві треба розповідати не про війну, насилля, а про милосердя і не тільки розповідати, а бути милосердними. «Легко любити людей на відстані, але не так-то легко полюбити ближніх», - казала Мати Тереза.

Існує стародавня слов'янська легенда про Діву-чумі. Одного разу селянин пішов косити траву. Раптом йому на плечі стрибнула страшна Діва-чума. Заблагав мужик про пощаду. Діва-чума погодилася пожаліти його, якщо він буде носити її на своїх плечах. Там, де з'являлася ця моторошна пара, вмирали всі люди: і маленькі діти, і сивочолі старі, і прекрасні дівчата, і статні хлопці.

Ця легенда звернена до кожного з нас: а що ти несеш світу - світло або темряву, радість чи горе, добро чи зло, життя або смерть?

**5.**Пишаюся тими людьми, які використовують свій талант (будь- який, неважливо), аби донести до людства прості істини.

-Польський ілюстратор Павло Кучинський піднімає у своїх малюнках теми, про які мало хто наважується говорити. Це реалії сучасного світу, показані без прикрас. Брехлива політика, алкоголізм і наркоманія, бідність і сліпе підкорення владі, погана екологія і війна – все це художник безжально викриває за допомогою олівця та паперу .Його роботи настільки точно відображають і висміюють негативні сторони суспільства, що мимоволі починаєш замислюватися над своїм життям.

- Герої творів Любов Пономаренко усі дуже різні: дорослі і діти, слабкі і сильні, шляхетні і такі, що загубилися на дорогах життя. Але їх усіх об'єднує єдине: любов. Любов до ближнього, природи, своєї країни. І невичерпна доброта. Така, як у жінок із твору "Гер переможений". Насправді, однозначно аналізувати події у цьому творі надзвичайно важко, найголовнішим з того, що хотіла сказати автор, це те, що за будь-яких обставин ми маємо залишатися людьми. А люди за своєї суттю істоти гуманні та милосердні.

-«Заповіді» Матері Терези не можуть залишити людину байдужою. Ті, хто зустрічався з Матір’ю Терезою, розповідають про її спокійну духовність, про любов, радість і **пошану до життя,** які вона випромінює. "Ми не робимо нічого великого, – записала Тереза одного разу, – ми робимо мало, але з великою любов'ю.Я вірю в малі справи, саме в них наша сила».

**Висновки**. За часів тоталітаризму у Східній Європі народилася теза, яку назвали одинадцятою заповіддю "Не бійся": не бійся відстоювати правду, не бійся робити добро, не бійся бути милосердним і до своїх, і до ворогів.

Зараз стає зрозумілим, що всяке насильство викликає зло більше, ніж те, проти якого розпочинали боротьбу, що силові методи застосовуються не тоді, коли це можливо, а коли це є вкрай необхідним. І що важливо, застосування насильства не можна називати принципом моралі. У XXI столітті моральний розум, тобто розум, що є настояним на совісті, стає найважливішим стратегічним ресурсом людства. А це визначає духовність нового тисячоліття як заклик до людей стати милосердними у світовому масштабі.

Не чекайте лідерів: робіть добро самі, людина людині.

Мати Тереза