Тези доповіді:

«Пам'ять серця - вічна, як і подвиги солдат, які загинули, захищаючи свою Вітчизну!»

Я екскурсовод шкільного історико -краєзнавчого музею Златоустівської школи. Музей - це історія нашої школи, села. В ньому є «Куточок бойової Слави», в поповненні матеріалами якого, я приймаю участь. Матеріали, які я зібрав для музею, складаються з документів, які стосуються мого прадіда під час Другої світової війни Я використав архівні документи, які дбайливо зберігаються в нашій сім'ї, це листи, фотографії, листівки. Мій прадід Сливинський Степан Кирилович загинув у кромешній битві 11 жовтня 1943 року на річці Молочній - це одна із кровопролитніших битв Другої світової війни.

Прадід був рядовим піхоти, не встиг отримати орденів і медалей, але для мене він- герой, як і тисячі простих солдатів, завдяки якимбули розбиті фашистські загарбники. Останні листи були написані 1943 року, один із них я знаю напам'ять: «Толюсік, я за тобою дуже скучив. Я хотів би, щоб ти сьогодні сів до мене на руки, обійняв своїми маленькими рученятками мене. Толюсик, я тебе хоч у листі кріпко-кріпко обіймаю, пригортаю до серця і цілую. Ми скоро виженемо німців. Я буду йти додому, а ти будеш бігти назустріч мені. Який то буде щасливий час для мене… » Цей лист був написаний сину Анатолію, коли йому було 6 років. Зараз вже й діда Анатолія немає в живих, але і він залишив по собі слід: добру пам’ять. З повагою і пошаною згадують Анатолія Степановича не лише мешканці сіл сільської ради, а всі , хто хоч раз у житті зустрічався з цією чудовою людиною.

# А ось такі слова були на кожній бойовій листівці военного тяжкого часу,які отримувала моя прабабуся

За честь жены,

За жизнь детей,

За счастье Родины своей,

За наши нивы и луга –

Убей захватчика-врага!

Я впевнений, що про це повинні знати і пам'ятати, хоча б заради того, щоб ніколи не повторилась війна. Дуже мало залишилось свідків тих кровавих боїв, мабуть вже зовсім не залишилось. Але в нашому музею зібрані і збираються документи, які свідчать про героїзм людей, які відстояли свою землю від фашизму, це листи, фотографії, нагороди, відеоспогади живих свідків подій Другої світової війни.

Про одну із таких подій групою музею «Нащадки Перемоги», членом якої я є, зібрані фотоматеріали, відеоспогади учасників подій. Це жахлива трагедія євреїв села Затишне, яке входить до складу Златоустівської сільської ради. Коли фашисти зайняли село, вони змусили євреїв віднести і покидати в яму тіла загиблих радянських солдат, а потім біля цієї ями розстріляли все єврейське населення. Єврейське село було повністю зруйновано. Златоустівці, не дивлячись ні на які загрози, рятували своїх земляків як могли. Із-під дула автоматів виводили єврейських дітей, ховали їх від нацистів, ризикуючи життям не тільки своїм, але і всієї сім'ї. Одна із них Циганок Марфа Іларіонівна, це справжня «Праведниця мира», яка навіть і не знала про таке звання. Вона врятувала у печі двох дівчаток Лізу і Олю Ізраєліт. Після війни вони часто приїжджали до своєї рятівниці. Ми записали спогади Циганок Марфи Іларіонівни.

1943 рік – рік визволення села Златоустівка від фашистських загарбників.

9 – 10 вересня йшли тяжкі бої. 11 воїнів загинули, визволяючи село, вони похоронені біля Меморіалу Слави, у центрі села. Один із них рядовий Костін Гігант Васильович 1924 року народження. Загинув 13 вересня 1943 року, при визволені сел Златоустівка і Затишне. Завдяки групі пошуку музею і небайдужим людям нашого села через ЗМІ (Номери газет «Красноуральский рабочий » зберігаються в музеї) були розшукані мати загиблого та однополчанин Темізін Петро Миколайович. Пошуки родичів солдат, які загинули під час визволення сіл Златоустівської ради, продовжуються.

Підчас війни мирні люди, як тільки могли, допомагали фронту.

Цікавий документ зберігається в нашому музеї, про який я не можу не розповісти. Це подячна урядова телеграма від товариша Сталіна колгоспнику

села Голубицьке (яке входить до складу Златоустівської сільської ради) Шпаренко Івану Яковичу, але за що, не вказується в телеграмі. Я зайнявся пошуком свідків, які б змогли розповісти про її історію. Були опитані односельці – ветерани праці (родичів, які б пам’ятали цей випадок, не залишилось)і знайшлися такі люди, це Сливинська Валентина Іванівна і Подустова Катерина Олександрівна, які розповіли таку історію: Шпаренко Іван Якович все життя працював у колгоспі, збирав гроші, щоб побудувати собі нову хату,

Але коли почалася війна і німці вже підійшли до рідної домівки, він, не вагаючись, всі свої кошти, а це 30 тисяч рублів, передав на новий танк для фронту, за це і одержав подяку від товариша Сталіна.

Багато залишилось нерозгаданих сторінок Другої світової війни, розгадати їх-робота нашого музею.