1ый слайд

Маладзечна адносіцца да ліку найстарэйшых гарадоў Беларусі. Паселішча на рацэ Маладчанцы ўпершыню згадваецца ў 1388 годзе - з таго часу і бярэ пачатак гісторыя горада. У розныя гады Маладзечна належала князям Мсціслаўскім, Сангушкам, Рагозам, Радзівілам, Агінскім і Тышкевічам. А вось дакладных дадзеных, адкуль пайшла назва мястэчка, - няма.

2ой слайд

Адны даследчыкі мяркуюць, што паходзіць яна ад назвы ракі Маладчанкі. Іншыя ўспамінаюць слова "малойца": так называлі ў даўнія часы воіна ў дружыне князя. Але ёсць і трэцяе меркаванне, паводле якога назва горада ўзнікла ад слова «маладосць».

3й слайд

Са старажытных часоў Маладзечна адыгрывала важную ролю, размяшчаючыся на сухапутных і водных шляхах, якія злучаюць населеныя пункты ў басейнах Нёмана і Дняпра. Аднак, нягледзячы на ​​даволі выгаднае геаграфічнае становішча, горад развіваўся вельмі марудна: у 1623 г. тут налічвалася ўсяго шэсць невялікіх вуліц, дзе пражывала 150 сем'яў.

Сітуацыя змянілася ў 1870-х гадах. З будаўніцтвам Лібава-Роменскай чыгункі мястэчка ператварылася ў буйны чыгуначны вузел. У пачатку XX стагоддзя Лібава-Роменскую дарогу ў раёне станцыі Маладзечна перасекла лінія Балагое — Седлец, дадаўшы новыя напрамкі на Гродна і Полацк. Пасажырапаток павялічыўся, узнікла неабходнасць узвядзення вялікага вакзала астраўнога тыпу для сумеснага карыстання абедзвюма дарогамі. У 1906 годзе вакзал быў пабудаваны.

Падчас Вялікай Айчыннай вайны будынак быў пашкоджаны, меў патрэбу ў рамонце. У 1947 годзе вакзал поўнасцю аднавілі. У 1965 годзе быў праведзены капітальны рамонт вакзала, а з 1975 па 1977 год - пабудаваны цагляныя будынкі багажнага аддзялення і прыгарадных кас. У 2000-я таксама праводзілася рэканструкцыя вакзальнага комплексу.

Сучасны выгляд 4ый слайд

5ый слайд

Каменны Пакроўскі храм з двух'яруснай званіцай узвялі ў 1867-1871 гадах на месцы старой уніяцкай царквы, перанесенай на могілкі.

Святыня пабудавана ў стылі народнага дойлідства. Калі Напалеон у 1812 годзе адступаў з Масквы, Францыск Агінскі даў яму часовы прытулак у сваім маладзечанскім палацы. Тут Банапарт напісаў апошні ліст у Парыж, дзе тлумачыў прычыны паражэння. Потым адбыўся кровапралітны бой пад Маладзечнам, падчас якога царква была пашкоджана і патрабавала рэканструкцыі.

У 1930-я гады царкву Покрыва Прасвятой Багародзіцы адрэстаўравалі. У сценах храма захоўваюцца іконы Святога Мікалая і Покрыва Прасвятой Багародзіцы. У 2012 годзе пры храме была адкрыта нядзельная школа.

Пакроўская царква з'яўляецца цудоўным прыкладам рэтраспектыўнага рускага дойлідства. Сотні турыстаў і паломнікаў штогод наведваюць святыню ў Маладзечне, якая ўключана ў многія турыстычныя маршруты па Беларусі.

Сучасны выгляд 6ой слайд

7ой слайд

У 1762 годзе ў Маладзечне быў узведзены кляштар трынітарыяў. Гавораць, што ідэя будаўніцтва належала Ганне Агінскай. У цэнтры кляштара знаходзіўся касцёл, які ўпрыгожылі высокія вежы з крыжамі. Дах быў гонтавы (гонт - дахавы матэрыял у выглядзе пласцін з драўніны).

Будынак кляштара і касцёл з'яўляліся адным збудаваннем, бо хор касцёла выходзіў у манастыр. Унутры храма размяшчаліся алтары, якія ўражвалі сваёй незвычайнай прыгажосцю. У манастыры ўвесь час знаходзіліся манахі. Яны ж даглядалі касцёл, вялі службу. У будынку кляштара таксама размяшчаліся парафіяльная школа, бальніца для бедных. У школе выкладалі дзецям грамату, арыфметыку, спевы, ігру на інструментах.

У 1832 годзе манастыр спыніў сваё існаванне. Усе яго пабудовы перадалі павятовай дваранскай вучэльні, за выключэннем трох пакояў на першым паверсе, аддадзеных пад плябанію. У 1864 годзе закрылі і касцёл. Яго пераабсталявалі пад царкву.

У 1919 годзе касцёл вярнулі католікам і асвяцілі ў гонар Святога Казіміра. А ў былым манастырскім корпусе размясцілася гімназія. У час Вялікай Айчыннай вайны будынак касцёла Св. Казіміра быў разбураны.

Сучасны выгляд

8ой слайд

ЕДУ Ў МАЛАДЗЕЧНА…

Ў Маладзечна еду, еду,

Электрычка тук-тук-тук.

Тут сябры, і тут суседзі,

Шчэ й Радзіма тут.

Пах чаромхі, водар мяты,

Мне закружаць галаву.

А прыгожыя дзяўчаты,

На край света пазавуць!

На прыпынку канечным,

Я убачу здаля,

Твой пагляд, Маладзечна –

Дарагая зямля!

Усміхнецца сустрэчны,

Шчыра ў вочы зірне.

Гэта знак – Маладзечна,

Сустракае мяне.

Крочу я гасцінным шляхам,

Парк, палац, амфітэатр.

Родны горад, ты мой знахар,

Хоць не Рым ты, не Манмарт.

Лёс парой нас разлучае

І у шчасці, і ў журбе.

Я з нябёс буслом спяшаю,

Маладзечна, да цябе!

На прыпынку канечным,

Я убачу здаля,

Твой пагляд, Маладзечна –

Дарагая зямля!

Усміхнецца сустрэчны,

Шчыра ў вочы зірне.

Гэта знак – Маладзечна,

Сустракае мяне.