*Добрый день! Вас приветствует славный город Брянск. Город партизанской и воинской славы, город лесов и заводов, культуры и спорта, скверов и парков.*

*Парк-музей имени А.К.Толстого — один из интереснейших парков города, страны, мира. Благодаря создателю и вдохновителю Динабургскому Валентину Давыдовичу в парке появились деревянные фигуры сказочных и реальных героев и персонажей, связанных с Брянским краем.*

Скульптуры, словно ожившие и сошедшие с книжных страниц, объединены общим именем «Сказки Брянского леса». Сегодня я, Брянская Деснянка, расскажу вам о великой истории Брянщины, о её памятных местах!

Рассветы на Десне пропахли мятой,
Прибрежная трава любуется волной.
И по утрам отчётливо и внятно
Десна о прошлом шепчется со мной.

Десна – самая крупная река города Брянска. В древности вдоль реки проходил знаменитый путь «из варяг в греки». С тех пор по берегам Десны стоят насыпные курганы-могильники. В более поздние времена на вершинах курганов, предупреждая об опасности, зажигали сторожевые огни. С давних времен Десна была важной транспортной магистралью, по которой шли торговые пути на Днепр, Дон (по Сейму) и на Оку (по Болве). По Десне славянские купцы продвигались в глубину девственных северных лесов и обменивали свои товары на медвежьи шкуры, бобровые и беличьи меха, на мед. Интенсивно использовалась Десна и брянскими  промышленниками. А в предвоенные годы Десна была судоходна.

Десна прекрасна во все времена. Весной она утопает в черемухе, летом – в зелени деревьев, кустарников, трав, зимой ее лед, как драгоценные камни, сверкает на солнце. Блестит под снежной бахромой прибрежный лес.

На берегу Десны, у стен Свенского монастыря, величаво стоит могучее дерево. Именно в тени этого дуба отдыхал Пётр I, когда прибыл в Брянск в октябре 1708 года из-за продвижения армии Карла 12 к Стародубу во время Северной войны. Позже восхищался дубом Пётр Лукич Проскурин: *«Ему пять веков, этому удивительному дереву; всем своим обликом, с распластавшимися в лёгком воздухе сучьями, с изуродованным цементными заплатами стволом, мощно внедрившимся в землю, старое дерево тоже чувствует тепло земли, и что-то в нём неуловимо меняется с каждым днём и часом».*