ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ І ОСВІТИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА СТАНЦІЯ ЮНИХ ТУРИСТІВ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "Харківський центр дослідницько-

експериментальної діяльності "Будинок учителя"

Харківської обласної ради"

**Обласна військово-патріотична акція учнівської молоді**

**«СЛОБОЖАНСЬКІ ДЗВОНИ ПЕРЕМОГИ»,**

**присвячена 70-ій річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ій річниці завершення Другої світової війни**

**(матеріали акції)**

**Харків-2015**

З метою активізації пошуково-дослідницької роботи учнівської молоді з увічнення бойових подвигів захисників Батьківщини та вшанування трудівників тилу у роки боротьби з фашизмом, виховання молоді на прикладах подвигів старших поколінь в ім’я миру, Комунальним закладом «Харківська обласна станція юних туристів» Харківської обласної ради проведена військово-патріотична акція учнівської молоді «Слобожанські дзвони Перемоги»,присвячена 70-ій річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ій річниці завершення Другої світової війни.

Акція проводиться у рамках руху учнівської молоді України «Моя земля – земля моїх батьків» та Всеукраїнської історико-краезнавчої акції учнівської та студентської молоді «Шляхами подвигу і слави».

Всі матеріали подано в авторській редакції.

Упорядник збірника: Желєзнова І.В., методист КЗ «Харківська обласна

станція юних туристів» Харківської обласної ради

Відповідальна за випуск: Редіна В.А., директор КЗ «Харківська обласна

станція юних туристів» Харківської обласної ради

Минають роки, десятиліття, змінюється планета, а з нею життя людей, їх думки, мрії і сподівання. Чим далі в глиб історії відходять буремні роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, тим величнішим постає подвиг нашого народу – невичерпне джерело натхнення і гордості для прийдешніх поколінь.

Щорічно юні краєзнавці Харківщини ведуть пошукову роботу та збирають матеріали, що містять спогади ветеранів, свідків подій, встановлюють імена загиблих воїнів, розробляють маршрути походів шляхами бойової слави, проводять значну волонтерську роботу. Юні пошуковці вивчають бойовий шлях військових частин, документують розповіді дітей війни, досліджують участь юних героїв у партизанських загонах, підпільних організаціях, вклад дітей та юнацтва в перемогу над фашизмом через самовіддану працю в тилу. У 2015 році до обласної військово-патріотичної акції «Слобожанські дзвони Перемоги» додається напрямок «Герої не вмирають». За цим напрямком учасники акції подають матеріали про життєвий шлях та подвиг героїв антитерористичної операції на сході України, а також заходи щодо увічнення пам’яті випускників навчальних закладів області, які загинули за незалежність і територіальну цілісність України. Ці матеріали поповнюють експозиції шкільних музеїв, зберігають пам'ять про Солдата для майбутніх поколінь.

Святий обов’язок сучасних і прийдешніх поколінь – не забути, якою ціною здобуто Перемогу. Для нас, нині живущих, подвиг військового покоління – це абсолютний еталон служіння ідеалам свободи, справедливості та добра – це суміш печалі й радості, пов'язаних зі спогадами буремних років війни, з весною, народженням та розквітом нового життя.

Війна – це страшно, це кров, біль, смерть, страждання. Війна - це наша спільна пам'ять. Пам'ятати - значить жити.

***Честь і шана живим!***

***Вічна слава загиблим!***

***Хай не згасає пам’ять про героїв!***

**ЗМІСТ**

|  |  |
| --- | --- |
| **НАПРЯМ «ВІЙНА У СПОГАДАХ ОЧЕВИДЦІВ»** |  |
| **Алешин Дмитрий, Тур Ярослав,** *РАДИСТ С ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ «С-1» БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА* |  |
| **Андрущенко Олексій**, *Хатинь нашого краю* |  |
| **Арнаутова Ірина**, *БОЙОВИЙ ШЛЯХ 270 СТРІЛЕЦЬКОЇ ДИВІЗІЇ. ГЕРОЇЗМ І ТРАГЕДІЯ* |  |
| **Бабич Катерина, Бабич Тетяна,** *ІЗ СПОГАДІВ ВЕТЕРАНІВ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ СЕЛА ТАВІЛЬЖАНКА* |  |
| **Брижань Тетяна,** *ВІД ДІДА – ДО ОНУКА* |  |
| **Бухтата Анастасія, Білоус Олена, Бурлаєнко Кирило, Василєва Валерія, Григорчук Микола, Молько Наталія, Пишна Дарія, Ротор Євген, Сизонова Лілія, Ткач Яна, Ткаченко Ярослав,** *Ковалі перемоги* |  |
| **Валенко Влад,** *ЛІТОПИС МОЄЇ РОДИНИ* |  |
| **Величко Данил, Філатов Кирил, Клименко Діана, Туз Анна, Семенова Анастасія**, **Самойлова Ангеліна,** *ДОРОГАМИ ВІЙНИ ВОЛіКОВА ІВАНА ДЕМ'ЯНОВИЧА* |  |
| **Виноградська Марина,** *МОРСЬКА ДУША* |  |
| **Волошина Дарья**, *ВЕТЕРАНЫ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ…* |  |
| **Вотінцева Анастасія,** *Війна очима дітей* |  |
| **Герасимов Кирилл,** *ВОЙНА В ВОСПОМИНАНИЯХ ОЧЕВИДЦЕВ* |  |
| **Дегтяр Олександр**, *Я – ПОМНЮ, Я - ГОРЖУСЬ* |  |
| **Диль Валентина**, *ЧУМАК ВАСИЛІЙ ПАНТЕЛЕЙОВИЧ* |  |
| **Долгополов Кирило**, *ВІЙНА ОЧИМА 16-РІЧНОЇ ДІВЧИНИ* |  |
| **Дяченко Олена,** *МІРОШНИК ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ: ЖИТТЯ ЯК ПОДВИГ* |  |
| **Жиденко Тетяна,** *Війна у спогадах очевидців»* |  |
| **Заночкіна Наталя,** *СПОГАДИ З МОГО ДИТИНСТВА* |  |
| **Захар'єва Поліна,** *СЛОВО ПРО ВЕТЕРАНА ВІЙНИ* |  |
| **Зінов'єва Анастасія,** *СПОГАДИ ПРО ТРУДІВНИКА ТА ФРОНТОВИКА* |  |
| **Кіценко Каріна**, *Війна у спогадах очевидців* |  |
| **Кобиш Валерія,** *У ЇХНЮ МОЛОДІСТЬ ВВІРВАЛАСЯ ВІЙНА* |  |
| **Кодунова Альона, Кодунова Таміла** **Пасічник Анастасія,** *«ВІЙНА У СПОГАДАХ ОЧЕВИДЦІВ»* |  |
| **Коромихін Олександр, Бублик Ірина,** *«А кат стояв у дітей за спиною…»* |  |
| **Краснобрижа Дарья,** *«Діти про війну»* |  |
| **Кривенко Інна, Пискун Інна, Захожий Іван, Баєв Микола,** *УКРАЇНСЬКІ ОСТАРБАЙТЕРИ: РАБИ ЗІ СХОДУ* |  |
| **Кузьменко Вікторія,** *СПОГАДИ ФРОНТОВИКІВ СЕЛА РЖАВЧИК ПЕРВОМАЙСЬКОГО РАЙОНУ* |  |
| **Кузьменко Тетяна,** *ВІЙНА ОЧИМА ДІТЕЙ* |  |
| **Курбет Альбіна, Курбет Альбіна,** *ІСТОРІЯ МОГО ДІДУСЯ* |  |
| **Лавриненко Юлія,** *ГЕРОЇЗМ ЯК ЖИТТЄВИЙ МОТИВ ДОЛІ ПАЮКА КАРЛА ІВАНОВИЧА* |  |
| **Лимар Ярослав,** *МОЛОДІСТЬ ОБПАЛЕНА ВІЙНОЮ* |  |
| **Ломака Олена**, **Молявіна Ірина**, **Харченко Вікторія,** *ДОЛІ, ОБПАЛЕНІ ВІЙНОЮ* |  |
| **Лугова Катерина,** *Війна у спогадах очевидців* |  |
| **Медяник Олексій**, **Літвінова Владислава,** *СРІБНА ТРОЯНДА* |  |
| **Мирошниченко Тетяна,** *ВІД СТАЛІНГРАДУ ДО БЕРЛІНУ* |  |
| **Михайлін Іван, Данник Оксана, Абрамова Тетяна,** *ВІЙНА У СПОГАДАХ ОЧЕВИДЦІВ* |  |
| **Немченко Анна,** *НІХТО НЕ ЗАБУТИЙ, НІЩО НЕ ЗАБУТЕ…* |  |
| **Нечитайленко Єлизавета,** *ВІН ОХОРОНЯВ ЖУКОВА* |  |
| **Никитенко Андрій,** *МИР ЗБЕРЕЖУ, ЯК МІЙ ДІДУСЬ, ТОБІ, ВІТЧИЗНО, Я КЛЯНУСЬ* |  |
| **Однокозова Катерина,** *ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ ШУЛІКИ ІВАНА СЕМЕНОВИЧА* |  |
| **Півень Катерина**, *НЕ ЗАБУТИ НАМ ТІ РОКИ…* |  |
| **Півень Дар’я,** *НЕ СТАРІЮТЬ ДУШЕЮ ВЕТЕРАНИ…* |  |
| **Подпорінова Анастасія,** *ІСТОРІЇ, ЩО НЕ ЗАБУВАЮТЬСЯ...* |  |
| **Попова Кристина,** *ВОЕННЫЙ ПУТЬ КАСАТОНОВА ФИЛИППА ЕФИМОВИЧА* |  |
| **Приходько Даяна**, *Війна у спогадах* |  |
| **Пурик Карина, Дерев’янко Маргарита,** *ВІЙНА У СПОГАДАХ ОЧЕВИДЦІВ* |  |
| **Радченко Віолетта**, *МІЙ ПРАДІДУСЬ – ВЕЛИКИЙ РЯДОВИЙ* |  |
| **Ребриш Віка,** *ПОДАРУНОК СОЛДАТА* |  |
| **Савченко Талех** , *УТРАЧЕНА ЮНІСТЬ (Доля Ніни Денисівни Ряхової)* |  |
| **Синепол Ілля,** *Подвиг є подвиг. Із спогадів учасника героїчної втечі із острова Узедом Ємця Михайла Олексійовича* |  |
| **Сідаш Владислав,** *«Третя рото, шикуйсь! І відсутніх сьогодні - пробач»* |  |
| **Скачко Євген**, *МОЯ БАБУСЯ – ОСТАРБАЙТЕР* |  |
| **Сльота Антоніна, Пахомова Мар’яна,** *ВІЙНА У СПОГАДАХ ОЧЕВИДЦІВ* |  |
| **Спасібо Сергій, Петров Максим,** *ЗА ПОКЛИКОМ ДУШІ…* |  |
| **Старченко Жанна,** *МІЙ ПРАДІД БУВ ЗАХИСТНИКОМ БАТЬКІВЩИНИ* |  |
| **Степаненко Дмитро,** *Війна у спогадах очевидців* |  |
| **Стовбуров Максим,** *Війна у спогадах очевидців* |  |
| **Страхольот Марина**, *МІЙ ПРАДІД – ДЛЯ МЕНЕ СПРАВЖНІЙ ГЕРОЙ!* |  |
| **Тараненко Анна,** *ВОСПОМИНАНИЯ ВЕТЕРАНА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ЧЕРНИЧЕНКО МАРИИ ЯКОВЛЕВНЫ* |  |
| **Трегубов Ілля,** *«Пам’ять про шлях до Великої Перемоги за спогадами*  *пращурів – фронтовиків»* |  |
| **Хірна Олена,** *ВІЙНА У СПОГАДАХ ОЧЕВИДЦІВ* |  |
| **Цибульник Вікторія,** *Спогади остарбайтера Миколи Сергійовича Полторацького* |  |
| **Цуренко Лоліта, Ткач Дар’я,** *ВІЙНА У СПОГАДАХ ОЧЕВИДЦІВ* |  |
| **Червона Ірина,** *Війна у спогадах очевидців* |  |
| **Члены кружка «Пешеходный туризм»** Чугуевского центра туризма и краеведения Чугуевского городского совета Харьковской области, *ИЗ ЖИЗНИ МЕДСЕСТРЫ КОРОЛЬ ОЛЬГИ ТИХОНОВНЫ* |  |
| **Члени експедиційного загону «Патріот»** Красноградської гімназії «Гранд» Красноградської районної державної адміністрації Харківської області, *ДИТИНСТВО, ОПАЛЕНЕ ВІЙНОЮ* |  |
| **Шаповал Анастасія,** *Спасибі за мирне небо у вільній країні!* |  |
| **Швиголь Олександр,** *ЦЕ ПОТРІБНО НЕ МЕРТВИМ — ЦЕ ПОТРІБНО ЖИВИМ* |  |
| **Шелест Юлія,** *БОЙОВИЙ ШЛЯХ КОЛЯДИ ПЕТРА ФЕДОРОВИЧА* |  |
| **Шепеля Елеонора,** *Юность, опаленная войной…* |  |
| **Шиптенко Вікторія,** *НЕ ЗІГНУЛАСЬ В РОКИ ЛИХОВІСНІ* |  |
| **Щеголєва – Кравченко Наталія Анатоліївн,** *PОЗИ ДЛЯ СЕНЬЙОPИ PАЇСИ* |  |
| **Щепілов Ігор**, *ФРОНТОВІ ЛИСТИ* |  |
| **Ярмолюк Андрій,** *ШЛЯХАМИ СПОГАДІВ ПРО ВІЙНУ* |  |
| **НАПРЯМ «ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ»** |  |
| **Адамова Дарія**, *СПРАВЖНІЙ ПАТРІОТ* |  |
| **Багмут Вікторія**, *РУДЕНКОВ АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ* |  |
| **Бражко Мирослава,** *МІЙ ГОЛОС ПРОТИ ВІЙНИ* |  |
| **Брендак Руслан**, *Генерал Нацгвардії С.П.Кульчицький в спогадах вихованців* |  |
| **Воропай Діана,** *ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ. ВОЇНИ СВІТЛА* |  |
| **Горбунов Радимир,** *ГЕРОЇ З ПЕРЕДОВОЇ* |  |
| **Горбунов Радимир,** *ЗАХИСНИК МАРІУПОЛЯ. ПАТРІОТИЧНИЙ ДУХ НАЩАДКА СЛОБІДСЬКИХ КОЗАКІВ* |  |
| **Горбунов Радимир,** *ЗАХИСНИК ВІТЧИЗНИ ОРДЕНОНОСЕЦЬ У КУРСАНТСЬКОМУ СТРОЮ* |  |
| **Деркач Дмитрий,** *ТРЕВОЖНОЕ ЛЕТО 2014 ГОДА…* |  |
| **Іванюк Олександра,** *НАШІ ЗЕМЛЯКИ - ГЕРОЇ АТО, НАША ГОРДІСТЬ ТА НАША СЛАВА* |  |
| **Колективна робота вихованців Сахновщинського БДЮТ** Сахновщинської районної ради Харківської області,*СХІД КРАЇНИ ВІД ЗЛА ЗАХИЩАЮТЬ...* |  |
| **Костюченко Анастасія,** *КОСТЮЧЕНКО АРТУР ІВАНОВИЧ* |  |
| **Малахова Олена,** *Герої не вмирають* |  |
| **Нєсмєянова Тетяна,** *Герої для кожного різні* |  |
| **Николюк Ангелина,** *К ВЫПОЛНЕНИЮ БОЕВЫХ ЗАДАЧ ВСЕГДА ГОТОВЫ* |  |
| **Онацький Віталій,** *Герої поруч з нами* |  |
| **Поисковая группа 4-А класса** Клугино-Башкировской ООШ I-III ступеней Чугуевского городского совета Харьковской области**,** *ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ* |  |
| **Пошукова експедиція «Патріот»** Малоданилівського ліцею Дергачівської районної ради Харківської області, *ГЕРОЇ ЖИВУТЬ ПОРУЧ* |  |
| **Семеринський Владислав,** *«Я ВІРЮ ВАМ І НИЗЬКО Б`Ю ЧОЛОМ…»* |  |
| **Скляр Гліб,** *МІЙ БРАТ – ГЕРОЙ* |  |
| **Стадник Оксана,** *ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ* |  |
| **Усатенко Вікторія,** *ПОДВИГ ОЛЕГА БЕРЕЗОВСЬКОГО* |  |
| **Шило Аліна**, *ГЕРОЇ НАШОГО ЧАСУ* |  |
| **НАПРЯМ «МИ ВІЧНО БУДЕМО ПАМ’ЯТАТИ І ВАМ ЗАБУТИ НЕ ДАМО»** |  |
| **Алексеєва Ірина**, **Тараненко Ірина**, *МИ ВІЧНО БУДЕМО ПАМ’ЯТАТИ І ВАМ ЗАБУТИ НЕ ДАМО* |  |
| **Бабіна Юлія,** *МИ ПАМ'ЯТАЄМО* |  |
| **Балковий Станіслав,** *ПАМ'ЯТЬ ВІЧНО ЖИВА* |  |
| Барбіна Юлія, *Славетний син Довжанської землі* |  |
| Барбіна Юлія, *Не забудемо усі ми його ніколи* |  |
| **Білик Сергій,** *Великі трагедії в маленьких серцях* |  |
| Богинська Юлія, *«ТАКИМ - І ДУНАЙ НЕ ПЕРЕШКОДА...»* |  |
| **Богун Павло,** *ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НІМЕЦЬКОЇ ТА РАДЯНСЬКОЇ СТРІЛЕЦЬКОЇ ЗБРОЇ НА ПОЧАТОК ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ* |  |
| **Бойко Віталій,** *КЕРІВНИК ПЕРЕПРАВИ (І.О.ТАНКОПІЙ)* |  |
| **Бондаренко Владислав,** *Гортаючи сторінки історії війни* |  |
| **Булан Анастасія,** *Вчителі – учасники Другої світової війни* |  |
| **Бутко Марія,** *НАША ЗЕМЛЯЧКА – ПОВНИЙ КАВАЛЕР ОРДЕНА СЛАВИ* |  |
| **Вихованці гуртка «Історичне краєзнавство»** Зачепилівського районного Будинку дитячої та юнацької творчості,*ЗАБУТТЮ НЕ ПІДЛЯГАЄ* |  |
| **Вихованці гуртка «Історичне краєзнавство»**Валківського районного центрутуризму, краєзнавства та екскурсій учнівськоїмолоді Валківської районної радиХарківської області,  *ПОЛІГ В БОЯХ ЗА НОВИЙ МЕРЧИК* |  |
| **Вихованці гуртка «Юні екскурсоводи»** Золочівського будинку дитячої та юнацької творчості Золочівської районної ради Харківської області, *Бійці невидимого фронту* |  |
| **Волонтерський загін** Берестовеньківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Красноградської районної державної адміністрації Харківської області**,** *ВЕТЕРАН ВІЙНИ, ГЕРОЙ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ СЯБРО МИКОЛА АНДРІЙОВИЧ* |  |
| **Воспитанники кружка «Историческое краеведение»** Чугуевского центра туризма и краеведения Чугуевского городского совета Харьковской области, *Виталий Иванович Попков – легендарный командир «поющей эскадрильи»* |  |
| **Галілей Валерія,** *З ВІКУ ПЕРЕДАНО – ПЕРЕДАМО У ВІКИ* |  |
| **Гиренко Карина, Рогаченко Владислава**, *БОЄЦЬ ЗА РІДНУ ЗЕМЛЮ* |  |
| **Грищун Катерина,** *МИ ПАМ’ЯТАЄМО ЦЕЙ ДЕНЬ* |  |
| **Грубник Ірина,** *Він жив серед нас* |  |
| **Група «Пошук»** Кутьківської ЗОШ І-ІІ ступенів Дворічанської районної радиХарківської області, *ВОНИ КУВАЛИ ПЕРЕМОГУ* |  |
| **Губська Тетяна Володимирівна,** *УЧИТЕЛЯМ-ФРОНТОВИКАМ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ* |  |
| **Губський Євгеній**, *ДОЛЯ ПРАДІДА-ФРОНТОВИКА* |  |
| **Гура Неля,** *МІЙ ПРАДІД – ГУРА ТРОХИМ ВІКТОРОВИЧ* |  |
| **Гурток «Історичне краєзнавство»** Кегичівського Будинку дитячої і юнацької творчості Кегичівської районної ради Харківської області, *ПАМ’ЯТНИКИ ГЕРОЯМ РОЗПОВІДАЮТЬ…* |  |
| **Гурток «Тревел-журналістика»** Чугуївського районного Центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді Чугуївської районної ради Харківської області, *ГЕРОЇЧНА ЛЮДИНА З ВІДОМИМ ПРІЗВИЩЕМ* |  |
| **Дідич Артем,** *ДОЛЯ МОЄЇ РОДИНИ В РОКИ ВІЙНИ* |  |
| **Дудка Максим**, *З ВІЙНИ ВОНИ НЕ ПОВЕРНУЛИСЯ ...* |  |
| **Єрмачкова Дар’я,** *ГЕРОЇ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ, ПОВНІ КАВАЛЕРИ ОРДЕНУ СЛАВИ ТА МЕДАЛІ «ЗА ВІДВАГУ» – НАШІ ЗЕМЛЯКИ* |  |
| **Ждамірова Юлія,** *«Слобожанські дзвони перемоги»* |  |
| **Злидень Іван,** *ЛІКАР ІВАН АНДРІЙОВИЧ ЖЕРНОКЛЬОВ* |  |
| **Кобзиста Владислава,** *ПАМ'ЯТЬ У МОЄМУ СЕРЦІ* |  |
| **Кодацька Олександра,** *УВІЧНЕНА ПАМ’ЯТЬ* |  |
| **Козинець Альбіна,** *СПОГАДИ, ЩО НЕ ЗАБУЛИСЯ...* |  |
| **Колодько Анастасія,** *Кожен солдат – герой* |  |
| **Колосов Микита**, *ШЛЯХИ-ДОРОГИ МОГО ПРАДІДА ГРЕВЦОВА ІВАНА ІВАНОВИЧА* |  |
| **Корсікова Євгенія,** *БІЛЬ АФГАНІСТАНУ* |  |
| **Корсикова Евгения,** *ОФИЦЕР - ПРОФЕССИЯ ГЕРОИЧЕСКАЯ* |  |
| **Кравченко Олександра, Шамрай Валерія,** *ЖИВИЛЬНА СИЛА ПАМ’ЯТІ ЛЮДСЬКОЇ* |  |
| **Кутнякова Анастасія,** *ГЕРОЙ ЖИВЕ У ПАМ'ЯТІ НАРОДНІЙ (КАНДАУРОВ П.С.)*  **Лебединський Олексій,** *МОЇ ДІДИ – МОЯ ГОРДІСТЬ* |  |
| **Либерман Никита,** *МОИ ПРАДЕДЫ – ГЕРОИ* |  |
| **Логвінова Катерина,** *ЖИТТЯ НЕ КІНЧАЄТЬСЯ СМЕРТЮ, ЯКЩО ЗАЛИШАЄТЬСЯ САД (ЛІТОПИС РОДИНИ ЛОГВІНОВИХ)* |  |
| **Ляшенко Дарина,** *КАЛЕЙДОСКОП ЛЮДСЬКОЇ ПЕЧАЛІ* |  |
| **Макух Руслана, Карначова Владислава**,*У ТІ ДАЛЕКІ Й ТЯЖКІ ЧАСИ* |  |
| **Миколенко Анна,** *ДОЛЯ ЛЮДЕЙ ТА СІЛ, ОБПАЛЕНИХ ВІЙНОЮ* |  |
| **Міхалін Максим, Драконова Олеся, Курячий Богдан**, *ГОРТАЮЧИ РОДИННИЙ АЛЬБОМ* |  |
| **Московкін Микита,** *Подорож дорогою життя великої людини* |  |
| **Нерука Олександра** *ДВА МОЇХ ПРАДІДА* |  |
| **Нечаєв Микита**, *МИКОЛА КУЧЕРЕНКО – КОНСТРУКТОР ТАНКА Т-34* |  |
| **Облогіна Поліна**, *ЛЕГЕНДА МОЄЇ РОДИНИ* |  |
| **Олійник Анна**, *Лихота Катерина Прокопівна* |  |
| **Пишняк Ілля**, *ВСЯ ІСТОРІЯ – ЦЕ ІСТОРІЯ НАШИХ ПРЕДКІВ* |  |
| **Поколодный Владимир,** *ГЕРОЙ, КОТОРОГО МЫ ДОЛЖНЫ ПОМНИТЬ И ЗНАТЬ* |  |
| **Попович Анастасія,** *ДВІ ДОЛІ* |  |
| **Пошукова група«Слідопит»** Крутоярівського загальноосвітнього навчально-виховного комплексу (загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад)  Кегичівської районної ради Харківської області, *«ВИ – ПЕРЕМОГЛИ! МИ – ПАМЯТАЄМО!»* |  |
| **Приходіна Анастасія,** *СТОРІНКИ НЕЗВИЧАЙНОЇ ДОЛІ* |  |
| **Роженко Катерина,** *ПАМ'ЯТЬ НІКОЛИ НЕ ПОМРЕ - ВОНА ЖИВА* |  |
| **Савченко Виталий,** *СУДЬБЫ МЕРЕФЯН В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ* |  |
| **Сайченко Юлія, Петренко Катерина, Курило Валерія, Тіхоніна Анастасія, Тростянка Євгенія,** *ВОНИ ЗАХИЩАЛИ НЕБО КУП’ЯНЩИНИ* |  |
| **Світличний Ярослав,** *НЕ МАЄ ПРОСТОГО СОЛДАТА, БО КОЖЕН солдат ГЕРОЙ* |  |
| **Севостьянова Катерина,** *«ТИ ПРИЙШЛА, ПЕРЕМОГО, СЛІДАМИ ВІЙНИ…»* |  |
| **Сидора Алёна,** *ЖЕНЩИНЫ-ЗЕМЛЯЧКИ – УЧАСТНИЦЫ ВЕЛИКОЙ*  *ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ* |  |
| **Скачко Євген,** *МОЯ БАБУСЯ – ОСТАРБАЙТЕР* |  |
| **Скрипник Анжела,** *ЖИВА ЛЮДСЬКА ПАМ’ЯТЬ* |  |
| **Смоковський Руслан**, *Пам’ять жива* |  |
| **Снурніков Олексій,** *ДІТИ ВІЙНИ* |  |
| **Собур Микита,** *ВИСОТА МАРШАЛА І. С. КОНЄВА* |  |
| **Суріна Ірина,** *Голосні і тихі мемуари про війну розкажуть нам родини…* |  |
| **Суркова Анастасія,** *ЙОГО ІМ’ЯМ НАЗВАНА ВУЛИЦЯ* |  |
| **Тарасов Артем,** *ГЕРОЇ ДВОРІЧАНЩИНИ* |  |
| **Таратута Євгенія,** *ДОРОГАМИ ПАМ'ЯТІ* |  |
| **Татьянко Сергій , Зінченко Юлія,** *З попелу забуття* |  |
| **Терещенко Катерина,** *СТЕЖКАМИ ЧЕРВОНИХ СЛІДОПИТІВ* |  |
| **Тучкова Анастасія,** *ТВАРИНИ – УЧАСНИКИ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ* |  |
| **Філімонов Роман,** *БЕЗ ПАМ'ЯТІ НЕМАЄ МАЙБУТНЬОГО* |  |
| **Хлівняк Євген,** **Cорокін Валерій, Мезенцева Оксана, Бутівченко Анна, Ляшенко Анжеліка,** *А ПАМ'ЯТЬ СВЯЩЕННА* |  |
| **Шматько Юлия, Костюкова Анна**, *СУДЬБА БАЛТИЙСКОГО МАТРОСА* |  |
| **Штепка Анастасія,** *ПОВНИЙ КАВАЛЕР ОРДЕНА СЛАВИ Г.Г. ТОЛОКОНЦЕВ* |  |
| **Щеголяєва Аліна, Старіков Артем**, *УПАВ СОЛДАТ В БОЮ НЕРІВНІМ, ЩОБ ПІДВЕСТИСЯ НА ГРАНІТ…* |  |
| **Янковська Наталя Тимофіївна**, *100-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ПОВНОГО КАВАЛЕРА ОРДЕНА СЛАВИ – ЯЦИНИ МИКИТИ ОМЕЛЯНОВИЧА* |  |
| **НАПРЯМ «СТЕЖКИ ОПАЛЕНІ ВІЙНОЮ»** |  |
| **Ажніна Лілія**, *МІЙ ПРАДІД – ВЕТЕРАН ЯПОНСЬКОЇ ВІЙНИ* |  |
| **Алєксєєва Євгенія,** *ЗВІЛЬНЕННЯ ДВОРІЧНОЇ ВІД НІМЕЦЬКО-ФАШИСТСЬКИХ ЗАГАРБНИКІВ* |  |
| **Білик Юлія**, *НЕЗАБУТНЯ, ОБПАЛЕНА ВІЙНОЮ, ЮНІСТЬ…* |  |
| **Борисовський Матвій**, *РОГАНЬ В РОКИ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ* |  |
| **Бугаєнко Олексій**,*ВІЙСЬКОВІ З’ЄДНАННЯ В ОБОРОНІ КРАСНОГРАДА* |  |
| **Виноградова Ганна,** *ТРАГЕДІЯ СЕЛА ШЛЯХОВЕ КЕГИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ*  *ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (ПЕРІОДУ 1943 РОКУ)* |  |
| **Вишнякова Аліна**, *НІМЕЦЬКА ОКУПАЦІЯ БОРІВЩИНИ* |  |
| **Дараган Еліна,** *ПІД ГРІЗНИМ НЕБОМ ФРОНТОВИМ* |  |
| **Дегтярьова Владислава, Самойленко Анастасія,** *Війна - це сум, і жаль, і муки…* |  |
| **Донцова Дар’я,** *Широка дорога долі ветерана війни і праці –*  *відданого сина Зачепилівського краю А.Г. Чайки* |  |
| **Думіндяк Іванна, Зульфігарова Ельнара,** *СТЕЖКИ ОПАЛЕНІ ВІЙНОЮ* |  |
| **Єхало Андрій**, **Носакова Ярослава**, *ВИВЧЕННЯ БОЙОВОГО ШЛЯХУ ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН І ФОРМУВАНЬ, ЯКІ ОБОРОНЯЛИ ЧИ ВИЗВОЛЯЛИ МІСТА, СЕЛА, РАЙОНИ ВІД НІМЕЦЬКИХ ОКУПАНТІВ* |  |
| **Заблоцький В’ячеслав,** *Нечипоренко Микола Гаврилович – Герой Радянського Союзу* |  |
| **Іллющенко Ольга Степанівна, Губська Наталія Віталіївна**, *ЗАМОК П’ЯТИ ШЛЯХІВ* |  |
| **Кайда Дар’я,** *ДІЯЛЬНІСТЬ СПІВРОБІТНИКІВ ХАРКІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ В ЕВАКУАЦІЇ У КЗИЛ-ОРДІ* |  |
| **Конелець Марія**, *НЕЗАБУТНІЙ ШЛЯХ ДО ПЕРЕМОГИ* |  |
| **Кріцин Максим**, *ОКУПАЦІЯ СТАРОЇ ПОКРОВКИ НІМЕЦЬКО-ФАШИСТСЬКИМИ*  *ЗАГАРБНИКАМИ У 1941 – 1943 РОКИ* |  |
| **Лутіцький Лев,** *У ЗВЕДЕННЯХ ПРО ЦЕ НЕ ПОВІДОМЛЯЛОСЬ…*  *Операція «Френтік»* |  |
| **Маковська Анжеліка, Радєвіч Євгенія**, *ДОЛЯ ЖІНКИ В РОКИ ВІЙНИ* |  |
| **Мірошніченко Світлана,** *РОКИ, ОПАЛЕНІ ВІЙНОЮ* |  |
| **Немашкало Ярослава**, *ДОЛЯ УКРАЇНЦІВ ДЕПОРТОВАНИХ ДО НІМЕЦЬКОГО РЕЙХУ* |  |
| **Овчарова Катерина, Валкова Наталія**, *Дитинство, опалене війною* |  |
| **Падалка Олексій**, *Іван Миронович Сипало – Герой Радянського Союзу* |  |
| **Радченко Анастасія**, *СЕЛИЩЕ БУДИ ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ. 1943 РІК. ХРОНІКА ВИЗВОЛЕННЯ* |  |
| **Ряднова Анастасія,** *ДВОРІЧАНЩИНА У ВОГНІ ВІЙНИ* |  |
| **Сириця Валерія,** *Селище Березівка, опалене війною* |  |
| **Ситник Ольга**, *ТЕСТ НА ТЕМУ : ЛЮБОВ ДО СВОЄЇ БАТЬКІВЩИНИ* |  |
| **Ситніков Владислав**, *Робота «Бойовий шлях 2-го Українського фронту»* |  |
| **Снісаренко Людмила**, *СТЕЖКИ ОПАЛЕНІ ВІЙНОЮ* |  |
| **Статилко Марина, Вишневская Владислава,** *БОЕВОЙ ПУТЬ 23 ТАНКОВОЙ БРИГАДЫ* |  |
| **Татькова Марія**, **Літвінов Владислав**, *У війни не жіноче обличчя!* |  |
| **Тимко Ігор,** *«ВІЙНА КРІЗЬ ПРИЗМУ ЖІНОЧОГО СЕРДЦЯ»* |  |
| **Турова Юлія,** *ВИЗВОЛЕННЯ СЕЛА ВЕТЕPИНАPНЕ ТА КОЗАЧОЇ ЛОПАНІ*  *ДЕPГАЧІВСЬКОГО PАЙОНУ* |  |
| **Усіченко Нікіта**, *Юність, опалена війною* |  |
| **Харапонов Вадим,** *СТОРІНКИ ІСТОРІЇ СЕЛА* |  |
| **Хоботкова Анна**, *В НЕБЕ ФРОНТОВОМ (БОЕВОЙ ПУТЬ ВАЛЕНТИНЫ ГРИЗОДУБОВОЙ)* |  |
| **Черненко Анна,** *Мій край у роки Великої Вітчизняної війни* |  |
| **Шнуренко Наталія,** *ГЕРОЇЧНА ОБОРОНА ДВОРІЧАНЩИНИ* |  |
| **Штангей Володимир**, **Журавчак Євгеній**, *ІСТОРІЯ СІЛ БЕРЕЗІВКА І СОСНІВКА (1941-1943рр.)* |  |
| **Ястребов Ярослав, Власенко Ярослав**, *ХАРКІВ У РОКИ ОКУПАЦІЇ* |  |
| **НАПРЯМ «ФІЛЬМОТЕКА ПАМ’ЯТІ»** |  |
| **Загоруйко Назар,** *ВЕЛИКА ВІТЧИЗНЯНА ВІЙНА У СПОГАДАХ ОЧЕВИДЦІВ – ЖИТЕЛІВ С. ЧЕРВОНИЙ ОСКІЛ* |  |
| **МіщенкоЮлія,** *Війна пройшла, а спогади лишились* |  |
| **Терещенко Кирило,** *ВІЧНИЙ ВОГОНЬ ПАЛАЄ* |  |
| **Тюпа Вікторія,** *Герої не вмирають* |  |

**НАПРЯМ «»ВІЙНА У СПОГАДАХ ОЧЕВИДЦІВ»**

**РАДИСТ С ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ «С-1» БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА**

**Алешин Дмитрий, Тур Ярослав,**

воспитанники краеведческой группы «Чайка» Харьковского детско-юношеского

клуба моряков Харьковского городского совета Харьковской области,

ученики 7-А класса Харьковской общеобразовательной школы № 111

Руководитель: Кудлай Л.К., руководитель краеведческой группы «Чайка», методист Харьковского детско-юношеского клуба моряков Харьковского городского совета Харьковской области, «Старший учитель», «Отличник образования Украины»

В архиве Музея Клуба юных моряков хранится папка Валентина Григорьевича Носарева жителя нашего города, которого считают первым военнопленным краснофлотцем в годы Великой Отечественной войны. Данная работа создана на основе воспоминаний самого В.Г. Носарева, переписки с краеведами Лиепаи и Балтийска, фотографий из семейного альбома семьи Носаревых и тех снимков, которые были сделаны в процессе общения юных краеведов с радистом с подводной лодки «С-1».

Валентин Григорьевич Носарев родился в Харькове 4 июля 1919г. и до войны проживал по улице Плехановская, 97. В 1933г. по окончанию семилетнего обучения, он поступает в ФЗУ при заводе имени Малышева. Как вспоминает Валентин Григорьевич, тогда, для учащихся ФЗУ  в 1935г. был организован спортивный пеший переход в противогазах по маршруту: Харьков-Киев в честь перевыполнения военной программы и ІХ-го съезда ВЛКСМ». После окончания ФЗУ, В.Г. Носарев совмещает учебу в вечерней средней школе с работой по специальности

электрообмотчика. Через год он переходит в конструкторское бюро по электро и ра-диооборудованию танков в звании чертежника-конструктора. В 1939г. Валентин Носарев, по агитации вербовщика, оказался призванным на Балтийский флот, где после обучения в Кронштадтской электроминной школе, был направлен радистом на Краснознамённую подводную лодку «С-1».

По возвращению из отпуска, который Валентин Григорьевич получил в конце 1940 г., служба на ПЛ С-1 продолжалась по обычному расписанию до начала войны. Первый день Великой Отечественной войны старшина І статьи В.Г. Носарев встретил в Либаве (Лиепая), где ПЛ стояла в ремонте на заводе «Тосмаре». База Балтийского флота в Либаве входила в состав Прибалтийской военно-морской базы и являлась самой южной из тех, на которых базировались корабли Краснознаменного Балтийского флота. К началу Великой Отечественной войны в Лиепае оставались часть сил 1-го дивизиона подводных лодок, среди которых были подводные лодки «С-1» (капитан-лейтенант И.Т.Морской), и «С-3» (капитан-лейтенант Н.А. Костромичев). 22 июня 1941 года в 4 часа утра немецкая авиация совершила первый налет на город и военно-морскую базу. Объекты флота успешно отражали атаки противника и пострадали незначительно. Вечером 23 июня 1941 года, выполняя приказ вышестоящего командования, были взорваны склады топлива, заводские сооружения судоремонтного завода «Тосмаре», а также пять из шести стоявших на ремонте подводных лодок вместе с эсминцем «Ленин» и ледоколом «Силач». Такой же приказ получили и экипажи ремонтирующихся подводных лодок «С-1», «М-71», «М-80», «М-83», «Ронис» и «Спидола». «Вечером, третьего дня войны. – как вспоминает Валентин Григорьевич. – мы пришли на завод в 3 часа утра, где командир Иван Тихонович Морской, вопреки приказу после затопления лодки с экипажем перейти на одну из береговых частей, решил перейти с экипажем на другую, тоже находящуюся на ремонте ПЛ «С-3». Эта лодка имела ход, но так как у нее были разобраны трубы вентиляции балластных цистерн и воздушной магистрали, она не могла погружаться. Когда подошли латышские буксиры, чтобы вывести лодку в аванпорт, было еще темновато, но латыши набросили конец троса буксировочного не на кнехт, а на штурвал поворота пушки 100мм, чем согнули его. Выйдя через аванпорт в море, мы пошли в сторону Риги, но примерно через час, я как и вся команда «С-1», находясь на верхнем легком корпусе «С-3» заметил со стороны берега Вентспилс два катера». Это были немецкие торпедные катера "S-60" и "S-35" из состава 3-ей катерной флотилии. «Когда катера подошли совсем близко, продолжает свои воспоминания В.Г. Носарев,- мы открыли огонь из 45мм пушки, а пушка 100мм. из-за погнутого штурвала не могла производить выстрелы. Вскоре мы стали стрелять из винтовок с 5-ю трассирующими патронами. Катера подходили к нам с одной стороны, что облегчало отражение их атак. Но вскоре они перестроились».  Катера атаковали ПЛ ручными гранатами, а затем в 03.39 катер "S-60" сбросил прямо по курсу ПЛ глубинную бомбу в непосредственной близости от нее. В 04.40 ПЛ затонула. В некоторых источниках говорится о 3-х спасенных, в некоторых - что людей в воде немцы расстреляли из автоматов. Последнее утверждение присутствует во многих источниках. Но это неправда. Радист краснофлотец Носарев Валентин Григорьевич, член экипажа ПЛ «С-1» не погиб, хотя во всех архивах он числится погибшим, а семья получила похоронку. «После того, как мы поняли, что немцы должны сбросить мину на нашу ПЛ, - рассказывает В.Г. Носарев, - мы, кто находился в легком корпусе решили покинуть лодку и плыть к берегу… Сознание того, что плыть в морской воде значительно легче, что я еще молод и полон сил, воодушевляло, и я плыл дальше, несмотря на то, что рядом уходили под воду молодые ребята…. Вскоре я заметил, что рядом со мной никого нет, и, обернувшись, увидел катер, который стоял передо мной как стена. Мне подали флагшток и уже, не помню как, оказался на палубе немецкого катера... То, что пишут о расстреле подводников, находящихся в воде – неправда, - закончил эту часть воспоминаний Валентин Григорьевич». Спасенные, по утверждению В.Г. Носарева 13 подводников в этот день оказались первыми военнопленными подводниками-краснофлотцами в годы Великой Отечественной войны. Потом был плен, бесчисленные допросы, тиф, долгие годы пребывания в лагере и борьбы за выживание. 5 мая 1945г. Валентин Григорьевич совершил побег из лагеря. После встречи с наступавшими английскими войскам вместе с другими беглецами, был передан командованию советских войск. С этого дня по 14 июня 1946г. служил в частях аэродромного обслуживания группы советских оккупационных войск в Германии после повторного принятия военной присяги.

Сейчас, находясь в таком преклонном возрасте, Валентин Григорьевич мечтает написать книгу о первых днях войны, чтобы рассказать правду о судьбе подводников с подводных лодок, находящихся на ремонте в предвоенный период в Либаве. Являясь членом Харьковской организации ветеранов-подводников, Валентин Григорьевич частый и любимый гость в Харьковском клубе юных моряков и помогает в патриотической работе, проводимой музеем клуба.

**Хатинь нашого краю**

**Андрущенко Олексій**,

учень 8 класуВолодимирівського навчально-

виховного комплексу(загальноосвітня школа І-ІІ ступенів –

дошкільний навчальний заклад) Красноградської районної державної

адміністрації Харківської області

Керівник:Власенко Наталія Іванівна, вчитель історії та географії, ІІ категорія

А яке розкішне село з’явилося на Красноградщині у 1924 році, коли молодим родинам, що вирішили жити окремо від батьків, наділили землю під забудову, под. городи, луки. Сюди переселялася молодь із сіл Катеринівка, Гадяче, Вільховий Ріг. Люди раділи, адже наділені землі були такими родючими, що встроми хворостину – голобля виросте. На загальних зборах одноголосно вирішили назвати своє поселення Тарасівкою на честь славнозвісного Тараса Шевченка. Хати зводили толокою, тобто працювали всі разом, переходили від одного обійстя до іншого, залишаючи людей наодинці зі щастям. Родини поповнювалися новонародженими. Здружилися, покумувалися. Згодом збудували контору, клуб з читальнею. Жінки навесні очепурили свої хати, біля багатьох осель були посаджені і вишні, і калина, і бузок. Посередині села опинився ставок, а вікна хат дивилися через його дзеркало з одного берега на інший.

Лютий 1943 року був справді лютим на тріскучі морози, сніговії, хурделиці, на пронизливі пекучі вітри. Наступ радянських військ видався невдалим – десятками пробиралися на схід воїни, уникаючи полону, Група бійців опинилася в селі Тарасівка, де за всі роки фашистської окупації не було постійно перебуваючи німців. Поділилися жінки з воїнами цивільним одягом своїх чоловіків, обігріли на плечах. Вранці солдати зникали із села, ховалися у скиртах, очікуючи чергового наступу радянських військ, а на ніч поверталися до хат, вечеряли, грілися. Та всьому приходить край. Вистежив солдатів поліцай, з’їздив до Вільхового Рогу, і саме в День Радянської Армії – 23 лютого 1943 року – в Тарасівку приїхали на кількох танкетках фашисти.

День почався звичними клопотами: топили піч, напували худобу, носили сіно, солому для вечірнього годування скотини. Хтось вирішив відвідати родичів, які жили по той бік від ставка. Окупанти, доїхавши до першої хати, вигнали на вулицю всіх, хто в чому був. Будь-яка спроба протидії кінчалася розстрілом на місці. Як підкошена першою у другій хаті упала на долівку Домаха Осінна. Кинулася до неньки, затужила її донечка Надя – і теж навіки закривала дитячі очі. Все, що було в хаті, обливали соляркою, підпалюючи житло як із середини, так і з двору. Задихнулася в диму найменша дитина Домахи, коли залишилась на печі в палаючій хаті.

Вигнаних з хат людей розділяли на дві групи: хлопчаків-підлітків та чоловіків, підштовхуючи прикладами, загнали в приміщення контори і поставили вартого, а дівчат з жінками закрили у клубі. Всі чекали, що їх спалять живцем. Коли вороги дійшли до хати Сироти Марії Антонівни, вона встигла сховати у ясла корови амуніцію і сумку з патронами того молодесенького солдатика, який грівся на печі разом з її синочком Петром. Марія Антонівна ще в липні 1941 року одержала похорону на чоловіка, мобілізованого разом з машиною, на якій шоферував, - загинув він десь під Смоленськом. Відрядивши сина за поріг хати, вступила жінка в двобій з ненависним ворогом: той підпалював ковдру і все, що було на ліжку, а вона тушила вогонь. Не думала тоді Марія Антонівна, що її застрелять, що її синок, на прізвище Сирота, справді стане круглим сиротою. Здивований рішучістю жінки, ворог махнув рукою і вийшов із хати. Не бачила жінка, що горить-палає солом’яний дах в її оселі, що вже повно диму в коморі, де зимувала корова. По селу було чутно гуркіт техніки, рев худоби, тріск підпалених крокв.

Суворовець Олена Петрівна, виштовхнута з хати з трьома дітьми, зуміла не потрапити до колони жінок, а побігла через весь город до тернівника - там у неї був окоп, куди ховала вона дітей під час обстрілу дальнобійною артилерією. Двійко старших її діток, напівроздягнені, поспішали за матір΄ю, а третього, мізинчика, вона притиснула до грудей, готова затулити його від кулі власним тілом. Яма була присипана снігом, пострибали туди старші, віддала мати їм молодшенького, а сама побігла до хати: «Треба ж хоч якусь одежину взяти, бо замерзнуть діти». Хата вже вся горіла. Олена заскочила всередину, схопила перше, що потрапило під руки, і, задихаючись від диму, вибігла надвір. Напроти дверей стояв розлючений фашист з пістолетом, без жалю застрелив він молоду матір: упала вона обличчям додолу, а руки стискали одежину діткам. Ось так в одну мить залишилося троє сиріт, яких війна назавжди позбавила материнської ласки, турботи, підтримки.

Катруся Скора 23 лютого 1943 року прийшла провідати старшу сестру, яка перед війною вийшла заміж. Збудували батьки молоди гарну, простору хату. Чоловік сестри воював, а в хаті сестри теж переховувався радянський солдат. Почувши дивний гуркіт, Катя визирнула у вікно, побачила ворожі танкетки, схопила солдатську форму, яка лежала на виду, і заховала її в сінях. Сестра, побачивши, горять сусідські хати, випустила корову з комори. А ось добігти до батьківської хати сестри не встигли – згоріла хата, загинули корова і порося. На щастя, мати відвідувала куму і залишилася живою. «Гріли своїх солдатів, мерзніть тепер самі!» - сварився поліцай на жінок та дітей. А коли фашисти навтішалися пожежею і вже вмощувалися на танкетках, щоб повернутися до Вільхового Рогу, почулися постріли. Лунала вони з боку хати Сироти Марії Антонівни. Фашисти відкрили метушливу стрілянину, хоча це від вогню рвалися патрони, заховані Марією Антонівною в яслах корови.

Не впізнали свою Тарасівку хлопці та діди, які вийшли з контори: догоряли крокви на хатах, чорним став сніг, а по згарищах ходили почорнілі від горя жінки. Скільки жаху натерпілися, але під вечір дізналися й про таке: поки фашисти палили хати, поліцаї оточили скирту, де ховалися перевдягнуті в цивільне радянські бійці, облили соляркою солому і підпалили. Тих, хто виповзав із солом’яної схованки, поліцаї негайно розстрілювали, а тіло кидали у вогонь.Ось так замість тих солдатиків, яких так гостинно вітали жінки с.Тарасівка, залишилося у полі 12 напівзгорілих трупів.

Чиї вони діти, звідки? Ніхто цього не знав. Зараз відомо одне: саме після таких подій у похоронках з’являлися записи «Пропав безвісти».

Свідків тих трагічних подій сьогодні можна перелічити на пальцях однієї руки. Нема нині і чепурної Тарасівки, та повинна не згасати і живих пам’ять про тих, хто ціною власного життя виборов нам незалежність від фашистської чуми. Світла пам’ять усім, хто трагічно загинув 23 лютого 1943 року в с. Тарасівка Красноградського району. Хай подібне ніде ніколи не повторится!

**БОЙОВИЙ ШЛЯХ 270 СТРІЛЕЦЬКОЇ ДИВІЗІЇ. ГЕРОЇЗМ І ТРАГЕДІЯ**

**Арнаутова Ірина**,

учениця 11 класу Полтавського навчально-виховного комплексу

Лозівської районної ради Харківської області

Керівник: Полатайко С.М., вчитель історії

В переддень святкування70-ї річниці Великої Перемоги надзвичайно зріс інтерес до проблем Великої Вітчизняної війни, до її «білих плям».

Дане дослідження-це спроба висвітлити бойовий шлях 270 стрілецької дивізії, показати героїзм і трагічність подій, пов’язаних із звільненням міста Лозова в зимовий період 1942 року. Актуальність даної теми полягає в дослідженні початкового періоду діяльності цього військового підрозділу в перші найтрагічніші, дні і місяці Великої Вітчизняної війни.

Тому метою дослідження є вирішення таких питань:

зібрати і проаналізувати матеріали про формування 270-ї стрілецької дивізії;

показати важливість і необхідність для нашого народу збереження пам’яті про командирів і солдат, що визволяли наш край;

привернути увагу моїх однолітків до вивчення історії своєї Батьківщини.

В процесі дослідження проведено аналіз матеріалів кабінету історії школи:

фотоілюстрацій військових газет; друкованих видань, присвячених даній темі.

Результатом мого дослідження є висвітлення участі 270 стрілецької дивізії в бойових діях, пов’язаних із визволення міста Лозова.

Вивчаючи дане питання я прийшла висновку, що бойовий шлях 270-ї стрілецької дивізії дійсно був сповнений трагізму в період 1942 року , що спонукає мене до подальшої роботи над даною темою.

Своїм дослідженням я спробую розвіяти гіркоту роздумів ветеранів Великої Вітчизняної війни про те, що сучасна молодь не знає історію війни і не являється носієм світлої пам’яті про тих, хто загинув, але не скорився.

**ІЗ СПОГАДІВ ВЕТЕРАНІВ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ**

**СЕЛА ТАВІЛЬЖАНКА**

**Бабич Тетяна,** **Бабич Катерина**,

ученицяі Тавільжанської ЗОШ I-III ст. Дворічанської районної ради

Керівник: Білоус Л.М., вчитель історії і правознавства

Так це було… І нам від цього ніде не дітись. Була Велика Вітчизняна війна. І були люди, які брали в ній участь тому, що не брати участь в історичних подіях, які відбувалися на твоїй землі, просто неможливо. Люди нашого села, що жили в 40-х роках минулого століття, без власної волі стали заручниками війни. Серед них ті, хто був на фронті, а також ті, що залишилися в окупаційній зоні. Це і дорослі, і діти, і старі люди. Вони мріяли про мирне, спокійне життя, але час і доля вирішили все за них. Сьогодні з них мало хто залишився та їхні спогади збереглися в нашому шкільному музеї. Говорять односельці-фронтовики.

**Бабич Надія Федорівна** народилася 20 квітня 1920 року. В 1940 році закінчила 7 класів Тавільжанської школи. Працювала в своєму колгоспі на рядових роботах; шість років носила пошту. З 1940-1943 роках рила окопи понад залізницею в Лозно-Олександрівському районі.

В 1943 в Старому Осколі пройшла курси телефоністів. Після їх закінчення працювала телефоністкою на Курській дузі, приймала участь в боях під Прохорівкою, під час переправи військ через Дніпро. Передавала дані про наявність німецької техніки. Для виконання завдання прийшлося перебувати майже чотири доби в воді. Після цього попала в госпіталь. Потім знову в свою частину, захищати Батьківщину. Доводилось відвойовувати у фашистів кожний клаптик землі. Разом з своєю частиною вона дійшла до Карпат.

Нагороджена Бабич Н.Ф. чотирма бойовими медалями.

**Бабич Ганна Григорівна** народилася 1 листопада 1924 року в селі Тавільжанка, де і закінчила 7 класів. Член ВЛКСМ з 1943 року. Працювала в колгоспі. На війні була санінструктором, мала звання старшого сержанта. Звільняла українські міста Дніпропетровськ, Кіровоград. Брала участь в обороні Праги, звільняла Польщу, Німеччину. Розповідала, як чехи і словаки зустрічали їх з квітами, пригощали фруктами. Отримала подяки за участь в боях під Кіровоградом в 1944 році, за звільнення міста Ясси і інші.

Була в Люксембурзі, до Берліна не дійшла 15км-20км. Має вісім медалей, в тому числі медаль «За отвагу» і «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г».

**Шевченко Лідія Олександрівна** народилася 8 березня 1942 року в селі Тавільжанка. Закінчила 4 класи в 1947 році Тавільжанської школи. Була призвана в армію Дворічанським РВК 165 в відділення дорожно-будівельного батальйону. Була сапером у 1943 р. В січні 1944 р. − регулювальником в 22 відділенні дорожно –експлутаційного батальйону. 23 червня 1945 р. Указом Президії Верховної Ради демобілізована.

Нагороди: Грамота командуючого Другим Українським фронтом (1945), має багато ювілейних медалей.

Воював і чоловік Лідії Олександрівни − старшина I статті Шевченко М.Д. (з червня 1941 р. до 1948 р.). Після повернення додому обоє працювали в колгоспі «Маяк», мали трудові нагороди: «За доблесну працю», «Ветеран праці».

**Демченко Василь Андрійович** народився 14 червня 1907 року в селі Тавільжанка. Закінчив 3 класи Тавільжанської школи. До війни працював в колгоспі «Жданово» бригадиром тракторної бригади. В 1941 році був у 15 запасному транспортному полку в місті Богучер. З 1942 року - 181 танковій бригаді водієм бронетранспортера, ця бригада формувалась в Сталінграді. В битвах під Воронежем його поранили. В місті Ербіт Свердловської області 6 місяців лікувався в госпіталі. Після одужання буд направлений у 358 зенітну частину, яка закінчила свою бойовий шлях в місті Швибусі на річці Одер. Василь Андрійович розповідав, що при визволені міста Любліна бачив барак, в якому було два крематорії для спалювання полонених. В одному з них лежала гора взуття різних розмірів… Золою з крематоріїв бауери удобрювали поля...

На війні загинув брат Демченко Іван Андрійович.

Василь Андрійович має 6 медалей, серед них медаль «За бойові заслуги». Тепер Василь Андрійович знаходиться на заслуженому відпочинку і проживає в місті Волгоград.

**ВІД ДІДА – ДО ОНУКА**

**Брижань Тетяна,**

учениця 9 класу, Хрестищенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Красноградського району Харківської області

Керівник: Нартов Г. А., учитель історії

«Мій дід, Нартов Гаврило Андрійович народився 14 липня 1907 року в селі Старовірівка Полтавської губернії. Ще в дитинстві переїхав до села Петровське Карлівського району Полтавської області.

У жахливому 1943 році мобілізувася на фронт, залишивши вдома 4-х неповнолітніх дітей. Він був направлений до другого Українського фронту в саперний батальон.

У жовтні 1943 року Гаврило Андрійович з бойовими товаришами, маневруючи під вогнем ворога, одним з перших форсував річку Дніпро і висадився на протилежному березі разом з десантом. Десять разів перепливав в цю ніч річку Дніпро. За третім разом, коли паром був навантажений гарматами, неподалік розірвалася міна, пробивши один з човнів, паром почав занурюватися під воду. Не зважаючи на шквальний вогонь ворога, Гаврило Андрійович кинувся рятувати гармати. Бойова техніка була врятована. При форсуванні Дніпра Гаврило Андрійович був поранений, направлений в госпіталь, де провів майже два тижні. За ці героїчні дії був нагороджений медаллю «За відвагу».

Після госпіталізації знову повернувся на фронт і був направлений до 2-го Українського фронту у розвідроту. Спочатку їх навчали цим не простим завданням, але навчання було недовгим. Вже через два тижні шість чоловік, у тому числі і Гаврила Андрійовича, було відправлено на передову. Вони приєдналися до складу п̕ ятої гвардійської загальновійськової армії. На них було покладено величезну відповідальність, яка супроводжувалася повсякчасною небезпекою з боку ворога.

У розвідку ходили майже завжди вночі, що вимагало неабияких вмінь. Група складалася з чотирьох чоловік; обов̕ язково один з них володів німецькою мовою. За спогадами Гаврила Андрійовича, найважчим завданням командира було те, коли потрібно взяти «язика». Для отримання інформації треба брати не звичайних рядових єфрейторів, а [штабс-єфрейтор](http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%81-%D1%94%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1)а чи [унтер-офіцер](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%86%D0%B5%D1%80)а. Потрібно було докласти великих зусиль, щоб доправити «язика» командуванню живим та неушкодженим. За відмінне виконання своїх доручень та участь у бойових операціях Гаврило Андрійович в 1944 році був нагороджений двома орденами: Орденом Слави ІІІ ступеня, Орденом Червоної Зірки.

У 1945 році наші війська в Європі звільняли місто за містом, але яких втрат коштували ці перемоги. Тільки в березні Віденська операція забрала більшу частину дідової роти, а в боях за Прагу він втратив свого кращого друга, з яким познойомився при звільненні Житомира.

Так згадував ті події зі сльозами на очах мій дід Гаврило Андрійович. У 1945 році отримав також дві нагороди: Медаль «За визволення Праги», Медаль «За перемогу над Німеччиною у Великій Вітчизняній війні 1941—1945 рр.»

**Ковалі перемоги**

**Бухтата Анастасія,Білоус Олена, Бурлаєнко Кирило, Василєва Валерія, ГригорчукМикола, Молько Наталія, Пишна Дарія, Ротор Євген, Сизонова Лілія,Ткач Яна,Ткаченко Ярослав,** учні 7 класу Петрівського навчально-виховного комплексу Красноградської районної державної адміністрації Харківської області,учасники гуртка «Юні краєзнавці та туристи»

Керівник: Ніколенко С. М., учитель географії

Авторами даної роботи було зібрано і опрацьовано спогади очевидців, фронтовиків,учасників Великої вітчизняної війни.

Братські могили в селі Петрівка. Вже 70 років сплять тут вічним сном ті, хто загинув смертю хоробрих, звільняючи село від фашистів. Все менше і менше залишається в живих героїв Великої Вітчизняної війни, все далі й далі відходять у минуле жахливі сторінки історії нашого народу. Ніхто і ніщо не вічне у цьому світі. Помирають люди, стираються з мапи населені пункти. А спогади? Який фінал чекає на них? Одне ми знаємо точно: вони не відійдуть у забуття, роки не зітруть їх у порох. Значить, вони – вічні! Спогади будуть безсмертними доти, доки є на світі рід людський. Учні нашої школи не залишають обділеними увагою визволителів нашого краю. 19 вересня, 9 травня – це свята, винуватцями яких є старенькі фронтовики, для яких школярі влаштовують концерти, навідуються до їхніх садиб. Знайомі мелодії із вуст дітей звучать так натхненно і зворушливо, що «мороз» іде шкірою. Мимохіть думаєш: «Не дай, Боже, щоб цим дітям дісталася доля старшого покоління». Обов’язковим атрибутом цих свят є спогади ветеранів про те, як кувалася Перемога. Перцевий Григорій Федотович,який народився 17 листопада 1924 року в с. Петрівка в багатодітній сім’ї згадував ,проте що в 1943 році німці розстріляли його батька. Зібрали 170 чоловік біля елеватора на Балках – і жодного з них не залишилося в живих. Коли демобілізувався , то побачив удома невеселу картину. Було холодно й голодно, то я ж відразу влаштувався на роботу Учасник битви на Дніпрі, звільнення Києва, штурму Кенігсберга та багатьох інших військових операцій. Нагороджений орденом Вітчизняної війни «За мужність», «За взяття Кенігсберга». Як інвалід війни І групи, він міг би вимагати до себе підвищеної уваги – все ж таки не багато таких людей залишилося поміж нас. Та чоловік звик розраховувати лише на власні сили. Пересада Петро Антонович зізнався ,що згадувати суворі роки війни дуже важко, але й забути про них неможливо. Пройшов важкими дорогами майже всю війну. В 1944 році брав участь у звільненні Польщі. Ветеран Великої Вітчизняної війни нагороджений медаллю «За відвагу». В 1944 році був поранений. Після одужання попав в м. Ригу, воював при 122-й дивізії, був зв’язківцем. Уже перестали топтати ряст на цьому світі Стрюк Григорій Савич, Рожко Матвій Антонович,Зінченко МиколаПавлович. Люди відійшли у вічність, але спогади надовго закарбувались у наших серцях. Ми й досі пам’ятаємо, як розповідав Стрюк Григорій Савич про те, що ворог скаженів, коли бачив, що зламати мужність радянських людей неможливо. Коли німці побачили солдат, вони залишили свої окопи і зброю, стали втікати. Григорій Савич кинувся до окопу то побачив там німецький кулемет. Не довго думаючи, почав пригощати фашистів їхньою ж зброєю. Дуже багато було вбито ворогів від його вогню. Воював він у різних кінцях світу, звільняв Угорщину, Румунію, Чехословаччину. Найбільше врізалось у пам’ять, коли звільняли Братиславу. І ось коли вони пішли в наступ, то їм на допомогу прийшла місцева молодь. Вони допомагали радянським солдатам, надавали медичну допомогу, обороняли місто. Рожко Матвій Антонович згадував, що у 1942 році він воював на Південно-Західному фронті, у 61 стрілковій дивізії, полкова розвідка. Бої були суворі, багато втрат. Матвій Антонович розповідав про штурмування Берліна. Бої були дуже важкими. Просувались не більше 200 метрів за добу. Матвій Антонович не сказав ні слова про нагороди, які так і виблискували проти сонця. «Пішов хлопчиськом – повернувся зрілим мужчиною» - так можна сказати про Зінченка Миколу Павловича. Він так довго був відсутнім, такого набачився на тій проклятій війні, що по вінця вистачило б не на одне життя. Миколі Павловичу довго не вірилося, що він живим повернувся додому. Часом болючі спогади дають про себе знати…. Йому випало воювати у Польщі. Німці зубами вгризались у кожен клаптик землі. У Кракові німці відступали, та його ногу зачепив снаряд. Поблизу наших не було. Він почав плазувати колією, яка його і врятувала. Коли дістався до дороги, то сили зовсім полишили. У ту мить йому здалося, що з небес спустився його ангел-охоронець в особі незнайомого солдата, який і відніс його у санроту, а вранці підводою Миколу Павловича відвезли до санбату. Лікарі констатували гангрену, але ногу не ампутували. Дуже хотілося б побачити йому рятівника і сказати велике людське «спасибі» за те , що подарував найцінніше… життя. Наші діди-прадіди не просто здобували Перемогу, завойовували мирне життя, відбудовували країну. Вони просто хотіли, щоб їхні нащадки жили під мирним небом, встигли зробити більше, зуміли зберегти і примножити їхні добрі справи. Хотіли, щоб у нашій пам’яті жили спогади про ті буремні роки. Ми, на щастя, війни не зазнали. Та бачимо її на сторінках історичних книжок, з екранів телевізорів, у бабусиних сивих косах, у тяжких дідусевих ранах, бачимо в милицях сусіда, обелісках на братських могилах, у медалях та орденських планках. Минуле знову повертається до нас через роки й десятиліття, щоб нагадати про тих, хто не зламався під ворожим тиском, не скорився, не зрадив, а головне: вірив у дорогу перемогу, заради якої воїни пройшли крізь усі кола пекла. У грудях підіймається гаряча хвиля вдячності за все те, що було зроблено в ім’я нашого щасливого, а головне мирного сьогодення.

**ЛІТОПИС МОЄЇ РОДИНИ**

**Валенко Влад,**

учень 10 класу Новомажарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Зачепилівської районної ради Харківської області

Керівник:Годованець Валентина Павлівна**,**

педагог-організатор Новомажарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Подвиг радянського народу у Великій Вітчизняній війні не знає собі рівних в історії. В тривалій, найтяжчій з воєн радянський народ зумів не тільки відстояти свою свободу і незалежність, а й вніс вирішальний вклад у справу порятунку європейської і світової цивілізації від знищення фашистськими варварами.

Майже чотири роки тривала ця жорстока кровопролитна битва, і всі 1418 днів люди вершили безсмертні подвиги, виявляючи масовий героїзм. Полум’ яна любов до Батьківщини, надали нашому народові рішучість і волю до перемоги над ворогом, була тією основою, тим життєдайним джерелом, яке народжувало героїв.

Яскравим свідченням масового героїзму є той факт, що за роки війни радянські люди одержали 13 мільйонів бойових нагород, близько 12 тисяч синів і дочок усіх націй і народностей СРСР були удостоєні звання Героя Радянського Союзу. Харківщину по праву називають краєм ратної і трудової слави. За мужність і стійкість, виявлені харків’ янами при захисті Вітчизни в період Великої Вітчизняної війни, більше 270 тисяч наших земляків відзначені бойовими орденами і медалями. Понад 200 чоловік удостоєні звання Героя Радянського Союзу.

Серед них шість уроженців Зачепилівського району і мій прадід Бурмака Василь Антонович, рідний брат моєї прабабусі .

На початок війни з нашої сім’ї на фронт пішли прапрадід Бурмака Антон Маркович, мій прадід Тогобицький Данило Васильович та два прадіди льотчики- Федір Антонович та Василь Антонович Бурмаки. На початок війни в селі залишились: моя прабабуся Бурмак-Тогобицька Оксана Антонівна мій, на той час малолітній, дід Василь Тогобицький його сестра Ольга та тяжкохвора бабуся. Приїхала і дружина Федора з донькою Рімою. Коли німецькі війська зайняли Новомосковск, вона залишилася малолітню доньку, а сама пішла на фронт шукати полк свого чоловіка, Федора.

У травні 1942 року бабусю Ольгу забрали на примусові роботи до Німеччини. Через вісім днів мученицької дороги привезли її на завод «Нікель Верн», де виготовляли патрони та снаряди для німецької армії. Усвідомивши, що вона приймає участь у виготовлені зброї проти батька і братів, Ольга свідомо робила опіки руки кислотою.За саботаж її повинні були розстріляти та замінили розстріл на табір в місті Ревенбрюк.

Я вважаю, що це був подвиг, хоча за нього і немає нагороди та я пишаюсь нею. Багато героїчних сторінок в літописі моєї сім’ї, одна з найяскравіших - бойовий шлях Бурмаки Василя Антоновича.

На грудях мого прадіда Бурмаки Василя Антоновича сузір ‘ям сяють 14 бойових орденів та медалів. Їх вінчає орден Леніна та золота зірка Героя Радянського Союзу.

Що він народжений для неба, Василь відчув ще в тридцяті роки, коли слісарював на заводі і навчався в аероклубі. В 1938 році був призваний до Червоної Армії. Коли юнак переступив поріг солдатської казарми, його однолітки, дізнавшись про навчання Василя в аероклубі, відповіли повагою. Ще б! Вася вже стрибав з вишки, побував за хмароми... І хлопці,на яких неладно сиділи пілотки, розпитували його.

Школу пілотів він закінчив в 1941 році. І ось вже фронт, штурмовий авіаполк, перший бойовий виліт..Майор запаса Бурмака В.А добре пам‘ятає свої перші бої. Було це в 1943 році на Курській дузі, в районі населених пунктів Прохорівка- Томарівка- Борисівка. Фашисти згуртували тут потужний кулак, готовий в наступ на позиції радянських війск.

Командир ескадрилії Зудилов зібрав молодих пілотів і поставив перед ними бойове завдання. При виході до цілі літаки зустріли сильний захисний вогонь ворожих зеніток. Але ні вогонь, ні зустріч з літаками ворога не змусили льотчиків звернути з бойового курса. Наші штурмовики виконали бойове завдання і нанесли відчутній удар по скупченню військ противника.

Високу майстерність та досвід молодий пілот набував в безкінечних штурмовках. Ця майстерність особливо проявилась в боях на Белгородському направленні. По 4-5 бойових злетів за день виконував штурмовик. Так з 2 по 12 липня льотчики полку 170 разів піднімались в небо. Тільки за 9 днів вони знищили 20 ворожих танків, 287 автомашин з вантажем і живою силою, зірвали 8 складів з боєприпасами, 80 опорних пунктів, бліндажів, дзотів і інших вогняних точок, вивели зі строю більше 700 фашистських солдат і офіцерів.

В серпні 1943 року Василь Бурмака воював в небі Харкова.

Важко було відважному льотчику в листопаді 1943 року під Києвом.

За роки Великої Вітчизняної війни мій прадід, гордість нашої родини, виконав 130 бойових вилетів, знищив багато ворожих літаків, танків, автомашин, зенітних орудій, вагонів з бойовою технікою та живою силою, два командних пункта, два склади, три переправи і близько 400 фашистів.Бив ворога на Курзькій дузі, в небі Белгорода і Харкова, Охтирки і Сум, Києва і Василькова, Житомира і Кам янець-Подільського, Льовова і Сандомира,брав участь у визволенні Руминії і Венгрії, Австрії та Чехословатчини.

Указом Президіума Верховної Ради СССР від 15 травня 1946 року Василю Антоновичу Бурмаці присвоєно звання Героя Радянського Союзу.

Давно закінчилась війна, на містинах де були фронтові аеродроми квітнуть квіти, колосяться ниви. Мало серед нас свідків тих героїчних днів. Рік тому пішов з життя мій прадід Бурмака Василь Антонович, він прожив героїчне життя. Після війни він жив в місті Запоріжжя, але часто приїжав на гостину в наше село, особливо на День Перемоги, не тільки ми, його родина, а й всі односельці пишались та пишаються ним. Василь Антонович Бурмака - почесний житель сіл Новомажарівської ради та Зачепилівського району. Експозиція про його бойовий шлях розміщена в районному музеї та музеї Новомажарівської школи, яка рішенням сільської громади носить ім’ я свого славного односельчанина.

**ДОРОГАМИ ВІЙНИ ВОЛіКОВА ІВАНА ДЕМ'ЯНОВИЧА**

**Величко Данил, Філатов Кирил, Клименко Діана, Туз Анна, Семенова Анастасія**, **Самойлова Ангеліна,** учні 7-8 класів, вихованці гуртка «Юні кореспонденти» Дергачівського Будинку дитячої та юнацької творчості Дергачівської районної ради Харківської області на базі Козачолопанського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний заклад» Дергачівської районної ради Харківської області

Керівник гуртка: Лобойко Тетяна Петрівна, завідувач шкільною бібліотекою

Дана робота – спогади про дні війни ветерана Великої Вітчизняної війни, учасника бойових дій Волікова Івана Дем'яновича, колишнього учителя Козачолопанської школи, що пройшов бойовий шлях від Білорусії до Берліна.

Юні кореспонденти під час зустрічі з ветераном розпитали про його бойовий шлях, нагороди, отримані за "важку, небезпечну і повсякденну роботу", яку він завжди прагнув виконувати зразково.

З кожним роком серед нас стає все менше тих людей, які пережили лихоліття війни. Тому ми просто забов'язані зберегти для наступних поколінь спогади і особисті враження очевидців героїчних подій українського народу.

Скільки знаю Івана Дем’яновича Волікова про себе він завжди прагне говорити коротко, стисло.

- Хто я? Зараз учитель, педагог, пенсіонер. А під час війни? Учасник бойових дій з 1941 по 1945 роки. З війною зіткнувся у Західних регіонах Білорусії, України. Звідти мій шлях проліг до Сталінграда, а зворотній – через Воронеж, Курськ, Бєлгород, Харків, Київ, Рівне, Мінськ, Варшаву до Берліну у складі 148 гвардійського Червонопрапорного винищувального авіаполку особливого призначення. Військове звання? Гвардії лейтенант-технік. Авіатор. Нагороди? Як і в багатьох: ордени “Червоної Зірки” , “Вітчизняної війни“ , медалі “За оборону Сталінграда“ , “За взяття Берліну“ та іншу. Подвиги? Вважаю, що таких у мене не було. Війна, це, перш за все, важка, небезпечна і повсякденна робота, яку я завжди прагнув виконувати зразково. От і все.

І лише, коли його оточували друзі, з якими товаришував, яких поважав, інколи розкривався ледь - ледь ширше та глибше.

Спостерігаючи за ним, якось аж не вірилось, що ця добра людина свого часу від західних кордонів Білорусії дійшла до Берліну, де й поставив свою позначку на рейхстазі: “Знайте наших! “.

Війна для Івана Дем'яновича розпочалася на заході Білорусії. Радянська армія вперто захищалась, але змушена була відступити.

Ворожа авіація часто штурмувала й бомбардувала радянські аеродроми, з яких пілоти здійснювали по 5-7 вилетів на день. Часто їх літаки повертались із боїв пошкодженими. І тоді інженерно-ремонтній службі необхідно було їх якнайшвидше та найнадійніше відремонтувати. Це було не так-то просто: багато чого із найнеобхіднішого у тих умовах не вистачало.

Ветеран пригадав, що коли наші бійці поверталися, то запитаєш одного-другого, ну що там та як, а вони здебільшого лише махали руками. І немов вогнем обпікали їх словами: ”Повсюди бої йдуть на глибині кількох десятків кілометрів нашої території”.

Пройшли перші вкрай важкі 1,5 місяця війни. Наші втрати були надто великі. Танкові і моторизовані з’єднання гітлерівців просувалися все далі і далі, захопивши стратегічну ініціативу. Фашистське командування спрямувало свої основні сили до Волги, до Сталінграда і на Кавказ. Сумнозвісний наказ №227: «Ні кроку назад», підписаний Сталіним, за яким кожний, хто бодай хоч на якусь мить поступився територією ворогу, піддавався розстрілу. Ми мало що могли протиставити ворогу, коли 3 вересня, за наказом Сталіна і Жукова, всю сталінградську авіацію було кинуто на порятунок міста. Але не будь цієї авіаційної допомоги доля сталінградських захисників була б ще важчою. Як стало відомо пізніше, ця повітряна акція допомогла нашим військовим стратегам у планах щодо оточення 6 армії Паулюса. В спогадах чи не найнебезпечнішими для Івана Дем’яновича залишалися протягом всієї війни жовтневі події під Сталінградом, у місті, коли фашисти розпочали черговий наступ на його захисників. Ось тоді на допомогу сталінградцям і прийшли не лише війська Донського фронту, але й їхня авіація.

- Як сьогодні бачу це фашистське стовковисько, що огризалося до останнього, а потім голодне, обідране, знесилене, крім тих, що полягли у сталінградських снігах і руїнах, яке жахалося наших крилатих соколів і врешті - решт підняло доверху обеззброєні та обморожені руки, - пригадував ветеран.

Бойовий шлях Івана Дем’яновича Волікова проліг через Бєлгородську, Харківську, Дніпропетровську, численні західно - європейські бойові епопеї, через Сандомир до Берліну, де й почув довгоочікуване, радісне, могутнє – Перемога!!! І попри всі жорстокості війни, яких набачився, він залишився доброю, доброзичливою, дивовижно працьовитою і скромною людиною.

Тож нехай повік не згасає добра пам'ять про звитяжні й мирні досягнення таких як він, бо це – наш золотий і неоцінений національний фонд, бо пам'ять про подвиг нашого народу у Великій Вітчизняній війні – незабутня і вічна.

**МОРСЬКА ДУША**

**Виноградська Марина,**

член гуртка «Молодіжний клуб» Первомайського районного БДЮТ,

учениця 8 класу Біляївського навально-виховного комплексу

Первомайської районної державної адміністрації

Керівник: Баймак Ольга Юріївна, керівник гуртка

Микола Євстафійович Забава народився 01 грудня 1922 року в селі Бакаївка Олексіївського (Первомайського) району, в селянській родині. Він був першою дитиною. Всього в сім'ї було п’ятеро дітей - три сина і дві дочки. Батько Євстафій Костянтинович працював у колгоспі «Іскра Леніна» конюхом, а мати Мар’яна Микитівна - дояркою. З раннього дитинства пізнав Коля нелегку селянську працю. Серед своїх однолітків він відрізнявся працьовитістю і добротою. У вільний від навчання час допомагав батькові доглядати за кіньми, допомагав і матері переносити важкі бідони з молоком, а також управлятися з домашньою живністю.

До 1941 року Микола закінчив сім класів Закутнівської 7-річної школи. Незабаром багатодітна сім'я переїжджає на центральну садибу колгоспу «Іскра Леніна» в село Кооператорка, нині село Веселе. Після школи у селі Закутнівка разом з батьком Микола працює в колгоспі. Особливо подобалося допитливому хлопчині теслювати. Спритно володів він сокирою, рубанком, різними стамесками, що згодом дуже знадобилося в дорослому житті.

Все життя пам’ятав ветеран, як у перші дні війни, пішов на фронт батько. Скільки довелося пережити матері, Мар’яні Микитівні, яка незабаром отримала звістку, що чоловік пропав безвісти в оборонних боях на підступах до річки Дніпро. Ось як записано в томі 11 Книги Пам’яті України: «Забава Євстафій Костянтинович, 1904 року народження, село Закутнівка, Україна, колгоспник. Призваний 26.06.1941 року. Рядовий. Пропав безвісти у жовтні 1941 року». Підірвавши здоров’я непосильною працею, так і не оговтавшись від прикрості втрат і поневірянь, в 1943 році мати померла, залишивши сиротами п’ятьох дітей. Але про цю непоправну втрату Микола дізнався з листів брата Івана Євстафійовича, будучи матросом крейсера «Ворошилов». Ветеран пам’ятав, ніби це було вчора, як його, сільського юнака, за призовом Олексіївського райвійськкомату направляють у розпорядження Чорноморського флоту і зараховують матросом на крейсер «Ворошилов». Для нього все було вперше: і корабель, і море.

На запитання, які йому не раз ставили школярі: яким же уявлялось йому Чорне море в перший день служби, ветеран посміхався і відповідав: «Особливою любов’ю кожен моряк любить море. Море ніколи не буває однаковим і ніколи не повторюється. Але тоді було не до краси моря. У походах милуватися було ніколи. Це зараз у спогадах можна віддаватися почуттям». А тоді в душі матроса Миколи Забави горіло пристрасне бажання швидше включитися в бойову роботу, випробувати свої сили в запеклих сутичках з ворогом. В перші дні служби Микола малював захопливі картини морських боїв, в яких нещадно бив ворога. Молодому моряку запам’яталася на все його життя перша морська вахта. Вахта на ходовому містку: перед очима морська широчінь, а під ногами палуба, покрита бронею. Палуба новітнього крейсера, який носив ім’я прославленого маршала, наркома військових і морських справ, а потім наркома оборони СРСР К. Є. Ворошилова.

Особливо згадує ветеран і перший свій бойовий рейд на крейсері у березні 1942 року від причалу Поті до Феодосійської затоки для обстрілу позицій противника. Тоді молодий матрос тільки-тільки вчився морської справи. Ніби це було зовсім недавно, до найменших подробиць пам’ятав він цей рейд. Згадував Микола Євстафійович, як під час обстрілу позицій противника налетіли ворожі «юнкерси», почали скидати фугасні бомби. Від осколків в корпусі крейсера з’явилося безліч пробоїн. Вперше молодий матрос побачив справжнє обличчя війни. Серед членів екіпажу були вбиті і тяжкопоранені. «Плавали багато, в багатьох чорноморських портах побували. Ми місяцями не ступали на берег, - ділився спогадами Микола Євстафійович Забава.

Особливо турбувала весь екіпаж крейсера доля міста Севастополь, головної бази Чорноморського флоту. Ось як про це розповідав матрос Забава: «Кожен з нас думав, як допомогти героїчному Севастополю, якого ворог оточив із трьох сторін. Тільки море пов’язувало захисників міста з країною. Морем до них надходило поповнення, боєприпаси, продовольство. Але щоб дістатися до Севастополя, крейсеру треба було подолати сотні миль під ворожими бомбардуваннями, серед мінних полів, під загрозою атак підводних човнів і торпедних катерів.

В один з останніх травневих днів прийшов наказ командуючого висадити десант і знищити розташоване там вороже угруповання. У складі загону, разом з трьома есмінцями супроводу, екіпаж крейсера «Ворошилов» прийняв бригаду морської піхоти - 3400 бійців і командирів, знаряддя, міномети, автомашини, сотні тонн боєприпасів. На підходах до Севастополя загін кораблів зазнав атаки бомбардувальної і торпедної авіації. Однак кораблі відбили всі атаки. Почалося розвантаження, одночасно брали поранених. Поспішаючи, не шкодуючи сил, вивантажували боєприпаси, вносили поранених. Безперервним ланцюжком йшли на крейсер жінки і діти. Була дорога кожна хвилина - в темряві ворог все-таки не міг вести прицільний вогонь. На крейсер доставили сотні тяжкопоранених безпосередньо з переднього краю. На зворотньому шляху німецькі бомбардувальники знову хотіли завдати бомбових ударів по крейсеру. Але есмінці супроводу зустріли ворога потужним зенітним вогнем і змусили скинути боєприпаси далеко від крейсера. Однак три бомбардувальники атакували крейсер. Бомби падали за кормою, підіймаючи тонни води, адже кожна бомба була вагою 250 кг. Потім з’явилися сім німецьких торпедоносців. І тільки вміло маневруючи, екіпаж крейсера звів нанівець зусилля супротивника. Торпеди пройшли повз крейсера. В ході бою німецький бомбардувальник був знищений вогнем гармати «Ворошилова».

Пам’ятав ветеран Великої вітчизняної М. Є. Забава і бойовий рейд в червні 1942 року, обстріл з крейсера румунського острова. На все життя запам’ятав, як на шляху прямування по правому борту несподівано вибухнула міна. Розривом крейсер підкинуло, піднявся стовп води. У димові труби і вентиляційні шахти потрапила велика маса води. Згасло світло, з поста бомбометання викинуло за борт бомби. Через хвилину пролунав ще більш потужний вибух. Крейсер знову підкинуло. Зупинилися нафтові насоси у всіх котельнях крейсера. Крейсер позбувся радіозв’язку. Але корабель вийшов з небезпечного району і виконав поставлене бойове завдання. Після двохмісячного ремонту крейсер «Ворошилов» у січні 1943 року брав участь у наступальній операції зі звільнення Новоросійська.

«Крейсер у складі загону кораблів підійшов до Геленджику, - поринав у спогадах ветеран. - Більше двохсот 180-міллеметрових снарядів було випущено по позиціях противника. Пізніше всі члени екіпажу крейсера дізналися від командира, капітана І-го рангу Євгена Миколайовича Жукова, що в результаті цієї операції знищено було 50 дотів і дзотів, зруйновано велику кількість бліндажів, траншей і ходів сполучення, зареєстровано 8 великих пожеж і вибухів складів боєприпасів».

Згадував Микола Євстафійович, як їх, кількох матросів з крейсера тимчасово перевели на тральщик, так як військова обстановка вимагала знищити міни та снаряди на підступах до міста Севастополь. Адже майже щодня німецькі літаки бомбили Севастополь, скидали на підходах до порту міни різних типів. Відразу після чергового ворожого авіаційного бомбардування у море виходив їх тральщик. Крок за кроком їх екіпаж прасував море, підсікав міни тралами і коли вони спливали на поверхню, нищив кулеметним вогнем або прикріпленими до них патронами. Розповідав ветеран Великої Вітчизняної війни, як кілька разів снаряди вибухали у тралі, і тоді члени екіпажу перебували в декількох кроках від загибелі. Але доля була прихильною до матросу Миколи Забави. Команда тральщика, зі слів ветерана, знешкодила десятки смертоносних зарядів і цим фактично врятувала сотні життів.

А потім знову була служба на легендарному крейсері «Ворошилов». У наступні воєнні роки було проведено ще чимало бойових рейдів. У походах потрібна велика фізична сила, і відчувалося велике фізичне напруження.

Важко було стримуватися, бути спокійним, коли корабель здригався від бомб, які розривалися поруч. Свист снарядів, тріск кулеметних черг, завивання пікіруючих гітлерівських літаків - все це діяло на нерви моряків, але ніхто з моряків крейсера не пошкодував про тяжку службу.

З великою теплотою розповідав ветеран Забава про тих матросів, хто служив з ним на крейсері, хто не раз виручав його в складній бойовій обстановці. Не раз наші ровесники минулих років разом з М. Є. Забавою дивилися фотографії тих воєнних років. Ветеран з щирістю і теплотою називав прізвища своїх бойових товаришів, з якими служив на крейсері «Ворошилов»: Цинцадзе Шота, Шеманева Петра, Булатова Івана та багатьох інших матросів.

Велика Вітчизняна війна закінчилася, але не для Миколи Євстафійовича. До 1947 року тривала його служба на крейсері.

Нарешті повернувся змужнілий, просолений у морі, обвітрений моряк Микола Забава додому. І в цьому ж році зустрів свою майбутню дружину Поліну, яка підкорила моряка доброю, відкритою посмішкою. У квітні 1947 року зіграли весілля. У мирі та злагоді прожили разом 59 років.

Після війни були роки трудового життя М. Є. Забави. Працював Микола Євстафійович на залізничній станції Біляївка стрілочником. Потім тривалий час - завідувачем сінопунктом колгоспу. В останні роки, аж до виходу на пенсію, Микола Євстафійович працював теслярем будівельної бригади у міста Лозова. Будучи вже на пенсії продовжував трудитися експедитором у Первомайському агрохімічному комплексі. Загальний робочий стаж ветерана Великої Вітчизняної війни складав 48 років. Але де б не працював Микола Євстафійович, завжди він трудився з повною віддачею сил.

М. Є. Забава був нагороджений бойовими медалями «За оборону Севастополя», «За оборону Кавказу», «Адмирал Нахимов», Орденами «Вітчизняної війни», «За мужність». На грудях ветеранами виблискувала і трудова медаль «Ветеран праці». Славний бойовий і трудовий шлях пройшов матрос крейсера «Ворошилов» Микола Євстафійович Забава.

Здавалось, що нещодавно, у 2012 році Микола Євстафійович відзначив свій 90-річний ювілей. Але навіть у цьому віці у нього зберігалася виправка військового моряка, яка була все життя. Однак роки брали своє. Останні роки наш дорогий ветеран боровся зі слабкістю і занепадом сил. Та будучи оптимістом, він все життя вважав, що життя людини - це горіння, це сумлінне служіння Вітчизні. Останні роки за ветераном доглядала донька Валентина, яка проживала у місті Куп'янськ, проте залишила багато років тому свій дім заради свого любимого батька.

У минулому 2014 року Миколи Євстафійовича Забави не стало, але пам’ять про нього у серцях його односельчан буде жити вічно. Світлий образ нашого ветерана - моряка Миколи Євстафійовича Забави назавжди збережеться у серцях сучасних учнів та у вдячній пам’яті наших земляків.

**ВЕТЕРАНЫ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ…**

**Волошина Дарья**,

ученица 10 класса Мерефянской общеобразовательной школы І-ІІІ ступеней №6

Харьковского районного совета Харьковской области

Руководитель: Кукленко Е.С., учитель мировой литературы,

Терещенко Е.Л., учитель истории

Сегодня, переосмысливая историю, надо склонить голову перед величайшими жертвами, понесенными нашим народом в самой кровопролитной войне, которую когда-либо знало человечество. Следует отдать долг памяти, советскому солдату, освободившему мир от фашистской агрессии, гражданам страны, трудившимся в тылу на благо победы. Без их отваги и самопожертвования не возможна была победа над врагом. Все вои моральные и физические силы они отдавали на то, чтоб мы с вами могли счастливо жить на своей родине свободными людьми. На Украине в годы Великой Отечественной войны погиб каждый шестой житель. Война вошла в каждую семью. Один ветеран рассказал мне свою военную одиссею. Яременко Владимир Васильевич рассказывал: « В 1941 году после учений нас собрали на станции и отправили воевать под Ленинград. Затем меня отправили в 354-й пушечный артиллерийский полк, 205-ой бригады. Я воевал под Брянском, на Украине, в Румынии, Югославии, Чехословакии, освобождал Будапешт и Заполярье, за что мне была вручена медаль. Преследуя противника, мы в отдельные дни преодолевали по 25-30 км. Ни днем, ни ночью не утихали бои. Разбитые немецкие армии отступали к Вене. Их отступление порой переходило в паническое бегство. Началась массовая сдача в плен венгерских войск. В Австрии я был ранен в плечо. Сведенья об окончании войны застало меня в Австрии, в городе Брук. В июле 1946 года демобилизовался. Война еще долго не отпускала меня, так как и после ее окончания я еще четыре года спал в каске.»

Многие отличились в войне и получили множественные награды. Одним из таких людей есть житель города Мерефа Максименко Николай Матвеевич, имеющий богатый военный опыт. Вот, что он рассказывал о войне: «Я был призван на войну в 1943 году в возрасте восемнадцати лет, и прошел большой фронтовой путь. Воевал в Украине, Латвии, Литве, многих других городах и на различных военных объектах. За годы военной службы мне пришлось быть и партизаном, и пулеметчиком, и разведчиком, командовать взводом и отделением. Довелось мне побывать и в плену у фашистов. На продолжении всей службы я находился на передовой линии, имею легкие и тяжелые ранения. За время службы я находился под таким огнем противника, что даже через столько лет страшно это все вспоминать. За боевые достижения в войне с немецкими захватчиками имею тринадцать наград: « Победитель Великой Отечественной войны», «За отвагу», «Отменный разведчик», «Фронт советской армии», «Георгия Жукова», «20 лет победы», «25 лет победы», «40 лет победы», «50 лет победы», «60 лет вооруженных сил СССР», «Орден Отечественной войны 2-й степени».

Другой ветеран, Максименко Алексей Данилович рассказывал о войне следующее: «28 февраля 1943 года я был призван Змиевским военкоматом на прохождение службы в Советской армии. Был причислен к 25-й дивизии во 2-й батальон. Самым трудным был мой первый бой, под селом Охочее. Тогда наша дивизия была вынуждена отступать за Северский Донец. В этом бою я был тяжело ранен в голову и отправлен на лечение. В январе 1944 года был направлен в 151-ую Жмеринско-Будапештскую дивизию в 485-й батальон 2-ая батарея. С этой дивизией я прошел с боями от Винницы до Карпат. Потом попал в Венгрию, где освобождал Будапешт. После этого наша дивизия пошла на Вену, освобождать венский штат. В это время я получил медаль за отвагу. За освобождение Будапешта получил орден красной звезды. После Вены отправился в Австрию, освобождать Брук. Там и встретил окончание войны».

А, Марьяненко Григорий Павлович поведал о том, как тяжело было советским солдатам из-за голода и холода. Вот его рассказ: «Когда, началась война, меня отправили в город Ленинград в 13 танковую бригаду и сразу бросили в бой. Окопались возле Ленинграда, в болотистой местности, так там и остались. Окоп в торфе не выроешь, так что приходилось разрезать торф на части, и эти части накладывали друг на друга, и это была вся наша защита. Жили в палатках. Постоянно мокрые, грязные, голодные. Есть было совершенно нечего, и большинство солдат умерло от голода. Руки были опухшие, как «подушка». Так и сидели в обороне. Если прорвется через оцепление самолет и скинет ящики с продовольствием, тогда хоть чуть-чуть достанется еды. Когда перебросили резервы в помощь Ленинграду, началось наступление (1944г.). При наступлении погибло очень много солдат, почти вся боевая техника была уничтожена. Когда прорвали окружение и начали продвигаться, дальше меня ранили. Осколок разрывного снаряда попал в левое бедро, и перебил нерв − левую ногу, пришлось ампутировать. За боевые заслуги я был награжден орденом Отечественной войны II степени. После госпиталя вернулся в Мерефу инвалидом II группы. Дом был полностью сгоревший. Родных не застал в живых, все погибли. Горсовет дал квартиру. По возможности помогли устроиться на роботу».

Пройдут столетия… Пройдут годы… Но мы всегда будем помнить имена тех, кто ради Победы не щадил своей жизни.

**Війна очима дітей**

**Вотінцева Анастасія,**

учениця 9 класу Нововодолазької гімназії, вихованка народного художнього фольклорно-етнографічного колективу «Вербиченька» Нововодолазького будинку дитячої

та юнацької творчості Нововодолазької районної ради

Керівники: Коваль Т.П, Коваль О.В., Заслужений працівник культури України,

відмінник освіти України

Велика Вітчизняна війна 1941 – 1945 років – найжахливіша історична подія ХХ століття. Немає сім’ї, яка б не постраждала від страшної війни. Сьогодні ще живі люди, які пам’ятають воєнні лихоліття. Більшість із живих свідків трагедії – то діти війни. На їх долю випало страшне випробування: подивитися в очі війні. Це у їхнє дитинство прийшло зло, яке хотіло перемогти добро і принесло страждання, горе, смерть. Війна забрала у них роки щасливого дитинства і наповнила гіркотою воєнного періоду.

До дітей війни спогади дитинства найчастіше приходять у снах. Вони діляться дитячими враженнями зі своїми внуками, правнуками, завдяки чому перед сучасним поколінням постають реальні картини війни. Найжахливішою з таких картин є події, представлені очима дітей війни.

Такими спогадами поділився зі мною мій двоюрідний дід Іван Панасович Коваль. Його розповіді я вже були опубліковані у збірці «Слобожанські дзвони Перемоги» у 2013 р. Це вже інші спогади воєнного дитинства мого діда Івана, які я пропоную сьогодні читачам.

У с. Карлівка (нині Вільхуватка), що в 40-х кілометрах від Харкова, жила собі звичайна сільська родина, яких було тисячі в Україні: батько, мати, п’ятеро дітей. У родині – мир, спокій, злагода. Аж тут війна чорною хмарою накрила все довкола, увірвалася грозою у кожну домівку. У Карлівку німці вступили восени 1941 року. Малому Івану тоді тільки-но виповнилось 6 років. У сім’ї ще двоє старшеньких сестри Валя і Шура, брат Толя, а ще – малесенький Миколка. Перелякані діти плакали, тулилися до матері.

«У наш двір заїхала підвода, видно, кухня німецька була. Почали німці курей ловити. Кричали: «Век! Век!» і вигнали нас з хати у захатник. А самі заходилися хазяйнувати і в хаті, і в дворі. У захатнику холодно. У мами був сундук і шифанер з фанери. Німець такий рижий отой шифанер ногами потоптав, відкрив двері і наказав мамі: «Матка, топи!». На наступний день вигнали нас у погріб. Ото там тепер була наша хата, ми тепер там жили, комарів годували. Їх, отих комарів була там сила силенна. Як повпиваються, понапиваються крові!».

Село Карлівка неодноразово була під лінією фронту. Село переходило «з рук в руки»: то його захоплювали фашисти, то знову відвойовували війська Червоної Армії. У село вело декілька доріг. З Мерефи була дорога Мереф’янка, з Рокитного – вела дорога Церковна, з Водолаги – дорога Водолазька, луками пролягала дорога із Старої Водолаги та з Валок. Найчастіше німці наступали із Заходу та з Південного Заходу: з Валок і з Нової Водолаги.

Щоразу перед наступом ворожих військ мати з дітьми тікали у сусідні села. Вражає небайдужість українців, які співчували біженцям, пускали у свої хати незнайомих людей, годували їх, давали змогу переночувати. Дійсно, чужої біди не буває. На все життя дитяча пам’ять зберегла визначення жінці, яка пустила їх переночувати: «хароша женщина» як найвищий прояв людського милосердя. Дійсно, «Раз добром зігріте серце вік не прохолоне!». «Помню, коли наші відступали, ми з мамою тікали у село Рокитне. Там у ліску між селами Рокитне і Мокре Рокитне був маленький хутір Капонівка – 5-6 хат. Нас пустила хароша женщина переночувати. Постелили солому, спали на долівці. Утром наче стихли вистріли. Вертаємось назад у Карлівку дорогою лісом. Мама Колю на руках несе, важко. Ідемо, а в лісі на дорозі – шлагбаум, німці дорогу перекрили. Мама просить: «Пан, ми місцеві, додому ідемо, пустіть у село». А німець з автоматом: «Век! Век!». Треба ж підчинятися. Вертаємось назад. Лісом обійшли, прийшли додому. А у дворі танк німецький стоїть «Тигр». І есесівці в чорній формі ходять по дворі. Нас у погріб пустили».

Всі люди жили в очікуванні, що все скоро закінчиться, що прийдуть визволителі – «наші» солдати. Це об’єднувало людей, вселяло віру в перемогу. У дитячих серцях викликало почуття співчуття до «наших». «Помню, літом, жарко. Вскочили у село наші солдати. Гімнастьорки мокрі від поту, сіль повиступала. Вони з боєм наступали. Німці вже на тому березі річки. Вскочили наші – і до води, до криниці. Пити ж дуже хотілося. А командир кричить: «Отставить! Щас всех засекет с той стороны, щас все погибнем!». А солдати, куда там! П’ють воду. Пити ж хочеться.

Од нашої хати, ми ж на горі жили, був наблюдатєльний пункт. Наші трубу підзорну вивели із стріхи на хаті. Видно було даже церкву у Старій Водолазі. І от наші побачили, шо німці спускаються з Тарасової гори (від Павлівки, як іти з Раківки до річки). А внизу біля Раківки було болото. Така трясина! Островки і трясина – «Бабині животи» називалося. Воно як ідеш, ворушилося під ногами, ото в народі того й називали «Бабині животи». Казали, там німецький танк загруз. Ото він і досі десь там. З Тарасової гори, як на долоні, видно і Карлівку, і Рокитне. Побачили наші, шо німці спускаються, на підводи і тьоку, відступили на Мерефу. А тут наші, де не взялись, заходять зі сторони Нової Водолаги з Бирьок. Мама каже: «Хлопці, та тікати ж треба!». А вони не повірили, зайшли у село. Так німець як вийшов, як почав лупити! А наші по них трасірующими пулями. А хати ж під соломою, все горить! Всі тікають, хто куди. Спасайсь, хто як може! Снаряд упав, розірвався, бабу Катю вбило отам біля Чапів. У баби Мишулки міна розірвалася прямо понад хатою. Мама була у дворі. А тут німці як улуплять з гармати під бугор! Мама упала. Ми вилізли з погріба бачимо: мама в крові. Ми подумали, шо маму вбило. «Ой, нашу маму вбило!» – плачемо. А воно волною від вибуху кинуло маму на гілляку. Це вже я потом побачив. А ми у погрібі були.

Помню, сидю на призьбі, їм кашу пополам з піском. Мамка наготовила. Дето взялося в лісі зенитне орудіє. Мамка кричить: «Ой, Ванику, тікай!». А мені ж інтересно, куди ж тікай? Почали німці із зеніток стріляти, над нашою хатою летять снаряди. А наші ж за річкою були дето кілометрів з два. Отвічають німцям, гатять, а не достають. А по них німці бомби бросають, над нами летять одна за другою.

Ноччю чуємо: летять наші кукурузники: ляп-ляп-ляп – стріляють. А німці ж спали у хатах. Наші з самольотів кинули дві бомби. Так німці вискакували з хат у самих кальсонах, бігли, тікали. А наутро зі сторони Мерефи появились два зелених істрєбітєля, іх «яструбки» називали. У них на хвостах такі звьозди великі красні. Ми повилазили з погріба і кричали: «Ура!». Всі знали, шо фронт уже близько, і шо наші вже наступають.

Коли у 43-му під Булахами розбили кавалерійську дивізію Красної Армії, бігало багато коней безпризорних. А хлопці старші їх ловили, каталися на тих конях. Коли наші відступали, у бору закопали димові шашки. На них були круглі кришки. Ото хлопці ті кришки знімали, чіпляли коням на шиї. Коні біжать, кришки торохтять. Коні лякалися, поносили хлопців, а їм же – розвага. Вже коли погнали німців, хлопці розряжали снаряди, шо лежали в лісі брошені. Димовими шашками травили в лісі диких кабанів. Зимою прив’язували коньки до ящиків з-під снарядів, каталися по льоду».

Отаке було дитинство дітей війни в середині минулого століття. Сімдесят років відділяє нас від тих страшних подій. Ніхто й уявити не міг, що знову в нашій країні у зв’язку з воєнними подіями на Сході з’явиться така соціальна категорія як діти війни. Нині тисячі дітей стають жертвами сучасної війни. Невже через декілька десятиліть вони будуть розповідати своїм дітям, внукам, правнукам про страшну війну, яку бачили дитячі очі на початку ХХІ століття? Люди, зупиніть війну! Нехай дитинство буде радісним в мирній Україні.

**ВОЙНА В ВОСПОМИНАНИЯХ ОЧЕВИДЦЕВ**

**Герасимов Кирилл,**

воспитанник кружка «Авиамодельный» Харьковского

Центра детского и юношескоготворчества № 2 Харьковского городского совета

Руководитель: Устич Анжела Алексеевна, методист Харьковского

Центра детского и юношескоготворчества № 2

Удивительную преемственность поколений иногда можно отслеживать в семейных сагах. А в случае с этой семьей данное явление можно смело назвать закономерностью: ведь все мужчины этого рода так или иначе связывают свою жизнь, профессию, увлечения с небесной стихией, достойными покорителями которой являются вот уже в четвертом поколении. Самая молодая ветвь этого генеалогического древа – ГерасимовКирилл, ученик 3-го класса, увлекающийся моделированием самолетов, который свои смелые мечты осуществляет пока в Харьковском Центре детского и юношеского творчества № 2 города Харькова в кружке «Авиамодельный». Но мы - то знаем, что именно у него все и получится, потому что в его жилах течет кровь прадеда-героя, Героя Советского Союза Герасимова Николая Семеновича. Иначе быть не может, потому что кровь – не вода, как говорят в народе!

Но кроме гордости, тяжелейшим грузом ответственности ложится на преемников слава предков, потому как люди от сынов и внуков героев ожидают таких же великих и геройских поступков, какие совершали их деды и прадеды. Десятки статей в журналах, газетах, очерков в книгах были посвящены описанию героических поступков Герасимова Николая Семеновича. Для того, чтобы с ними ознакомиться, совсем не обязательно идти в библиотеку, ведь все они, до малейшей заметки, скрупулёзно собраны женой Николая Семеновича, а в последствии, его детьми, внуками, которые и дали нам поработать с бесценным оригинальным материалом из прошлого. В затертой папочке, которую с чувством гордости принёс нам правнук Героя Советского Союза, наш воспитанник, Герасимов Кирилл, все газетные вырезки аккуратно и бережно сложены, на них еще рукой жены прадеда - героя указаны источники и даты, собраны даже книги, в которых упоминалось о Герое Советского Союза Герасимове Николае Семёновиче, а также, конечно, фотографии, на которых запечатлен сам герой, кстати, удивительный красавец!

Слава в этой семье удвоена не менее достойной службой в летных войсках Советского Союза, но только в мирное время, и деда этого мальчика, Герасимова Олега Николаевича, сына Николая Семёновича. О том, что сын героя пошел по стопам отца и выбрал небо для исполнения заветной мечты, также не раз писалось в прессе. Директор Харьковского Центра детского и юношеского творчества № 2 Попов Николай Михайлович, который посещает правнук прадеда – героя, ознакомившись с бесценным материалом, будучи в восхищении от истории этой семьи, сказал, что она достойна экранизации.

Действительно, захватывающий сюжет, являющий нам жизнь Герасимова Н.С. в цепочке казалось бы нереальных происшествий, которые, тем не менее, стали символичными в биографии Героя Советского Союза. Среди множества интереснейших встреч, событий есть в жизненной истории Николая Семёновича геройский поступок, своим альтруизмом покоривший не только Советский Союз. Эта история действительно, в своё время облетела весь мир и, без приукрашиваний, стала своего рода эталоном интернационального кодекса чести защитников Отечества.

Шло жаркое сражение в испанском небе в далёком 1937 году. Николай Герасимов на своём «И-15» в воздушном бою вызвал на себя огонь шести фашистских истребителей, пытаясь спасти испанского лётчика. Так, он сбил один фашистский самолёт и вступил в схватку с другими. Победав неравном бою осталась за советским лётчиком. После приземления обнаружилось, что в его самолёте 80 пробоин, а у самого Герасимова - ранение в руку.

На другой день испанского лётчика по имени Альфонсо Гарсиа пригласил командир эскадрильи и сказал ему имя спасителя. Испанец был до такой степени благодарен своему боевому соратнику, что, принимая в 1940 году советское гражданство, взял фамилию своего спасителя. Так, Альфонсо Гарсиа стал Герасимовым Александром Ивановичем. Оба достаточно долгое время думали друг о друге, что в том бою погибли. Но, всё таки разыскав семью своего ангела-хранителя, в 1976 году «испанский» Герасимов выехал в Жданов для встречи со вдовой Герасимова Н.С., Полиной Осиповной. К сожалению, сам Николай Семёнович до этого события не дожил. Но память о нём, о его достойном боевом прошлом,о его подвигах жива и будет жить вечно!

**Я – ПОМНЮ, Я - ГОРЖУСЬ**

**Дегтяр Олександр**,

учень 8 класу, вихованець гуртка «Географи-краєзнавці»

Харківського Палацу дитячої та юнацької творчості

Харківської міської раді Харківської області

Керівник: Облогіна Г.В., керівник гуртка

Все дальше и дальше уходит время, все меньше и меньше остается очевидцев той страшной Второй мировой. Накануне празднования 70-летия Победы над фашистской Германией хочу поделиться историей о моем прадеде Дегтяре Илье Егоровиче и его боевых товарищах. Я, как и многие моего поколения и поколения наших родителей о войне знаем из книг, фильмов и рассказов очевидцев, музейных экспонатов. Меня заинтересовала судьба моей семьи, моих предков в годы этой страшной войны. А здесь исследуя судьбу своей семьи, в годы Великой Отечественной войны, я прикоснулся к сохранившимся документам, фотографиям, воспоминаниям. Изучая автобиографию своего прадедушки, дедушки моего отца, я наткнулся на мемуары его друга Князева Николая Дмитриевича. Меня заинтересовали некоторые моменты их боевых будней. И здесь на помощи мне пришла книга «О чем шелестят дубравы» И.Гитуляра (комиссара партизанского соединения на территории Житомирщины), которую дал мне прочитать мой дедушка Дегтярь Владимир Ильич.

Вот что мне удалось узнать из этих источников.

Мой прадед Илья ЕгоровичДегтярь родился 26 июля 1912 года в семье крестьянина-бедняка в селе Павловка Богодуховского района Харьковской области. В 1929 году окончил Богодуховскую семилетнюю школу №1. В 1930 году Богодуховским РОНО назначен учителем неграмотных и малограмотных в селе Павловка. С 15 августа 1939 по 21 сентября 1941 года был заведующим Булаховской начальной школой, с. Булаховка, Богодуховского района, Харьковской области.

23 сентября 1941 года его эвакуировали в Волчанский район Харьковской области, где призвали в армию. Был направлен в Краснодарское пехотное училище, которое закончил в июле 1942 года. Ждали назначения и однажды их по тревоге, ночью весь личный состав училища погрузили в эшелон и привезли всех на станцию Калач Сталинградской области. Училище было передано 34 гвардейской дивизии 62 армии. Пополненная этим и другими училищами армия нанесла ряд внушительных ударов по фашистам, отогнав врага на 9-12 км. В начале августа рано утром враг перешел в наступление на их участке фронта. В этом бою Илью Егоровича контузило, присыпав землей. Остальные члены его отделения погибли. Когда он очнулся и открыл глаза, то увидел немца, который нацелил автомат на него. Так Илья Егорович попал в плен.

Потом был лагерь и неудачный побег, после которого был жестоко избит и отправлен в Гросслазарет. Там, его спас пленный врач Князев Николай Дмитриевич. Потом Проскуровский штрафной концлагерь «Шталаг-555». Спустя время в июле 1943 года, когда военнопленных перевозили в неизвестном направлении, им удалось бежать.

После побега с августа 1943 по июль 1944 года был командиром взвода в партизанском соединении И.И.Шитова в составе советско-польского партизанского отряда имени Дзержинского. В Яновских лесах Польши произошло соединение с частями Советской Армии. После этого Дегтяря И.Е. назначили старшим инспектором паспортного отдела г.Львова, где он проработал до 1947 года. Демобилизовавшись из органов он вернулся в г.Богодухов Харьковской области – дальше учительствовать.

25 августа 1947 г. был назначен директором Миролюбовской семилетней школы, где проработал до 1958 года.15 августа 1958 г. был назначен заведующим Мусийчанской начальной школы. Школа эта сначала находилась в старом крестьянском доме. Илье Егоровичу было поручено строить новую школу, которая была построена в течение года.В 1963 году Дегтярь И.Е. перевели работать воспитателем в Богодуховскую школу-интернат, так как Мусийчанская школа стала филиалом восьмилетней школы. Оттуда вышел на пенсию в 1972 году.

Награжден: 25 августа 1945 – орденом Отечественной войны II степени, 12 апреля 1946 - медалью «Партизану Отечественной войны» II степени, 1945 – медалью «За победу над Германией», 1968 – медалью «Пятьдесят лет Вооруженных сил СССР», 1965 – «20 лет Победы», 1975 – «30 лет Победы», нагрудный знак Министерства образования СССР, нагрудный знак «Партизан Житомирщины».

Умер Илья Егорович 6 августа 1990 года в возрасте 78 лет. В послевоенные годы он активно принимал участие в работе ветеранского движения. С 1968 года регулярно проходили встречи с боевыми товарищами, в селе Червона Воля, в г.Воронеж, где жил доктор Князев Н.Д..

Все, что связано с историческими событиями, нужно сохранять. Ведь прошлое это не то, что было и прошло, а то, с чем мы идем в будущее.

В планах моей семьи побывать в местах, где партизанил мой прадед, в селе Червона Воля, Новоград-Волынского.

**ЧУМАК ВАСИЛІЙ ПАНТЕЛЕЙОВИЧ**

**Диль Валентина**,

учениця 9 класу Куп’янського навчально-виховного комплексу №2

Куп’янської міської ради Харківської області

Керівник: Кудінова Марина Володимирівна, вчитель історії та географії

Куп’янського навчально-виховного комплексу №2

Куп’янської міської ради Харківської області

Друга світова війна стала спільним лихом для всіх мешканців Європи. Перемога над нацизмом стала нашою спільною перемогою.

[Як](http://ua-referat.com/%D0%AF%D0%BA) би не мінялися за останні роки оцінки і навіть факти нашої історії, 9 травня - День Перемоги - залишається незмінним. Вічна слава переможцям!

На жаль, все менше і менше з кожним днем залишається живих безпосередніх учасників Великої Вітчизняної. І вже не стільки з [розповідей](http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%96) очевидців і учасників, а все більше з фільмів, книг, [підручників](http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA), [історичних](http://ua-referat.com/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0) праць знають про війну ті, хто народився після Перемоги. Тому немає завдання більш шляхетного, ніж донести до нових поколінь правду про минулу війну.

Чумак Василій Пателейович народився у селищі Куп’янськ-Вузловий 28.02.1925 році. До війни провчився 8 класів у школі №8 (нині НВК №7) місті Куп’янська.

Призваний у ряди Радянської армії у віці 18 років 24 березня 1943 року. Демобілізований у запас 22 лютого 1950 р. Воював у 22 Запорозькій зенітно-артилерійній девізії третього Українського фронту. За володіннями азбуки Морзе, його спочатку призначають рядовим радистом, проте за роки служби він став командиром відділу зв’язку. Приймав участь у боях біля Ізюма, Ясси, Запоріжжя, Дніпропетровська, в Кривому Розі(Україна) , Тирасполі(Молдова) , Констанца (Румунія), Відні (Австрія),Варна, Белграді (Югославії), Гінце( кордон з Німеччиною), три роки після війни служив у Констанці.

На час звільнення у запас отримав звання старший сержант в запасі

За свою відвагу під кулями ворога,а також вклад в розвиток раїни у післявоєнні часи ветеран був нагороджений наступними нагородами: «За бойові заслуга», « За перемогу над Німеччиною», «За взяття Вени», «За взяття Белграду», « 30 років Радянській Армії», «Орден вітчизняної війни», « Орден за відвагу» та багато інших; грамоти міського, обласного відділу освіти за учительську працю, успіхи у навчанні школярів, творче ставлення до праці. У 1982 році Чумак Василій Пантелейович став відмінником народної освіти; відзнаки «За багатолітню і сумлінну працю».

Після війни Чумак Василій Пантелейович працював на радіо вузлі у селища Куп’янськ-Вузлова і паралельно закінчував, при рване війною, навчання у вечірній школі. У 1951 році одружився (дружина – Чумак Тетяна Андріївна). Після отримання середньої освіти поїхав до міста Харкова, на пільговій основі вступив до Харківського педагогічного університету імені Каразіна на фізико-математичний факультет, який закінчив у 1956 році. Деякий час працював у Харкові. Потім був направлений в селище Гусинка, де проробив один рік завучем в середній школі. Згодом він повернувся у свою рідну школу( школа №8, що нині має назву НВК №7), в якій пройшов шлях від учня, вчителя,завуча до директора.

До смерті проживав також у селищі Куп’янськ–Вузловий за адресою вул. Приозерна буд.№39. Помер у 2011 році.

**ВІЙНА ОЧИМА 16-РІЧНОЇ ДІВЧИНИ**

**Долгополов Кирило**,

учень 9-В класуВалківського ліцею ім.О.Масельського,

член гуртка «Юні музеєзнавці»Валківського районного ЦТКЕУМ

Валківської районної ради Харківської області.

Керівник: Губська Наталія Віталіївна, вчитель історії, спеціаліст І категорії,

керівник гуртка «Юні музеєзнавці» Валківського районного ЦТКЕУМ

Валківської районної ради Харківської області.

Велика Вітчизняна війна принесла багато горя і страждань українському народу. Мабуть зовсім не можливо знайти хоча б одного, хто б не знав що таке війна. Особливо серед молоді 20-30 років ХХ століття.

З тих часів промайнуло у вічність вже сім десятиліть, та спілкування з очевидцями тих подій, а бо ж перечитування їх спогадів, щоразу тривожать серця нинішньої молоді.

Недавно в архівах нашого музею знайшов спогади своєї прабабусі, які 15 років тому записала моя тітка Оля, а колись учениця 9-го класу Валківської середньої школи.

Далі читаю з оригіналу:

" Не обійшло це лихо і мою рідну Валківщину. Протягом цієї страшної війни загинуло багато людей. Моя прабабуся – Долгополова (Панченко) Ольга Яківна, якій на початку війни виповнилося лише 16 років, пережила ті важкі часи і мені пощастило послухати її розповіді про життя в німецькій окупації. Деякі з них мені добре запам’ятались.

Восени 1941 року німці оголосили, щоб всі учні з’явилися на відкриття нової школи. Вона була на тому місці, де в нинішніх Валках розташований готель. На відкриття школи окупанти запросили попа. У дітей, яких виховували з думкою, що Бога не існує, процедура освячення викликала сміх. Це дуже не сподобалося фашистам, але, на щастя, ніхто з дітей не постраждав. По закінченні учням видали «аусвайс» - документ, що засвідчував особу та давав дозвіл не виїжджати до Німеччини.  
У 1942 році німецькі війська спеціального призначення СС вигнали сім’ю моєї прабабусі з хати і самі там оселились. Доречі, в Валках було мало осель, де б не проживали німці. Ця хата розташована у садибі Петра Йосиповича Панча – відомого українського письменника, який доводився Ользі Яківні рідним дядьком. В квітні 1942 року окупанти вирішили відсвяткувати в цій хаті день народження Гітлера. Вони привезли два десятки курей і наказали їх обскубти. Приготувавши їжу, фашисти дістали бідон шнапсу (німецький алкогольний напій) і святкування почалося.

Прабабуся Оля та її сестра ховалися в коморі, бо коли німці сп’яніли, то почали шукати дівчат. Не знайшовши, так розізлилися, що почали стріляти по вікнах, стінах, іконах, поки не розгромили всю оселю.

Але, як згадувала Ольга Яківна, не всі німці були поганими. Траплялися такі, що не хотіли кровопролиття, допомагали нашим людям, пригощали дітей цукерками.

Ще був випадок, коли брат та сестра моєї прабабусі заховалися від німців в сіно. Та, як на зло, один з німців напився і вирішив відпочити саме в цьому сіні. Бідні діти лежали і не дихали, бо коли б вони подали хоч звук, то німець міг би подумати, що то партизани і розстріляти дітей на місці. Дорослим вдалося виманити фашиста з сіна і цим самим врятувати дітей.  
 Відступаючи в 1943 році німці отримали наказ забирати молодь 16-20 років на роботу до Німеччини. Мати прабабусі Олі Олена виявилася досить кмітливою: вона намазала дочці обличчя морквою, закутала голову рушником і сказала фашистам, що та хвора на малярію. Німці тікали від Ольги Яківни, забувши про наказ.

Протягом окупації в родина Панченків переховувала від німців пораненого партизана, якому робили перев’язки, та радянського офіцера Пєкарєва."  
Ці часи давно в минулому, але потрібно завжди пам’ятати події тієї страшної війни і робити висновки на майбутнє. Пам’ятати, щоб НІКОЛИ не повторилося!!!

**МІРОШНИК ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ: ЖИТТЯ ЯК ПОДВИГ**

**Дяченко Олена,**

учениця 11 Б класуМереф’янскої загальноосвітньоїшколи І-ІІІ ст. №6

Харківської районої ради Харківської області

Керівник: Безноско О. В., керівник шкільного історико-краєзнавчого музею

В шкільному історико-краєзнавчому музеї Мереф’янської ЗОШ І-ІІІ ст.№ 6 зібрано чимало свідчень про Другу світову війну, а сам: про участь в війні наших жителів Мерефи. Гортаючи матеріали, мою увагу привернув опис про Мірошника Володимира Івановича.

Народився Мірошника В. І. в м. Мерефа 14 вересня 1926 року. Батько – Мірошник Данило Климович був солдатом у Першу світову війну, пройшов німецький полон, працював візником у колгоспі. Мати Мірошник Мотря Денисівна була домогосподарка .

Змалку Володимир бачив ,як люди заробляють собі на хліб, змалку був активним членом сім’ї., допомагаючи батькам. Пасти корову, заготовляти їй траву-було його обов’язком.

У 1941р. хлопець закінчив « на відмінно» 7 класів. Але так як грошей у сім’ї не було, а військових годували і одягали, то вступив до Харківського військового училища. Але війна з фашистською Німеччиною (1941-1945) внесла корективи в подальше його життя.

Воєнні роки для нього це: участь у партизанському русі на Харківщині ,школа партизанського руху,діюча армія, після визволення Мерефи від німецьких окупантів, окопи на річці Донець, де зустрівся з батьком, який працював на мостопоїзді на відбудові зруйнованого моста через Донець. Там захворів малярією, від якої ледве виходили вже вдома демобілізованого (ледь живого) молодого солдата. І в 1944р. Володимир Іванович почав навчання у Харківському технікумі залізничного транспорту.

Тільки завершилась війна нове горе спіткало людей − голод 1946-1947 рр. Щоб врятуватися від голоду працював після технікуму на залізниці в Гудормесі на Північному Кавказі. Дуже хотів повернутися в Україну ,що по тогочасним законом було дуже важко. Але це йому вдалося. І з 1948р.займався електрифікацією сіл Харківської області. А згодом організував і очолив, зібравши колектив, Мереф’янського відділення «Сільєнерго» У 1953р. В.Д. Мірошник почав навчання на вечірньому відділенні Харківського інститута механізації та електрифікації сільського господарства. А після скасування вечірнього відділення, перейшов і закінчив в 1959р. Харківський автодорожній інститут і одержав диплом інжера-механіка. З цього часу почався новий етап його трудової діяльності .

Згодом був обраний депутатом Мереф’янської міськради, організував спорудження системи колодязів для населення, прокладання доріг, виділення цілої вулиці для забудівлі житла для своїх монтерів,

Вже рік і його блискучі організаторські здібності , титанічну працездатність і виняткову порядність цінували не лише люди, з якими він працював, а помітили і керівні органи Харківщини.

Вже на більш відповідальній керівній роботі. Обізнаний з усіма сторонами життя людей, він бачив всі їх труднощі і свою роботу спрямував на їх подолання. Де б він не працював, скрізь головним в роботі було забезпечення добробуту людини. Всі свої турботи, негаразди, несправедливості несли до нього, впевнені, що отримують допомогу. Скрізь залишались добрі сліди його діяльності: колодязі, дороги, магазини кінотеатри, дитсадочки, школи, електрифікація, телефонізація, газифікація, міжколгоспна здравниця «Золотий колос», добра пам'ять людей.

Усі свої роки В.Д. Мірошник був патріотом України. У роки брежневсько-сусловського гоніння на все українське, не відмовився від рідної мови. Він вів роз’яснювальну роботу з підлеглими , які оцінивши «політичну ситуацію», під час всесоюзного перепису населення записували ,що їх рідною мовою є «російська». Хоча, як і більшість сільських жителів , як правило, нею не спілкувалися.

Напружена праця без вихідних і свят почала помітно підривати здоровя. І сім’я таки умовила його вийти на пенсію. Честолюбивим наступникам Воодимира Даниловича приносив чимало неприємних хвилин його стиль роботи, його відношення до праці і трударів, коли доводилося чути від людей: «Нема на вас Мірошника!».

Помер раптово 1 квітня 1997 року від серцево - судинної недостатності. Помер вдома, у хаті, ним побудованій. Ховати приїхали трудівники і керівники з області, міста, району, люди, для яких він намагався зробити якомога більше і якомога краще.  
 Його поважав народ і високо цінувала держава. Володимир Данилович – Герой Соціалістичної праці, кавалер найвищих державних ордерів, числених медалів, починаючи з Медалі «За перемогу у Великій Вітчизняній війні», Почесних Грамот, медалей Лауреата Виставки досягнень у народному господарстві. Він був енергійною, талановитою, вимогливою до себе і оточуючих, розумною, працьовитою, красивою, щасливою Людиною.

Я вважаю, Володимир Данилович Мірошник – людина, варта доброї пам’яті. Його робота гідна наслідування. Бо люди, праця яких веде до покращення життя кожного, забезпечують розквіт держави, навчають молоде покоління працювати з повною віддачею на благо майбутнього рідної України.

**Війна у спогадах очевидців»**

**Жиденко Тетяна,**

учениця 9-А класу Нововодолазького НВК

Нововодолазької районної ради Харківської області.

Керівник: Трегубова О.А., вчитель історії Нововодолазького НВК

Пам’ять... Вона нетлінна і вічна. Вона дивиться на нас зі старих фронтових фотографій, з тих речей, які зберігають колишні фронтовики, і не дає померкнути жодній героїчній сторінці історії перемоги над фашизмом. А ми, молоде покоління, про їхні бойові подвиги, їхнє воєнне життя можемо сьогодні дізнатися тільки з їхніх розповідей, кінофільмів, творів художньої літератури. Минають роки, відлітають у вічність. Минуло 70 років, відколи замовкли останні постріли гармат, настала тиша, прийшов на нашу землю мир довгожданий, вистражданий, оплачений найвищою ціною людського життя. Все далі відходять грізні і важкі роки Великої Вітчизняної війни, не згасає пам’ять про тих, хто не шкодував своєї крові, свого життя. Кожен із нас поділяє думку, втілену в словах: „Ніхто не забутий, ніщо не забуто”.

Велика Вітчизняна війна 1941 - 1945 років була найжорстокішою, найкровопролитнішою війною. За оцінками фахівців, в цій війні загинуло 27 млн.осіб, за неофіційними даними 50 млн. Це не тільки ті, хто безпосередньо воював на фронтах війни, і ті, хто працював у тилу, хто помер від голоду і непосильної праці, хто був відправлений до Німеччини або до концтаборів. Тому молодим юнакам та дівчатам, які тільки- но закінчили школу, довелося взятися за зброю та піти захищати свою Вітчизну. Моїй родині також довелося зазнати цього.

Мій прадід Килипко Іван Федорович, будучи молодим юнаком, пішов на фронт. З перших днів війни, він воював під Севастополем, де був поранений двома кулями: в ногу і груди. Місяць він пролежав в шпиталі, але думками був разом зі своїми товаришами. Одужавши, знову повернувся на фронт.

Після запеклого бою в 1943 році, їхній батальйон був оточений німецькими загарбниками і взятий в полон. В тяжких умовах дідусь перебував майже два роки, німці жорстоко знущалися над нашими солдатами, годували їх раз у день юшкою, через день давали шматочок хліба, примушували тяжко працювати. Тих, хто тяжко захворів, або не було сили працювати від голоду, вбивали.

А коли наші солдати здобули перемогу, мого дідуся було визволено з полону. Завжди, коли він згадував ті часи, на його очі наверталися сльози.

Моя прабабуся, Суржко Анастасія Дем’янівна, застала ці тяжкі часи. Ще сімнадцятирічною дівчиною, вона була відправлена до Німеччини з 13 червня 1942 року по 28 квітня 1945 року в місто Інкермюнде Штеттин на примусові роботи. По прибуттю в місто, бабуся пройшла біржу, комісію, і була відправлена до господаря на поле, де збирала картоплю. Пропрацювавши рік в господаря, бабуся і ще декілька наших жінок, були відправлені на воєнний завод по виготовленню пороху та боєприпасів. Там їм доводилося виготовляти кислоту. На заводі працювали майже одні жінки, разом з нашими працювали і німкені. Їх було дев’ять чоловік в бараці, і одна німка на ім’я Марія, завжди в пазусі приносила нашим дівчатам по шматочку хліба. За це її не любили та ображали інші німки.

Анастасія Дем’янівна була дуже відважною та хороброю дівчиною. Не побоявшись покарання , вночі, коли всі спали, вона підірвала склад, де зберігалися боєприпаси, патрони і порох. В нашій родині зберігаються деякі архівні документи, які засвідчують перебування моєї прабабусі в Німеччині, її свідоцтво про народження та її власна автобіографія.

Прабабуся пробула в Німеччині 3 роки, а потім була визволена Червоною Армією і повернулася на Батьківщину.

Ця війна забрала тисячі життів та принесла багато горя, але ми зуміли вистояти і здобути перемогу. Ми дякуємо і вклоняємося тим, хто захищав нашу Вітчизну, хто, не шкодуючи власного життя, йшов до останнього. Я пишаюся своїми прадідусем і прабабусею та вважаю, що всі повинні брати приклад з таких людей, як вони.

Ми ніколи не зможемо відчути жахи тих військових років. Як все минуле, чого ми не були ні свідками, ні учасниками, та Велика війна викликає у нас не згадування, а думки ... Ми не згадаємо порослі бур'яном і іржею поля, прісний смак цегляного пилу на руїнах міст і сіл, запах смерті - не символічний , а реальний. Ми не можемо це згадати і заново пережити, тому що це було не з нами. 27 млн. наших людей - чоловіків, жінок, дітей - забрала війна. Їм вже не допомогти. Вони не вимагають більше співчуття і участі. Але ми повинні про них пам'ятати! І ми пам'ятаємо про них!

**СПОГАДИ З МОГО ДИТИНСТВА**

**Заночкіна Наталя,**

учениця 9 класу Червонознаменівської загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів Первомайської районної державної адміністрації

Керівник: Бабін Олександр Іванович, вчитель історії

Війна... Таке коротеньке слово, але скільки болю та горя, скільки крові, скільки сліз воно означає. Мало хто залишився з тих, хто воював. Коли хтось із них розповідає про війну, їх очі наповнюються слізьми. Так і йдуть вони через все своє життя непереможні, горді, в більшості своїй неграмотні, трохи незграбні, нічого не прохаючи для себе і вважаючи, що все те, що вони робили, здійснювали подвиги, не жаліли своєї голови, що все це вони робили заради майбутнього своїх дітей.

Люди, які навіть просто були дітьми під час війни і бачили ті жахи своїми очима до цих пір здригаються від слова війна, а ті, що були відправлені до Німеччини...

Ось, що розповідає людина, якій на момент початку війни було 6 років: «Був ранок 22-го червня. У той день було сонячно і досить спекотне. Ми з моєю матір'ю пішли у сусіднє село. Яке розташовувалося десь за 3-4 кілометри від нашого. В цьому селі жив наш родич, який був головою сільської ради. В нього було радіо і ми любили пити чай і слухати передачі. "Ніхто тоді не знав" - вона зітхає - «що ми в той день почуємо таке жахливе повідомлення. І ось ми сидимо у радіоприймача, і Левітан повідомляє, що нацистська Німеччина, порушивши всі мирові зобов'язання, о 4-й годині ранку розпочала військові дії проти СРСР. Він оповістив, що армади німецьких літаків, порушивши радянський кордон, бомбардують радянські міста і села, а сухопутні війська, незважаючи на відважну оборону радянських військ стрімко просуваються на схід. Ми тоді разом з мамою з жаху від почутого побігли додому. Різні думки завертілися в голові і здалося, що німці вже коло нашого села, але їх ще не було.

Всі чоловіки почали збиратися до військкомату, щоб надати опір нацистським агресорам. Прийшла все - таки біда і до нас, німці захопили наше село... Тяжко було тоді. Вже пора було готуватися до зими, а у нас ні теплих речей, ні їжі, ні взуття. А тут ще й німці майже у кожній хаті села, у нашій хаті в тому числі. Здорові такі, мерзенні, нахабні, а ще з ними й собака - дуже величезна! Мені здавалося, що вона розміром з корову. І німці, як нап’ються - починають їй подавати команди по німецькі: «Фас! Фас!» і показували на мене. В мене аж ноги підкошувались, я аж завмирала тоді від страху, а вона гарчала і кидалася на мене.

В селі тоді були жахливі події, моторошно згадувати. Червоноармійці, які не встигли відступити або були поранені переховувалися по домівках селян. А тим часом по селу так і бігали німці та їх співробітники із наших, так звані «поліцаї». Вони шукали солдатів і офіцерів Червоної Армії, щоб знищити їх. Обшукувалися будинки, сараї, сіновали і навіть колодязі! Шукали де тільки можливо! А коли знаходили, вели до насипу. Ми бачили, як їх заводили, як били палками і прикладами, а потім тих, хто витримав ці катування, ставили до стінки і розстрілювали. Це було просто жахливо! Ми чули грохот автоматів та кулеметів, стони поранених. А на наших очах ці кати підходили до них і стріляли в голову з пістолетів! Ми плакали і кричали, щоб вони перестали мучити людей, а вони сміялися і продовжувати свої безчинства.

Так ми дотрималися до зими 1941-1942 років. З наближенням радянських військ, стало ще неспокійніше. Німці лютували. Розстрілювали навіть мирних жителів, яких підозрювали у співробітництві з розвідниками Червоної Армії. Військ стало значно більше. Солдати були різні, деякі знущалися, деякі відносилися до нас добре.

Взимку ми ніколи не ночували вдома, тому що вдома були німці. Ні в якому разі не можна було палити світло, тому що вони можуть побачити та й у хаті навіть не дозволяли топити. Коли бачили дим то кидали гранати прямо в трубу. Ось так переживали зиму: по ярах та окопах.

Майже все літо ми провели у льосі, ховаючись від німців. Та не одні ми там були, а майже все село. І тільки було чути як недалеко від нас бомби підриваються. Нарешті ми дожили до наступного літа, а вже у вересні 1943 року нас з села німці почали евакуювали десь за Дніпро. Коли виїжджали з села (на гарбах), то лишень від'їхали кілометр, як загорілося наше село тільки дим і видно було. Доїхали до Дніпра, точно не можу сказати куди нас привезли. Зразу почали перебиратися на човнах на другий берег. Коли прийшла наша черга, з’явилися наші літаки й почали обстрілювати. Піднялася паніка. Ми ледве втекли до лісу. В бігах та в різних схованках пережили осінь.

Але попереду зима і додому якось потрібно повертатися. Все ж таки вдалося повернутися в своє рідне село Михайлівка, якщо його можна назвати селом, тому що залишилося всього 10 хатинок. Хоч серед них була і наша, але ж її заселили люди, які прийшли раніше. І нас п'ять сімей жили в нашій хаті.

Взагалі - каже бабуся - думала, що війну не переживу. Не можна передати, як було тяжко. Дай Боже, щоб ви цього ніколи не бачили» - каже і плаче бабуся.

І тепер, як і 70 років тому, страшні спогади живуть у серці кожної людини. Не сплять ветерани - не можуть забути загиблих однополчан. Їхня пам’ять тривогою б’є на сполох сьогодні в кожне серце: «Не допустіть війни!». І ми молоде покоління повинні пам’ятати, що завдяки нашим дідам та прадідам сяє сонце, квітнуть квіти, народжуються діти. І тільки ми можемо зробити своє майбутнє щасливим.

**СЛОВО ПРО ВЕТЕРАНА ВІЙНИ**

**Захар'єва Поліна,**

член гуртка «Юні ерудити» Первомайського районного Будинку

дитячої та юнацької творчості Первомайської районної державної адміністрації

Керівник: Глущенко Наталя Вікторівна, керівник гуртка «Юні ерудити»

Михаила Семёновича Тарасенко, участника боевых действий, инвалида Великой Отечественной войны, Почётного гражданина района знают не только жители села Алексеевка, где проживает ветеран. И это неудивительно. Ведь вся его немалая жизнь прошла на глазах у людей нашего района.

Годы берут своё… Но и в свои 85 лет ветеран большой оптимист, его бодрости духа стоит только удивляться. При встрече Михаил Семёнович – радушный хозяин – с подробностями рассказал о своём непростом жизненном пути. Вспомнил ветеран годы Великой Отечественной войны, а затем годы восстановления разрушенного войной сельскохозяйственного производства.

Родился Михаил Семёнович Тарасенко 20 июня 1927 года в посёлке Новый Масловского сельского совета, в многодетной семье. С раннего детства познал он нелёгкий крестьянский труд. После уроков в школе бежал Михаил на помощь отцу, который выпасал овец на пастбищах совхоза «Червоный», помогал матери, работающей долгие годы дояркой. Со слов ветерана, он до сегодняшнего дня ощущает запах и вкус брынзы, которую выписывали крестьянам на заработанные трудодни.

Михаил Семёнович вздыхает – кажется, всё это было совсем недавно. А в действительности очень и очень давно, ведь детство – самая лучшая пора в жизни, и каким бы оно ни было трудным, вспоминается как хорошее и счастливое.

Помнит ветеран и годы учёбы в стенах родной школы в совхозе «Червоный» с 4-хлетним сроком обучения, и учёбу в 5-м классе Новосёловской средней школы пос. Тарановка. Однако не суждено было любознательному пареньку получить такие необходимые знания. Всего две недели проучился Михаил в пятом классе, как грянула война.

На фронт ушёл отец, оставив на попечение матери 4-х детей. Вскоре посёлок был оккупирован немецкими войсками. Начались грабежи, аресты, погромы. Молодёжь угоняли на работы в Германию. Жители прятались в погребах и землянках.

«Война – страшное горе для людей. Особенно зверствовал враг при отступлении. Сжигал дома, расстреливал людей» — говорит Михаил Семёнович. Вспоминает ветеран, как в результате обстрела фашистскими самолётами стада домашнего скота была убита их корова и корова соседей. Парни же чудом уцелели, спрятавшись в овраге. А ведь корова тогда была единственной кормилицей для 4-х детей.

Помнит ветеран, и как они подростками вместе с взрослыми ходили в сёла Семёновку и Ефремовку хоронить людей, которых 17 февраля 1943 года расстреляли и живыми сожгли в церкви эсэсовцы.

16 сентября 1943 года наши войска третий раз и навсегда освободили посёлок от фашистов. Радоваться бы парню, но тяжелейшее горе настигает семью – подорвав здоровье непосильным трудом, умирает 29 сентября 1943 года мать. Что делать 16­летнему подростку с малыми братьями и сестрой? Из­за отсутствия своего жилья они ночуют, где придётся, семья голодает. Не одну бессонную ночь провёл юноша, прежде чем принял решение. Отвез Михаил детей в детский дом пос. Дергачи, а сам пришёл в военкомат с просьбой направить его в армию.

Долго пришлось Михаилу убеждать военкома. Но всё же, 14 декабря 1943 года призывают юношу, которому ещё не исполнилось 17 лет, в действующую армию и зачисляют в 708 батальон аэродромного обслуживания. С того времени прошло уже почти 70 лет, а ветеран до сих пор помнит фамилию своего первого командира батальона – майора Волынца. Это он учил их, молодых солдат, осваивать воинские профессии в условиях военного времени.

С теплотой и любовью рассказывает ветеран о своих сослуживцах, с которыми начинал службу на аэродроме в г.Харьков, который размещался на территории нынешнего авиационного завода.

Три года помогал Михаил Семёнович совершать боевые вылеты нашим лётчикам. «Иногда без сна и отдыха в течение 2-х и более суток обслуживал самолёты, подвешивая к ним беспрерывно авиабомбы, особенно в период наступательных операций наших войск», — вспоминает ветеран.

День Победы встретил Михаил Семёнович в своём же 708 батальоне.

Получил младший сержант М.С.Тарасенко наконец и весточку из дома. С войны вернулся отец и забрал детей из детского дома. Как хотелось вернуться домой, повидаться с отцом, с братиками и сестрой. Вернуться домой – это значит быть самым счастливым...

Да, Великая Отечественная война заканчивалась, но не для М.С.Тарасенко. На протяжении ещё шести лет, до 26октября 1951года, служил Михаил Тарасенко в средней Азии. Успешно проходила воинская служба солдата в Туркменском военном округе. Свидетельством тому – похвальный лист командира части и начальника политотдела. Затем была воинская служба в Азербайджане.

После демобилизации вернулся М.С.Тарасенко в родной совхоз «Червоный». Вот и настало то время, которого так долго ждал. По рекомендации военкома поступил М.С.Тарасенко на работу охранником в Алексеевский банк, где проработал неполных 3 года. Но всегда Михаила Семёновича тянуло к земле, к родным полям, к крестьянскому труду. Вот почему молодой человек перешёл на работу в колхоз «Заря коммунизма» села Алексеевка, где работал плотником, а затем, окончив курсы трактористов, звеньевым по выращиванию сахарной свеклы. После объединения трёх колхозов в один – колхоз «Дружба» – Михаил Семёнович работал бригадиром тракторной бригады.

Последние 15 лет, ещё до выхода на пенсию, проработал Михаил Семёнович бригадиром животноводческого комплекса. Гордится ветеран, что в то время их бригада выращивала 4тысячи телят молочного возраста, что на ферме было 400коров, 60лошадей. Сравнивая эти цифры с сегодняшним поголовьем скота, приходишь к выводу, что действительно ветеран заслуженно гордится своим нелёгким трудом. С теплотой и благодарностью вспоминает он о своей жене Вере Кузьминичне, с которой они прожили счастливую жизнь, и которая ушла из жизни в 1992 году. Вместе они вырастили, воспитали и дали образование троим детям.

Уважают и ценят М. С. Тарасенко и жители района. Ему заслуженно присвоено звание «Почётный гражданин района».

**СПОГАДИ ПРО ТРУДІВНИКА ТА ФРОНТОВИКА**

**Зінов'єва Анастасія,**

член гуртка «Літературне краєзнавство»

Первомайського районного БДЮТ, учениця 9 класу Михайлівського

навчально-виховного комплексу Первомайської районної державної адміністрації

Керівник: Зайцева Світлана Віталіївна, керівник гуртка

Напередодні 70-річчя Великої Перемоги ми хочемо розповісти про нашого земляка, героїчну людину, фронтовика, невтомного трудівника, колишнього голову колгоспу «Україна» Первомайського району Харківської області Василя Івановича Пльохова. Колишнім поколінням юних краєзнавців району пощастило зустрічатися з цією дивовижною людиною, вести з ним розмови, слухати його спогади.

Василь Іванович Пльохов (17 вересня 1924 р. - 14 липня 2004 р.) належав до числа людей, про яких земляки будуть пам’ятати завжди за їхні добрі справи на землі.

Василь Іванович Пльохов народився у селі Михайлівка в бідній багатодітній селянській родині. Він був першою дитиною. Всього ж у сім'ї було шестеро дітей. Тут пройшли його дитячі та юнацькі роки, тут він закінчив рідну школу. Найбільшою мрією у Василя була мрія стати вчителем, як Федір Пилипович, його перший шкільний учитель. Василю теж хотілося бути таким. Тому й вирішив стати вчителем, успішно склавши іспити в педагогічне училище. Навчався легко, проявляючи старанність і допитливість. Мріяв, що після закінчення навчання приїде тільки сюди, у своє рідне село Михайлівка і буде навчати дітей. Але не судилося мрії збутися. Всі плани на життя обірвалися і звалилися в одну мить.

Рано вранці з уст матері, Наталії Леонтіївни, дізнався він страшну звістку - почалася війна. Василь не міг зрозуміти, про що мати каже. І тільки прибігши на майдан біля сільської ради, де зібралися всі селяни, він усвідомив те страшне горе, яке увірвалося в його юність, в життя батька, матері, сестричок і братиків, в життя всіх сельчан і всієї країни.

Незабаром отримує юнак, якому тільки-тільки виповнилося сімнадцять років, повістку з’явитися в Олексіївський районний військовий комісаріат. Так, Василь Пльохов призивається і розподіляється до 278-й окремого саперного батальйону.

Ми, сучасні школярі, навіть на хвилину не можемо собі уявити, що довелося пережити юному, необстріляному солдату в фронтових подіях страшного сорок першого. Полум’я війни, як смерч, качалося по широких просторах України. Озвірілий гітлерівський фашизм топтав нашу землю. Війська відходили. Десятки міст, сотні сіл палали у вогні. З кожною новою хвилиною обривалися життя тисяч невинних людей. Багато бійців і командирів загинули смертю хоробрих.

З боями відступав і 278-й саперний батальйон. Вдень - оборона, вночі - марш-обхід, риття окопів, короткий сон. Так, з боями відступаючи, дійшов Василь Пльохов з бійцями до Сталінграда. Разом з ним захищали тоді місто Сталінград і його земляки Іван Рибін, Михайло Шевляков, Григорій Скіртенко, Леонід Червенко з села Михайлівка, Олександр Кутовий з села Одрадове, Іван Боклаг з села Сиваш, Олександр Парфенов зі станції Лихачове і Олексій Фролов з села Грушине. Всі вони билися героїчно.

На початку Сталінградської битви противник значно перевершував в живій силі і техніці, він був упевнений, що захопить Сталінград швидко і легко. Разом з іншими військами вів запеклі бої і саперний батальйон, в якому воював Василь Пльохов. Кожен готовий був голову пкласти за свою Батьківщину. Тому і народилося тоді це міцне і незрозуміле фашистам переконання бійців-сталінградців: «За Волгою для нас землі немає!»

На очах Василя Пльохова загинули його земляки Іван Рибін, Григорій Скіртенко, Олексій Кутовий. Був важко поранений Олексій Фролов. Вони до кінця виконали свій військовий обов’язок.

Як саперові Василю Пльохову доводилося, ризикуючи життям, іноді по кілька разів на день встановлювати міни у районі Бекетовки, ходити в розвідку, робити проходи для танкових десантів, які здійснювали рейди в тил ворога.

Першою своєю медаллю «За відвагу» нагороджується наш земляк Василь Пльохов за те, що разом з бійцями саперного батальйону зробили проходи в своїх і ворожих мінних полях та забезпечили успішний контрнаступ наших військ в листопаді 1942 року під Сталінградом.

Війська пішли далі на захід, а сапери залишилися на місці вчорашніх боїв. Щоб витягти із землі сотні тисяч мін, залишених фашистами. Чотири місяці тривала ця небезпечна робота, тисячі мін пройшли крізь руки, серце і нерви кожного сапера.

Та, на жаль, гинуло багато саперів. А Василя називали щасливчиком після одного випадку, коли він ненароком зачепив провід. Було це так: він завмер і похолонув, коли під його чоботом лопнув той самий сталевий провід, прикріплений до протитанкової фашистської міні - в густій і високій траві не помітив. Від ледь чутного звуку лопнувшого провідка він задихнувся і на мить прикрив очі: все! Але вибуху, на щастя, не було. «Хлопці, - сказав він тоді, коли повірив, що смерть цього разу минула його, - мені пощастило». Він показав міну, що лежала від нього за півметра, вона чомусь не спрацювала. «Значить, - промайнуло в голові, - повернуся живим».

Але попереду було ще чимало боїв, належало звільняти багато міст і сіл України, рідної Харківської області, а потім і країн Європи. При звільненні Мерефи, за двоповерховим будинком чатувала в сорок третьому сапера Василя Пльохова фашистська куля. Але фронтовик вижив, і після лікування знову був у строю.

Знову повзе сапер серед бур'яну, серед очеретів, по глині, по піску. Він один на один зі смертю. На численних зустрічах із земляками Василь Іванович розповідав, що німці постійно готували якісь сюрпризи, застосовували і «стрибаючі» міни, і «розтяжки». «Стрибучі» міни частенько встановлювали на дорогах в шаховому порядку. Вибухали вони на висоті півтора-двох метрів. Осколки розліталися до трьох метрів навколо. Такі розгадки «сюрпризів» нерідко коштували життя бійців. Невідомо було, в якому порядку фашисти встановлювали міни, якого вони зразка, в якій кількості і з якими хитрощами.

А що таке вилучати навіть одну міну? Адже вона потаємно лежить у землі, присипана, схована, і чекає, коли сапер зробить помилку. А сапер повзе від міни до міни, поступово втрачаючи їм рахунок, мацає занімілими від холоду пальцями кожен сантиметр мокрої ата засніженої землі. З міношукачем на очах у ворога не пройдеш. Правда, від нього було мало толку - прилади реагували на металеві предмети, а їх навколо поля бою вистачало. Працювали сапери щупами - це щось на зразок шомпола. Повзеш повільно, обережно, ледве дихаючи, перед собою прокопують кожен сантиметр землі. Взяв трохи вбік - пропустив міну. Від напруги, навіть взимку, гімнастерки були мокрі від поту.

Війна залишила на тілі ветерана Василя Пльохова чимало зарубок. Форсував сапер Пльохов Дніпро, ту киплячу смертями пучину, яку треба було подолати, не дивлячись ні на що, яку він, сержант, командир саперного відділення, подолав.

Брав участь Василь Іванович Пльохов і в боях за визволення народів Європи. День Перемоги зустрів в Австрії. За героїзм і мужність нагороджений Орденами Вітчизняної війни I і II ступенів, медалями «За відвагу», «За оборону Сталінграда», «За визволення Праги».

Як згадував Василь Іванович Пльохов у статті «Дзеркало» в міськрайонній газеті «Знамя труда» в 1996 році, для нього найбільш пам’ятні дати - це 9 травня і 24 червня: «24 червня 1945 відбувся Парад Перемоги у Москві. Мені випала честь брати участь в складі 2-го полку 1-го Українського фронту у зведеному батальйоні, який виніс прапори фашистських дивізій на Красну площу і кинув їх у підніжжя Мавзолею Леніна. У цьому батальйоні нас було 200 осіб. Командиром зведеного полку був Герой Радянського Союзу генерал-майор Бакланов. Вдруге випала мені честь брати участь у Параді Перемоги до 40-річчя Великої Перемоги в 1985 році ».

Прийшов великий День Перемоги. Над рейхстагом у Берліні розвивається Прапор Перемоги. Німецький фашизм розгромлений. Але мир ще не настав. Його треба було відстоювати. Сержант Василь Пльохов ще два роки продовжував службу в лавах Радянської Армії. Додому повернувся взимку 1947 з орденами і бойовими медалями за ратні подвиги у боях на фронтах.

З листів рідних він знав, що, відступаючи, фашисти майже повністю спалили село, що батько тяжко хворий, що п’ятеро братів і сестер ходять голодні, голі й босі, що живуть вони у халупі. Але скільки було радості повернутися додому. Повернутися живим, з орденами на грудях. Проговорили з рідними всю ніч. Мама напекла навіть пирогів з невеликого мішка борошна, що після довгих роздумів, що ж купити додому на всі солдатські заощадження, купив солдат. Для рідних це був найдорожчий подарунок. Такими щасливими, чекаючи, коли будуть готові пироги, фронтовик ніколи не бачив своїх молодших братів і сестер.

А вранці пішов вчорашній боєць влаштовуватися на роботу. Необхідно було відновлювати зруйнований війною колгосп. Голова колгоспу «Червоний жовтень» Федір Аверянович Ноздрачов приймає фронтовика бригадиром першої бригади полеводів.

У червні 1950 одноголосно обрали Василя Івановича головою колгоспу в сусіднє село Закутнівка. Коли фронтовик прийняв колгосп, в ньому було дуже мало ґрунтообробної техніки і порожня каса. Починати треба було, можна сказати, з нуля. Навряд чи хтось в селі вставав раніше його. З самого ранку він уже на коні, стукає у вікна колгоспникам, щоб приймалися за колгоспну роботу.

Людям він припав до душі. Ось чому вони довірили йому бути головою об’єднаного колгоспу «Україна», об’єднаний з п’яти колгоспів, які були в околицях сіл Івашківка, Закутневка, Веселе, Бакаївка. У своїй нелегкій роботі він завжди спирався на людей, на їхні знання і досвід.

За успіхи у виробничій діяльності Василь Іванович був удостоєний двох орденів Леніна, двох орденів «Знак Пошани», ордена Жовтневої Революції, Почесних грамот і грамот Президії Верховної Ради та Ради Міністрів УРСР. Йому було присвоєно звання «Заслужений працівник сільського господарства України».

В. І. Пльохов брав активну участь у громадському житті: обирався депутатом Верховної Ради УРСР, неодноразово обирався депутатом Харківської обласної та Первомайської районної рад. У лютому 2001 року Пльохову В. І. присвоєно звання «Почесний громадянин Первомайського району». А головне - він був справжньою людиною.

14 липня 2004 року Василя Івановича Пльохова не стало, але пам’ять про нього жива, і, можна з упевненістю сказати, буде жити. Друзі, діти та онуки чимало зробили для збереження пам’яті про В. І. Пльохова. На одному з кращих сільських Будинків культури у селі Закутнівка Первомайського району, який звів незмінний голова колгоспу, новим керівництвом сільськогосподарського підприємства «Україна Нова» встановлено меморіальну дошку В. І. Пльохова. На могилі рідними встановлено пам’ятник. У Первомайському краєзнавчому музеї розміщена експозиція, що нагадує про життя Василя Івановича.

Світлий образ трудівника і фронтовика Василя Івановича Плехова назавжди збережеться у серцях сучасних учнів та у вдячній пам’яті наших земляків.

**Війна у спогадах очевидців**

**Кіценко Каріна,**

учениця 9-А класу Нововодолазького НВК

Нововодолазької районної ради Харківської області.

Керівник: Трегубова О.А., вчитель історії Нововодолазького НВК

З кожним роком усе далі відходять від нас події Великої Вітчизняної війни. Давно закопані окопи, зарубцювались рани колишніх солдат, але наша пам'ять щоразу повертається до минулого, адже те, що звідано і пережито, не забудеться ніколи! Це подвиг, якого не знала історія! Скільки б не змінювалось поколінь на землі, вони повинні знати, що таке фашизм, що таке війна, яких мук і страждань вона принесла і скільки втрат поніс тоді радянський народ. Ми повинні пам'ятати це, аби не допустити ще однієї страшної війни, адже ІІІ Світової - бути не може, бо не буде переможців…

22 червня 1941 року на нашу Батьківщину напали німецькі загарбники. Почалася Велика Вітчизняна війна, яка тривала чотири роки, вона стала найголовнішим вибухом подій минулого століття. Війна була жорстокою і нещадною, вона не жаліла нікого, вбивала і забирала у людей все , що тільки можливо забрати . Війна була дуже тяжкою для всіх, адже вороги напали зненацька , коли ніхто й не чекав . У німців було набагато більше танків, літаків і зброї, але жоден з українців не здавався і навіть у самі тяжкі часи, вірили, що ворог буде розбитий і ми переможемо . Ця війна охопила багато міст , сіл і країн . Вона лишила після себе кривавий слід у кожній родині. Не оминула й мою родину Моя бабуся народилася через 5 років після війни, але її мама, Голубнича Галина Григорівна, 1921 року народження. Коли почалася війна, прабабуся булла молодою, їй було всього 20 років. Вона дуже багато розповідала про життя на Україні в роки війни. Галина Григорівна, закінчивши навчання, вивчилась на вчителя молодших класів. Не встигла вона попрацювати, як на її Батьківщину прийшли німці. З її слів ми дізнались, що війна була найстрашнішим періодом її життя. Вона розповідала , що навкруги стріляли, бомбили, вбивали невинних людей, а молодь забирали до Німеччини,щоб безкоштовно працювали. У містах і селах залишались тільки старі люди і маленькі діти , бо всі молоді чоловіки були на війні . Німці ходили по селах і забирали все , що тільки можна було з'їсти і залишали дітей і старих без їжі . А хто чинив опір, того розстрілювали і палили житло, яке було єдиним прихистком для людей . Також прабабуся розповідала , що між німецькими солдатами теж були хороші люди. Деякі приходили в будинки людей раніше офіцерів і попереджали про те , що невдовзі молодь з цього села будуть забирати до Німеччини і відбиратимуть їжу . Тому всі , хто міг кудись заховати дітей , ховали . Моя бабуся два тижні просиділа в погребі . Їй мама потайки передавала їжу і воду. Люди переживали страшні страждання . Мешканці сел і міст потайки від німців , вночі хоронили наших солдат .

Брат моєї прабабусі, Волощенко Андрій Григорович, закінчивши школу з золотою медаллю, пішов на війну. Жив він на Полтавщині і після того, як його відправили на військові навчання до Києва , він потрапив на фронт . В першому ж бою в Дніпропетровській області він загинув. Але його батьки цього не знали і все своє життя віддали на пошуки сина , намагались знайти хоч якусь звістку про сина , але все було марно. І в 1966 році його сестра , Галина , відправила звістку в газету "Піонерська правда" , в результаті чого діти , які проживали на Дніпропетровщині, відгукнулись і відправили лист у її, Новоселівську школу, в якій вона працювала, про те, що її брат, Волощенко Андрій Григорович, похований у Братській могилі в селі Жовте Дніпропетровської області . Після цієї звістки , прабабуся дуже хотіла відвідати могилу свого брата , якого так довго шукала . Але за станом здоров’я , так і не змогла цього зробити .

Моя бабуся дуже полюбляла слухати розповіді від мого прадідуся , Голубничого Олександра Антоновича , 1918 року народження, який теж пережив страшні роки війни. Їй було цікаво дізнатись якомога більше про ті часи. Часто, коли у її тата була вільна хвилина, він розповідав про війну і про їх перемогу у цій безжальній війні . З його розповідей бабуся дізналась, що він на час війни служив в залізничних військах. Ці війська після відступу ворогів відбудовували залізниці і мости , які німці усіма своїми силами намагались зруйнувати для того , щоб по цих залізничних коліях не перевозили нашу військову техніку на фронт. Вони працювали при будь-яких умов: чи то сніг , дощ , сильні морози , по коліна в воді і в багнюці . І як їм не було тяжко, вони терпіли все, заради перемоги, яка невдовзі настала.

Настав той, довгоочікуваний день, коли наші солдати дійшли до німецького кордону і штурмом взяли столицю фашистів - Берлін. Цей день тримає у пам'яті кожен , хто пережив ці страшні часи , адже це був День перемоги , 9 травня , 1945 рік , весна . Повернувся Олександр Антонович додому у 1947 році з орденами й медалями , які свідчили про мужність , відвагу і силу волі .

Війна забрала 27 мільйонів людських життів , які вже неможливо було повернути. З тієї страшної пори пройшло майже сімдесят років , але ми повинні завжди згадувати добрим словом своїх дідів , прадідів , і всіх , хто брав участь у битвах за щасливу долю нашої Батьківщини . Ми низько схиляємо голову та коліна перед їхнім подвигом. Ми щиро вдячні їм за мужність, хоробрість і відвагу! Ми вважаємо їх героями, адже у цій перемозі є і їхня краплина крові.

**У ЇХНЮ МОЛОДІСТЬ ВВІРВАЛАСЯ ВІЙНА**

**Кобиш Валерія**,

учениця 8 класу Перемозької загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів Лозівської районної ради Харківської області

Керівник: Куштим Л.О., вчитель історії та правознавства

Дана робота – це дослідження долі покоління суворих 40- років, чия молодість припала на воєнне та повоєнне лихоліття. Для автора вони не просто прабабусі й прадідусі, це тісний генетичний зв'язок поколінь, це жива історія, скарбниця мудрості, величі людської душі,незламності духу, проста селянська філософія і дороговказ у майбутнє.

Через історію своєї родини учениця проводить паралелі між власним родоводом – родинами Шмадченко , Гільтій та історичними подіями рідного краю,зокрема в селах, що раніше знаходились на території Лозівського району. У спогадах очевидців ми бачимо події війни 1941-1945 років очима молодих людей, яким ледве виповнилося 16-18 років. Вони і учасники подій, і очевидці, тому кожен спогад для них – це заново пережиті моменти життя, часто болісні і гіркі. У війні гартувався їх характер, мужніли їх серця, вони швидко дорослішали,та не черствіли їхні душі, не зневірилися, не розгубили життєстверджуючого оптимізму.

Гортаючи сторінки спогадів про ці страшні роки, починаєш все більше усвідомлювати небезпеку загрози війни і цінність миру.Чому війна може навчити людину? Перш за все цінувати мир та об’єднуватись заради нього. Цінувати можливість бути поруч з близькими, а не чекати їх роками з фронту. Вільно кохати, а не отримувати «похоронки» на наречених. Спокійно йти по вулиці, а не бігти мерщій в бомбосховище. Купувати в магазині свіжі булочки, а не пекти хліб з лободи.

**«ВІЙНА У СПОГАДАХ ОЧЕВИДЦІВ»**

**КодуноваАльона, Кодунова Таміла** **Пасічник Анастасія,**

учениці 8,3 класів Миколо-Комишуватського навчально-виховного комплексу

(загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад)

Красноградської районної державної адміністрації Харківської області

Керівник: Шкаляр Віктор Володимирович, вчитель Захисту Вітчизни та музики

Керівник: Молдован Ріта Михайлівна, вчитель початкових класів

Дана робота – спроба переглянути історію війни шляхом документування усних спогадів військовослужбовця, учасника бойових дій на Далекому Сході, Власенка Павла Лаврентійовича.

Автори роботи відтворили власні враження, які виникали після зустрічей з вдовою та донькою Павла Лаврентійовича. Вони поділилися інформацією про події воєнних 1941-1945 років, яку розповідав свідок і учасник бойових дій. Це усвідомлення того, що не щезне з пам’яті людської, не піде в забуття великий подвиг нашого народу – його битва, його перемога над фашизмом. Хай звершене батьками і дідами усім поколінням, яке пройшло війну, наснажує нас на добрі справи в ім’я зміцнення Української держави, створення всім, хто живе в Україні, щасливого і заможного життя.

**«А кат стояв у дітей за спиною…»**

**Коромихін Олександр, Бублик Ірина**,

учні 8 класу Бердянського НВК Зачепилівської районної ради

Керівник: Бублик Оксана Олексіївна, вчитель історії

Велика Вітчизняна війна… Страшна війна ХХ століття, пекуча рана, яка болить. Воїни-переможці проявили мужність,боролися до останньої краплі крові, вистояли і перемогли. Для України ціна тієї перемоги жахлива – мільйони людських життів, зруйнована економіка. Кожен другий воїн поліг у боях, кожен другий з тих, хто залишився у живих, був поранений.

Гоїлися рани, зростали повоєнні покоління… 70 років тому земля нашої, нині незалежної держави, була звільнена від завойовників. Все менше залишається учасників, ветеранів війни. Честь їм і слава! Вічна пам’ять загиблим!

9 травня 1945 року назавжди ввійшло в історію як день врятування людства від фашизму, як День Перемоги у найбільшій і найкривавішій війні на нашій планеті.

Понад 46 місяців – з червня 1941-го по травень 1945-го палало полум’я війни, нищилися матеріальні і культурні цінності, духовні надбання суспільства.

Для українців, як і для всіх інших народів, об’єднаних тоді у СРСР, Велика Вітчизняна війна була боротьбою за право на вільне життя, за свою землю, за гідне майбутнє. Це була справедлива, визвольна, священна війна проти підступного і жорстокого ворога, який виношував плани перетворити на рабів народи Європи.

70 років минає від незабутнього травня 1945 року, а й сьогодні величезний подвиг захисників і визволителів Вітчизни символізує тріумф справедливості, залишається невичерпним джерелом патріотизму та великої віри у свої сили.

Стрімко збігають роки. Усе менше залишається тих, хто наближав Перемогу. Виросли уже правнуки героїв, котрі щедро полили своєю кров’ю священну землю Батьківщини, врятували її від страшної коричневої чуми.

Існує ціле покоління, чиє дитинство припало на часи Великої Вітчизняної війни. Їх так і називають - діти війни.

Зруйновані будинки та звуки пострілів, повітряна тривога та «похоронки» з фронту. У половини дітей війна відняла батьків, бабусь та дідусів, братів та сестер. Таке горе не порівняти ні з чим.

Замість дитячих пісеньок діти війни чули розриви бомб, замість чистого неба бачили літаки-бомбардувальники. Багато дітей тоді не знали, що таке іграшки. Дівчатка зберігали як зіницю ока єдину пошарпану ляльку, а хлопчики грали гільзами від патронів та снарядами. Від таких «іграшок» часто траплялося лихо.

Дітям війни рано довелося ставати дорослими. За ними нікому було доглядати. Адже їхні батьки або воювали, або трудилися з ранку до вечора. Або батьків вже не було ...

Часто в 14-15 років діти війни вже починали працювати, як дорослі: на заводах, в полі або в госпіталі. Вони вчилися мужності, витривалості, кмітливості.

Зараз діти війни вже стали бабусями і дідусями. Їх потрібно поважати, адже війна відібрала у них дитинство. Вони впоралися з таким, що нам і не снилося.

Нажаль, сьогодні дітям на сході України доводиться, як сімдесят років тому, нашим дідусям і бабусям, чути грім від снарядів, від яких доводиться переховуватись у підвалах. Чути жахливе слово «війна».

**«Діти про війну»**

**Краснобрижа Дарья,**

учениця 5-Б классу Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 80

Харківської міської ради Харківської області

Керівник: Краснобрижа Олена Анатоліївна,

вчитель української мови та літератури

Стихи живут своей ,особенной жизнью…

Порой они приходят нежданно, порой долго держат в раздумьях перед своим приходом , а иногда будят просто ночью. Но трудно, трудно их услышать за ворохом дел, за суетой, когда мы сами -не сами. Тогда они ждут.

Они терпеливо ждут каждого из нас .Не думайте , что они будут так просты. Иногда они уводят в глубину , таящуюся между строк , туда, где смысл скрывается за спиной букв, туда, где смысл теряется в волнах внутренних переживаний , туда, где мы сами с собой…и вдруг мы возвращаемся и видим мир! Он не черный, он не белый, он –цветной…

Говорят, что, когда грохочут пушки, молчат музы. Но от первого до последнего дня войны не умолкал голос поэтов. И пушечная канонада не могла заглушить его. Никогда к голосу поэтов так чутко не прислушивались.

Война - не только плацдарм героических подвигов и кровавых боев с врагом. Война – это великое испытание для всего народа в верности родной земле, предельное напряжение человеческих сил во имя победы. Война – это миллионы человеческих судеб, оборванных в самом расцвете, миллионы не сбывшихся надежд, миллионы не рожденных детей.

В Великой Отечественной войне мы потеряли около 27 миллионов своих сыновей и дочерей. Все они хотели жить, мечтали, любили.

Грядущие поколения должны об этом знать и помнить всегда. Ежегодно в нашей школе проводится конкурс стихотворений о войне, которые мы написали сами.

Войну я знаю только понаслышке,

Мой дед еще ребенком был тогда.

Я о войне читала только в книжках,

Но боль ее в душе моей всегда.

Война к нам постучалась в 41,

С ней слезы, горе постучались в каждый дом.

Мои ровесники, мальчишки тех времен,

В бой уходили из-за парты школьной.

Они не боялись ни смерти, ни боли,

Им очень хотелось, чтоб не было воин,

Чтоб Родины неба не рвали зенитки,

А мир засиял бы от детской улыбки.

Я знаю, что отдали жизни свои ради этого

Мальчишки того военного времени.

И мы никогда не забудем с тобою

О подвигах этих смелых героев.

Сегодня, в день Мира, 9 Мая,

С болью и грустью войну вспоминая,

Мы вам говорим большое спасибо

За солнце, за небо, за мир и покой,

За счастье свободно в стране жить родной.

Бондаренко Викторія, випукниця Харківської спеціалізованої

школи І-ІІІ ступенів № 80 Харківської міської ради Харківської області

**УКРАЇНСЬКІ ОСТАРБАЙТЕРИ: РАБИ ЗІ СХОДУ**

**Кривенко Інна, Пискун Інна, Захожий Іван, Баєв Микола**,

учні 8 класу Чернещинського НВК, члени гуртка «Історичне краєзнавство»

Зачепилівського районного Будинку дитячої та юнацької творчості

Керівник: Четвертак Світлана Михайлівна, вчитель історії

Усе більше років віддаляє нас від Великої Вітчизняної війни, все менше очевидців того лихоліття. Війна торкнулася кожної сім’ї, скалічила не одну людську долю. Час стирає з пам’яті багато подій життя, але ніколи не забудуться важкі воєнні роки. У кожного доля склалася по-різному: одні брали участь у бойових діях, другі були партизанами, а третіх насильно вислали з рідної землі до фашистської Німеччини.

Друга світова війна важким тягарем лягла на плечі тих, кому довелось з нею зустрітися сам на сам: скільки життів вона забрала, скільки надій не здійснились. Війна була трагедією для нашого і всіх народів світу. Фашизм – це страшна політика, вона не зважала на те, кого обирала своїми жертвами. Її завдання – закріпачити, принизити, розтоптати. Її мета - раби. І чим більше, тим краще…

Багато подій в історії Другої світової війни досліджені оцінені не на належному рівні. Серед них і проблема остарбайтерів. Тому мета нашої роботи прослідкувати одну із трагічних сторінок Другої світової війни – долю жертв фашистської політики у відношенні «українських остарбайтерів». Ця проблема недостатньо висвітлена у історичних посібниках. Дослідницьких робіт видано мало і вони відсутні у бібліотеках. Дізнатися про ті події ми змогли під час індивідуальних бесід з колишніми остарбайтерами. В роботі, головним чином, використані індивідуальні документи і інтерв’ю колишнього остарбайтера Оданець Григорія Юхимовича – уроженця села Чернещина, 1927 року народження, які зберігалися в кабінеті історії нашої школи, сільської бібіліотеки, а також наслідки спілкування із дітьми і онуками Григорія Юхимовича. Особистого спілкування із такими людьми вже не буде ніколи, бо вони пішли із життя.

**СПОГАДИ ФРОНТОВИКІВ СЕЛА РЖАВЧИК ПЕРВОМАЙСЬКОГО РАЙОНУ**

**Кузьменко Вікторія,**

учениця 9 класу Ржавчицької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів

Первомайської районної державної адміністрації

Керівник: Кравченко Світлана Олександрівна, вчитель історії та правознавства

Історія нашого народу полита слізьми та кров’ю... Скільки страждань випало на його долю! В роки війни він не корився ворогам, воював за свою волю, незалежність, право називатись народом. Війна - найстрашніше, що є на землі. Для нас остання війна – Велика Вітчизняна – вже далека історія... Та чи така далека?! Адже поки залишився хоч один солдат, який полив своєю кров’ю рідну землю, хоч один свідок тих страшних подій, доки матерії оплакують і чекають своїх синів, вона для нас – жива історія.

Війна почалася 22 червня 1941 року. Цей день записано в історії чорною фарбою: горіли міста і села, на які німецькі фашисти скинули бомби, летіли поїзди, смерть розкинула крила над колись мирною, квітучою Україною.

Але марно сподівались вороги на легку перемогу. Народ в єдиному пориві піднявся на захист рідної землі, показав світові приклад нескореності і мужності, любові і ненависті.

І прийшла весна 1945 року, а з нею – Велика Перемога, за яку віддали життя мільйони наших співвітчизників. Для сьогоднішнього покоління є священним обов’язком зберегти пам’ять про подвиг учасників Великої Вітчизняної війни, як сказав поет: «Це потрібно не мертвим, це потрібно живим!»

На фронти Великої вітчизняної війни із села Ржавчик пішло 250 чоловік, майже всі у 1941 році. Воювали на різних фронтах, практично повсюди. Окрім кількох сержантів та старшин, троє були офіцерами, більшість – рядові, стрільці.

Капітан Зозуля Павло Платонович, українець служив у 1191 стрілецькому полку 358 стрілецької дивізії, загинув 03 червня 1944 року. Похований у м. Демидов Смоленської області.

Лейтенант Гончаров Василь Григорович, росіянин, помер від ран 02 грудня 1942 року. Похований у Невельському районі Псковської області.

Молодший лейтенант Вепрецький Олександр Терентійович, 1913 р. н., українець, команд взводу, пропав безвісті у серпні 1941 року.

В ході війни загинуло 153 чоловіка, в тому числі 86 пропало безвісті. Це половина загиблих, це свідчить про важкі, кровопролитні бої, в котрих наші бійці ціною величезних втрат знищували оборону гітлерівців, очищали від них рідну країну.

90 учасників Великої Вітчизняної війни із фронтів повернулись у село. Вони мали нагороди – ордени та медалі. Вони працювали, відроджували село. Донедавна ветеранів було багато, але час без жалю забирає їх.

Ось деякі прості біографії героїчного часу:

Чумак Павло Дмитрович , ветеран Великої Вітчизняної війни, згадує:

...У 1941 пішов на фронт, бойове хрещення в боях я пройшов під Смоленським. Був поранений у ногу. Рана виявилась важкою. Лікувався довго по різним госпіталям. Служив потім в Свердловську. Згодом потрапив на бронепоїзд, воював під Краснодаром. Там був поранений вдруге, у праву руку. Після госпіталю – знову на бронепоїзд. Потім став танкістом. З 1943 року на фронті. Визволяв Київ, Вінницю, Черкаси, Шепетівку в лавах 3-ої гвардійської танкової армії. Дійшов до Берліну. В місті Бреслау зустрів Перемогу. Нагороджений орденом Червоної Зірки, медалями.

А ось спогади ветерана Великої Вітчизняної війни Литвин Олександра Івановича: В 1941 році евакуювався з ремісницьким училищем до Новосибірську. У 18 років пішов на фронт, воювати почав з Дніпра , був сапером. 13 березня 1944 року був поранений. Після госпіталю потрапив в артилерію. Під час війни пройшов Румунію, Угорщину, Югославію. У січні 1945 року був вдруге поранений. Потрапив до госпіталю, звідки мене вивезли на лікування до Єревану, де і зустрів Перемогу.

Читаєш рядки спогадів ветеранів і не полишає думка: як змогли витримати, пережити страшні роки війни зовсім молоді люди? А чи змогли б так ми? І ми схиляємо голови з повагою перед посивілими ветеранами.

А ось що згадує Ясенко Никифор Герасимович:

Після успішного закінчення технікуму, за розподілом, працював агрономом при Ново-Санжарському райземвідділі Полтавської області. Звідти я був призваний до рядів Червоної армії, де служив в 19 запасному артилерійському полку.

Я рахував дні до демобілізації. Так хотілося мені повернутися в рідне село, працювати в сільському господарстві, вирощувати хліб. Але нагрянула війна.

22 червня 1941 року, вже у складі 370 артилерійського полку, пішов молодший сержант на фронт. Мене зараховують у штат полка начальником радіостанції.

Перше бойове хрещення приймаю в жовтні 1941 року в Запорізькій області, де наш полк веде важкі бої. Після переформування полку продовжую бойовий шлях в складі 230 стрілецької дивізії, а потім в 1376 стрілецькому полку 417 стрілецької дивізії.

Брав участь в боях за визволення Румунії, а день Перемоги зустрів в Болгарії. За роки війни отримав 30 нагород. Бойові ордени: Червоної зірки, Вітчизняної війни ІІ ступеня, 3 медалі «За відвагу», медаль «За бойові заслуги», медаль «За перемогу над Німеччиною», болгарська бойова медаль.

Наше село Ржавчик може пишатися своїм танкістом – Героєм Радянського Союзу Волковським Володимиром Пилиповичем. Він яскравий приклад того, як з простого робітника війна зробила грамотного, зрілого командира. Він зумів проявити героїзм солдата, талант командира і по праву отримати високе звання.

Волковський Володимир Пилипович народився 14 квітня 1922 року у селі Миколаївка (це частина села Ржавчик). У 1941 році закінчив Дніпропетровський індустріальний технікум. Війна застала його коли він працював техніком-практиком. У 1942 році закінчив Армавірське піхотне училище.

В діючій армії з серпня 1941 року. Воював у Смоленську, під Москвою, Сталінградом, на Курській дузі. Рядовим на фронті, отримав медалі «За відвагу», «За оборону Сталінграда». Потрапив в училище і в 1942 – командир взводу в танковій роті. Проявив себе в боях, за що отримав орден Червоної Зірки. Був призначений командиром роти моторизованого батальйону автоматників 66 танкової армії. Це вже в переможному 1945 році. А командиру роти всього 23 роки! Війна навчила воювати. Він пройшов важкий шлях солдата. Йому довірили життя солдатів, які годилися йому в батьки. Армія наступає в Польщі. Волковський зі своєю ротою ходив по тилам противника. У районі міста Іновроцлав рота знищила велику кількість фашистів – фаустників, винищувачів танків, самих небезпечних для танкістів ворогів. Мужність і командирська майстерність В. Волковського відмічена орденом Олександра Невського і медаллю Польщі.

Взагалі у січні 1945 року рота В. Волковського пройшла з боями 600 км., приймала участь у боях за оволодіння 7 міст, сотень населених пунктів. Було знищено 350 солдат противника, більше 60 винищувачів, танків. За ці бої В. П. Волковський отримав звання Героя Радянського Союзу. Після війни В. Волковський служив в армії, закінчив академію, став полковником. Помер 20 жовтня 1971 року.

У 1984 році у селі Ржавчик було свято. Урочисте відкриття пам’ятника – бюст В.П. Волковському. На свято приїхали родичі героя, було багато гостей. Більш 20 років стоїть пам’ятник, як дань пам’яті, поваги до солдатської відваги і мужності нашого земляка.

Де тільки не воювали наші земляки. Стояли на смерть під Смоленськом, під Москвою, Сталінградом, воювали на морі. З боями пройшли Україну, визволяли Румунію, Угорщину, Югославію, дійшли до Берліну. Немає у нас в селі родини, яку б обминула війна. Нелегко було заліковувати рани, заподіяні війною.

70 років минуло з того часу, як відгриміла війна. Заросли травою окопи, занесло весняними водами воронки від вибухів мін і снарядів, але не стихає наша біль за тими, хто віддав своє життя за мир і щастя на землі.

**ВІЙНА ОЧИМА ДІТЕЙ**

**Кузьменко Тетяна,**

учениця 11 класу Біляївського навчально-виховного комплексу

Первомайської районної державної адміністрації

Керівник: Тетаренко Світлана Миколаївна, вчитель історії

Війна – яке страшне слово. Воно чорного кольору. Час віддаляє її від нас. Йдуть з життя ті які зіткнулись з нею віч-на-віч, хто здобував перемогу на фронтах, з кожним роком їх стає все менше і менше і тому так важливо зберегти пам'ять про подвиг.

Війна позбавила дітей дитинства. Зараз ми і вони самі себе називають діти війни. Що вони пам’ятають про неї, яким було їх дитинство у післявоєнний час. Про це йдеться в цій роботі, в якій записані спогади Моісеєвої Людмили Володимирівни, яка народилася у 1941 році, жительки села Біляївка Первомайського району Харківської області.

Зі спогадів Моісеєвої Людмили Володимирівни, жительки села Біляївка Первомайського району Харківської області, 1941 року народження.

Я народилася напередодні війни і саму війну пам’ятаю мало, але добре пам’ятаю розповіді про неї моєї мами.

В той час ми жили в селі Бунакове Лозівського району. В перші дні війни мій тато і дідусь пішли на війну, а жінки і діти залишились вдома. В нашому селі проходили дуже жорстокі бої. Триста тисяч наших солдат потрапили у вороже кільце і не могли вийти з нього. Солдати йшли через село спочатку в одну сторону, потім повертались назад, шукаючи вихід з оточення. Чоловіки були дуже виснажені, обірвані, серед них було багато поранених. Місцеве населення допомагало їм чим могло. В нашій хаті часто залишались на ніч солдати. Місцям всім не вистачало, спали покотом на долівці, я спала у мами на ногах. А вранці, прокинувшись, солдати дивувались, що за всю ніч не чули дитячого плачу. Вони по черзі брали мене на руки, гралися зі мною, часто плакали, згадуючи власних дітей.

Нас постійно бомбардувала фашистська авіація. Ми постійно бігали ховатися до погрібця або в окоп під час нальоту. Коли я почала говорити, то моїм другим словом після слова «мама» було слово «окоп». Коли в село ввійшли німецькі танки, ми також ховались в погрібці, і танк, пройшовши по нашій садибі, зачепив його. Нас засипало землею, але жінки змогли вибратись на поверхню. Після бою всі луки були встелені тілами наших загиблих воїнів. Вічна їм пам'ять. В кожній хаті голосили і плакали жінки, згадуючи своїх чоловіків, батьків, синів.

Німці, увійшовши в село, почали відбирати у людей харчі: птицю, яйця, молоко, свиней, мед. Але були серед і такі які допомагали мирним людям. Так сусідський хлопчик захворів на стрептодермію, все його лице було вкрите виразками і німецький солдат, покачавши головою приніс ліки, які допомогли хлопчику. А мені постійно давали шоколад, я була маленька, гарненька і білява і німці гралися зі мною, мабуть згадували своїх дітей. А мама нервувала і боялася щоб вони не заподіяли мені ніякої шкоди. А коли вже в село зайшли румуни, то люди тікали – хто куди, бо румуни були жорстокішими від фашистів. Я пам’ятаю як мене і малих сусідських дітей посадили в тачку і везли на ній, тікаючи до лісу. Це все, що я пам’ятаю про війну.

Після війни ми переїхали до села Максимівка Олексіївського району, і я пішла до школи в перший клас. В той час з війни повернувся мій дідусь і ми жили вчотирьох в маленькій хатині. До школи потрібно йти пішки кілометри три. І я ходила з задоволенням, не зважаючи ні на дощ, ні на сніг чи ожеледицю. В класі зі мною було багато дітей і всі були різного віку, але всі хотіли вчитися. Жили тоді всі переважно в страшних злиднях. Деякі діти не ходили до школи, тому що їм нічого не було одягти і взути. Особливо важко було дітям де було багато дітей. Часто в них на четверо дітей були одні чоботи, і ті, батьківські і тому ці діти ходили до школи по черзі.

Мені пощастило. Я була у батьків одна і мене балували. Одного разу дідусь привіз мені з міста червоні шкіряні чобітки. Яка це була радість, яке диво! Всі діти з села зібралися біля мене, торкалися на дотик, просили приміряти. А коли я приходила додому, то ставила свої чобітки на підвіконня, щоб всі хто проходив мимо хати бачили мою обнову. Тим жінкам, яким поталанило знайти плащ-палатку чи парашутну тканину в німецьких окопах було в що взути і одягти своїх дітей. З плащ-палаток вони шили взуття яке називали чунями. А тканину фарбували бузиною та цибулинням і шили одяг. Дуже бідно жили в той час.

Я пам’ятаю Новий рік у школі, іграшки на ялинці які ми робили самі. Що таке іграшки ми взагалі не знали, робили ляльок із кукурудзяних качанів, а меблі ліпили з глини. На Різдво діти ходили колядувати, щедрувати, посівати. Я пам’ятаю як один раз старші хлопці прийшли до нас посівати, вони почали співати колядки та сипати мені на лежанку пшеницю, а серед пшениці були різнокольорові цукерки – горошок, який тоді був для мене сюрприз! Цукерки для нас були в дивину, навіть самі простенькі – «подушечки». Іноді бабуся мені давала мені шматочок цукру.

Тоді кожній родині давали мішок зерносуміші з кукурудзи, соняшника, пшениці, жита, і ми кожен вечір сідали на долівку та перебирали цю суміш, кожне зерно окремо, а потім здавали це зерно в колгосп для посівної.

Влітку дорослі з раннього ранку і до ночі працювали в колгоспі. А я доглядали вдома домашнє господарство. Я повинна була пасти гусей, погодувати свиню, перепнути та напоїти теля, зустріти ввечері корову. Щоб покормити свиню, треба було підняти велике відро з кормом і висипати його в корито. Сама я його підняти не могла і мені допомагали мої подружки. Перепнути теля для мене також було великою проблемою, бо не я його вела, а воно мене тягло куди йому заманеться. Ввечері коли поверталися корови, вони поверталися з гори через луки на яких росла висока осока. Я була маленького зросту і у високій осоці не могла знайти свою корову, тоді я починала гірко плакати, поки мій плач не чули дорослі, тоді вони допомагали мені знайти мою корову і гнали її до нашого дому. І так повторювалось кожного дня. Дуже часто, не дочекавшись дорослих я засинала на вулиці біля хати.

Потім моя мама влаштувалась працювати на цегляний завод і ми перебралися до села Біляївка. Я почала ходити до школи в селі Суданка. Взимку в школі було дуже холодно, навіть чорнило замерзало в чорнильницях. Деякі діти були взуті у резинові чоботи так у них ноги примерзали до підошви.

Особливо був дуже важким 47 рік. Йдучи на роботу мама залишала мені трішки хліба, змоченого водою з сіллю, а один раз на тиждень давала хліба з цукром. Це була моя їжа на цілий день. Мені постійно хотілося їсти, тому я і інші діти ходили по вулиці в пошуках чогось, що можна з’їсти.

Одного разу ми побачили як до складу заносили макуху. Склад був збудований нашвидкуруч, в нього навіть не було фундаменту, нам легко вдалося зробити підкоп, через який ми пробиралися до складу і їли макуху. Їли ми тоді квіти акації, кульбабу, щавель, дикий часник, з лободи на сухій сковорідці пекли оладки. Одного разу, одна дівчинка винесла на вулицю цілого оселедця, і ми порівну розділили його на усіх дітей. Ми були дружними, завжди ділились і допомагали один одному. Влітку, ми діти заготовляли хмиз, збирали вугілля біля залізниці. Від школи нас посилали збирати колоски на полі після косарки, щоб жодна зернинка не пропала, збирали довгоносиків на буряках, хлопці виливали ховрахів на полі.

Ще пам’ятаю, як до нас в село привезли перший раз кіно. Це був фільм «Повесть о настоящем человеке». Ми всі діти сиділи перед екраном, замість якого було простирадло. Коли в кадрі з’явився ведмідь, то ми, діти з криками повискакували на вулицю.

Ось таким було моє дитинство. Такого дитинства я не побажаю нікому.

**ІСТОРІЯ МОГО ДІДУСЯ**

**Курбет Альбіна,**

учениця 6 класу Покровської ЗОШ І-ІІ ступенів

Коломацької районної ради Харківської області

Керівник: Скрипник С. М., вчитель української мови та літератури,

керівник гуртка «Мистецтво живого слова»

Коломацького БДЮТ

Мій дідусь – Кананчик Федір Карпович, народився у 1925 році. Закінчив сім класів Людгардівської школи Гомельської області і пішов навчатися у ПТУ міста Жданова (Маріуполь). Перед початком війни закінчив училище із «Похвальним листом». Потім був направлений у місто Краматорськ для допомоги у демонтажі машинно-будівного заводу імені Сталіна. Фронт неспинно наближався, і одного разу, прокинувшись, він із хлопцями побачив, що місто вже захопили німці. Хлопці вирішили пробиратися на Батьківщину, в Білорусію. Ішли вночі, обминаючи великі населені пункти. Під Барвенково були затримані німцями. Хлопців посадили у підвал, били палицями, допитували, чи вони не партизани. Через тиждень їх відправили на станцію «Лозова» в табір для військовополонених. Одного дня німці переписали всіх полонених 1925 року народження, набралося 250 чоловік, усіх погнали пішки у місто Сахновщину. Тих, хто від голоду не міг іти і відставав, розстрілювали. У Сахновщині їх помістили у місцеву в’язницю. Потім відправили у колонію «Таверзня», де готували до відправки у Німеччину. Одної зимової ночі, у сильну завірюху, йому з товаришем удалося втекти. Багато чого довелося пережити, доки дійшли до рідного села Людгардівки під Гомелем. Там пішов у партизанський загін імені Кірова. Був розвідником. У грудні 1943 року цей партизанський загін з’єднався з регулярними частинами Червоної Армії. Федір Карпович був зарахований до 175 стрілкової дивізії, в якій і воював до перемоги. Війну закінчив у Потсдамі. Нагороджений орденом «Червоної Зірки» та медаллю «За бойові заслуги». Після перемоги служив у Магдебурзі снайпером. Потім продовжив службу у військовій авіації. Був начальником авіаційної полкової ремонтної майстерні. Закінчив службу в 1974 році.

10 лютого 2015 року йому виповнилося 90 років. Зараз він проживає у місті Черкаси.

**ГЕРОЇЗМ ЯК ЖИТТЄВИЙ МОТИВ ДОЛІ ПАЮКА КАРЛА ІВАНОВИЧА**

**Лавриненко Юлія**,

учениця 11 класу Первомайської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №2,

вихованка науково-дослідницького гуртка «Рідна Слобожанщина. Герої рідного краю» Первомайського будинку дитячої та юнацької творчості Первомайської міської ради

Керівник: Сергієнко А.В., заступник директора з навчально-методичної роботи керівник науково – дослідницького гуртка «Рідна Слобожанщина»,

Первомайського будинку дитячої та юнацької творчості

Життя надзвичайно бурхливе та стрімке. Щодня у нашу буденність вриваються нові винаходи, події, технології, люди. На нашу психіку щохвилинно впливають різноманітні фактори, які формують у нашій свідомості певні уявлення. Здебільшого неприродного характеру.

Для суспільства «герой» — це особа, яка жертвує собою заради інших. Віддає своє життя, щоб урятувати ближнього. Добре якщо мотиви для цих вчинків дійсні, виправдані життєвою необхідністю.

На прикладі долі Паюка Карла Івановича я хотіла розкрити природну якість «героїзму», її сутність, що дана нам від народження.

Досліджувала я цю тему, спираючись на спогади Карла Івановича та на результати пошукових робіт учасників минулих років. І ніби червоною стрічкою я намагалася переплести, той чудовий матеріал, що залишили мої попередники, своїм новаторством.

Вивчення життєвого шляху Паюка Карла Івановича, дослідження проявів його героїчних почуттів, думок, вчинків захоплюють подих і викликає почуття гордості, від знайомства з людиною, що пройшла таку тернисту стежку, вижила і не залишила у своїй душі слідів гніву.

Паюк Карл Іванович, мешканець міста Первомайський, колишній в’язень німецьких концтаборів, жертва фашистських переслідувань, єдиний живий свідок німецького концтабору у місті Лібенау (Німеччина).

З 22 вересня 1942 року по 15 квітня 1945 року Карл Іванович перебував у чотирьох концтаборах: Лібенау, Нойенгаме-Зальцгитер, Берген-Бельзен. Режим цих таборі був надзвичайно жорстоким. Жодному не вдалося вчинити втечу з цих таборів смерті. Були лише спроби та смертні кари за них.

Три роки життя Карла Івановича забрали концтабори Німеччини.

Карл Іванович, кожного разу вражав нас своєю щирістю, своєю любов’ю життя, вмінням цінувати кожну хвилину існування, даровану Богом. Карл Іванович зміг пронести через усе своє життя «героїзм», створений природою, створивши його своїм життєвим мотивом.

Дослідження долі такої унікальної людини як Паюк Карл Іванович, можна розцінювати як вивчення певного історичного періоду людства.

Поповнення рукописного матеріалу та фотодокументів дало змогу підготувати до видання книгу, про долю колишнього в'язня німецьких концтаборів, жертву фашистських переслідувань, єдиного живого свідка виправного табору м. Лібенау - Паюка Карла Івановича.

Підготовлений відеоматеріал спогадів Карла Івановича, який ми в найближчий час плануємо об'єднати у фільм.

Практичне значення роботи полягає у популяризації долі унікальної людини, що має величезний вплив на формування моральних цінностей особистості, виховання у підростаючого покоління любові до життя, родини, Батьківщини.

**МОЛОДІСТЬ ОБПАЛЕНА ВІЙНОЮ**

**Лимар Ярослав**,

учень 10 класу Соколівського НВК ім. Отакара Яроша Зміївської районної ради, вихованець Зміївського ЦДЮТ Зміївської районної ради Харківської області

Керівники: Трофименко Людмила Миколаївна, учитель світової літератури, директор Соколівського НВК ім. Отакара Яроша, Хименко Любов Павлівна, учитель історії, керівник гуртка « Історики – краєзнавці Зміївського ЦДЮТ

70 років минає з тих пір, коли відгриміли бої Великої Вітчизняної війни. Безжалісно відходять у пам'ять її ветерани, забираючи з собою ті страхіття пережитих на фронтах подій. На нашу долю випала теж хвиля переживань за бійців АТО. Тому сьогодні як ніколи актуально згадувати ті воєнні роки, тих учасників, і з них брати приклад патріотизму і відданості своїй Батьківщині. І як ніколи ми повинні раз по раз звертатися до своєї історії, ще раз осмислити і співставити події російсько – німецької і російсько – української війни. Дати відповідь : « Що сталося тоді і зараз? Що спільне і що відмінне?»

На військову службу Миргород Віктор Андрійович був призваний у лютому 1943 року. В роки війни було проведено три мобілізації: перша на початку війни; друга – під час першого визволення села в березні 1943 року і третя – під час остаточного визволення села в серпні цього ж року. В третю мобілізацію було призвано і Миргорода Віктора Андрійовича.

По дорозі у військомат його зустрів лейтенант і вже вночі кинули в бій на станції Шурино. Там ішли запеклі бої, де його було тяжко поранено. Солдати вирішили, що його вбито, і не підібрали. Та щасливий випадок спас його – непритомного підібрала односельчанка Лідка Заряпиха. На собі притягла до села, де в школі стояв шпиталь. Через три місяці знову на фронт. Прийшлося визволяти Україну, Молдову, Угорщину.

Згадує Миргород В.А.: *« Там ( В Угорщині – від авт.)сталася така оказія: ми зайняли оборону і почали окопуватися, це було вночі, готувалися до наступу. Командир роти, старший лейтенант Фрідман, і його ад’ютант Кравченко Іван Андрійович з Луганська попередили нас, що хочуть відійти до оселі, щоб відпочити години дві. Це була довжелезна дерев’яна хата, що стояла від нас недалеко. І тільки вони зайшли до хати, як це, напевно, побачили фашисти і почали стріляти з пушки. Невдовзі роздався страшенний вибух – снаряд попав у хату. Ми побігли до оселі. Половина хати була розбита. Загинули командир, ад’ютант і хазяйка. Біля неї була дитина років 10-11, у якої були перебиті ноги.*

*Наш санінструктор почав надавати допомогу, але невдовзі вона померла у нього на руках. Ми стали розбирати ці розвалини. Коли підняв дошку, то побачив – ніжку – і зомлів. Коли прийшов до тями, помітив, що внизу в колисці лежала дитина, мабуть, колиска була підвішена до стелі, а коли відбувся вибух, колиска відірвалася і впала на підлогу. Дитина була уся в пилу, мовчала, можливо, знепритомніла. Я підхопив її на руки…*

*Боже, що робити? І тільки тоді, коли все стихло і осів пил, я побачив, що друга половина оселі вціліла. Я почав шукати двері. Знайшов. Почав стукати – ніхто не відкриває. Тоді я взяв автомат і дав чергу – двері відкрилися. В кімнаті, в нічному одязі був господар, у святому кутку світилася лампадка. Хазяйка, побачивши мене, знепритомніла. Я побачив відро з водою, підбіг, вмочив у відро руку і вмив дитину. І тут вона подала голос. Жінка, почувши голос дитини, прийшла до тями і простягла руки до неї. Напевне, зрозуміла, що в хату зайшов не ворог. Хазяїн взяв мене за плечі, притиснув кріпко до грудей, в його очах блищали сльози, і попросив залишитися повечеряти. Хутко приніс кухлик вина, закуску. Але в мене не було часу. Я випив чарку, подякував за гостинність і побіг наздоганяти хлопців. Так і не узнав, кого я спас – хлопчика чи дівчинку. Сьогодні їй чи йому більше 70 років. Цікаво, чи живі?»*

Миргород В.А. розповідає про бої за Будапешт:

*«Спочатку штурмом пішли на Буди, а коли підійшла Дунайська флотилія, почали наступ на Пешт. Форсували Дунай і зайняли Пешт. Це був уже 1945 рік. Війна закінчилася, але нас знову кинули на Австрію. Закінчив війну за 160 кілометрів від Відня. Зупинилися ми в місті Унтерпушкендорф. Відень був поділений на зони: американська, англійська і російська. Ми зайняли американську зону. Коли підійшли американці, ми перейшли в свою зону. У Відні зустрів день Перемоги, це було в 21 районі. Була неймовірна радість. З Угорщини нас перевели в Союз, в м. Самарканд, звідти я і демобілізувався в 1947 році ».*

За всю війну Миргорода В.А було тільки один раз поранено, а всю війну пройшов « без царапини». Згадує Миргород В.А.: *« Коли мене забирали на фронт, я зачимось забіг до баби Зойки. Це наша сусідка, а в неї сиділа бабушка Івахніна (забув як звати). Вона запитала, що сталося. Я пояснив, що забирають на фронт. Тоді вона сказала мені молитву, яку я і до цього часу пам’ятаю: « На осіянській горі, на Єрусалимській землі стояв престол, за престолом Божа Мати сиділа. Прийшов Ісусу Христос і питає:» Божа Мати спиш?» « Я спала і видала, що тебе на хресті розпинали, терновий вінок покладали, Анголи прилітали золотії галі підставляли, не допускали християнської крові до землі». І бабуся говорить, що хто цю молитву буде читати не буде в воді потопати, не буде у вогні погорати, буде Бог благодать давати в полі, у путі й у дорозі.*

*І одного разу я пересвідчився в цьому. Якось ми вели бої на станції і вибили фашистів звідти, а зв'язок було перервано зі штабом,щоб доповісти. І тут командир посилає мене в штаб, щоб наші ж по нас не вдарили. Я біг, пригнувшись, понад кілометр. Фашисти так і сиплять дощем куль, а я молитву кажу раз за разом. Кулі під ноги мені сипляться, а я біжу. А полковник у бінокль спостерігав за мною : « Видел, видел, как за тобою немцы охотились»*

Сьогодні Віктору Андрійовичу 92 роки, та він усе пам’ятає ніби відбувалося це сьогодні. На моє запитання : « Як Ви відноситеся до сучасної війни? » він розгнівався і, із люттю, в сторону Росії послав прокляття, а бійцям АТО побажав всім повернутися додому живими.

На сьогодні ветеранів Великої Вітчизняної війни залишились одиниці. В нашому селі їх двоє - Миргород Віктор Андрійович та Мочалов Анатолій Федорович. Уходять ветерани тієї війни та, як не прикро і боляче, з’являються нові учасники бойових дій: інваліди, каліки не тільки фізичні, але й моральні та духовні. Скалічені душі не тільки тих, хто воює, але і тих, хто евакуювався з зони АТО. В нашій школі навчаються учні з Донецької та Луганської областей. Я тепер можу уявити, що таке «діти війни». Адже саме на дітях можна прослідкувати те страхіття болю втрати рідних та близьких людей, страху втрати житла, недосипання, недоїдання, пригнічення людської гідності та мирного способу життя.

І тішить мене тільки одне - це пам'ять, як частина духовного життя народу, його найсвятіша істина. Бо той, хто пам’ятає, завжди сильніший, бо озброєний досвідом минулого. Пам’ятаймо!!

**ДОЛІ, ОБПАЛЕНІ ВІЙНОЮ**

**Ломака Олена**, **Молявіна Ірина**, **Харченко Вікторія**,

учениці Красноградської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 імені О.І.Копиленка Красноградської районної державної адміністрації Харківської області,

члени краєзнавчо-пошукового гуртка «Слідопит», що діє на базі школи

Керівник: Зінченко Л. Ю., вчитель історії.

Дана робота – це початок вивчення та систематизації матеріалів, зібраних дев’ятикласниками Красноградської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 імені О.І.Копиленка Красноградської районної державної адміністрації Харківської області в ході реалізації довгострокового проекту «Мої родичі – учасники Великої Вітчизняної війни», який був розпочатий у 2008-2009 навчальному році. В цій роботі використана лише його частина за такими напрямами: «Учасники Руху Опору», «Остарбайтери», «Діти війни», «Працівники тилу» та «Громадяни, які пережили тимчасову окупацію». У роботі вказані прізвища учнів та їх розповідь про родичів, чиї долі обпалила війна.

Чому війна може навчити людину? Перш за все, цінувати мир та об’єднуватись заради нього. Цінувати можливість бути поруч з близькими, а не чекати їх роками з фронту. Вільно кохати, а не отримувати «похоронки» на наречених. Спокійно йти по вулиці, а не бігти мерщій в бомбосховище. Купувати в магазині свіжі булочки, а не пекти хліб із лободи.

Люди, чиї долі були обпалені війною, можуть розповісти нам, яка страшна війна, наскільки кращий мир. Але їх стає все менше… Так давайте самі пам’ятати про це, щоб великі та малі війни залишилися в історії!

**Війна у спогадах очевидців**

**Лугова Катерина,**

учениця 5-А класу Нововодолазького НВК

Нововодолазької районної ради Харківської області.

Керівник: Трегубова О.А., вчитель історії Нововодолазького НВК

Хоч би скільки книжок було написано про Велику Вітчизняну війну, мабуть ніколи не настане час, коли можна стверджувати, що вже досить сказано. Висловити все не вдасться нікому, бо не було міри героїзму людей, виявленому у війні, немає міри горю і стражданням, які принесла вона на своїх чорних крилах. 70 років тому відгриміли залпи Великої Вітчизняної війни. Здається, що ми знаємо про неї багато з книг, фільмів, розповідей учителів. Але це все далеко від нас і уявити те, що відбувалося у ті страшні роки дуже важко. І тільки, знайомлячись з історією життя близьких тобі людей, ці події стають зрозуміліші, їх починаєш приймати серцем і переживати.

Тато, мама, бабуся і дідусь розповідали мені про страшну війну у нашій країні. Мій прадідусь, Луговий Іван Якович, народився 13 квітня 1913 року в селі Стара Водолага Нововодолазького району Харківської області. Він навчався у Староводолазькій школі, а потім працював на паровозно-ремонтному заводі у м.Харкові ковалем. 20 серпня 1941 року Івана Яковича було призвано Нововодолазьким райвійськкоматом до Червоної Армії. Прадідуся забрали до підготовчої частини для війни, а прабабуся Лугова Ольга Іванівна залишилася сама з тримісячним сином. Івана Яковича направили у Тамбовську область, де він був зв’язковим і всю війну забезпечував зв’язок, а також був командиром відділення, старшим сержантом. За віддану службу мого прадідуся нагородили Орденом Бойового Червоного Прапора, медаллю за відвагу, Орденом Червоної Зірки, грамотою від Сталіна. Після війни Луговий Іван Якович повернувся до своєї родини і завжди з тривогою та болем згадував той важкий період свого життя.

Кожна людина у нашій країні повинна ставитись з повагою і пошаною до своїх героїв, учасників Великої Вітчизняної війни, не забувати про їх подвиг. Вдячна пам’ять нащадків – це те, що вони дійсно заслужили! Адже людина жива, поки про неї пам’ятають. Наша родина завжди пам’ятатиме про тяжке та героїчне життя мого прадідуся.

**СРІБНА ТРОЯНДА**

**Медяник Олексій**, **Літвінова Владислава**,

учні 10, 9 класів Лиманської загальноосвітньої школи І – Ш ступенів

Зміївської районної ради Харківської області

Керівник:Рябуха Людмила Миколаївна, учитель історії

Часто можна почути слова: «У війни не жіноче обличчя». Ми згодні з цим, адже жінка – продовжувачка роду, берегиня домашнього затишку, ніжна, тендітна, лагідна. Але існує безліч прикладів мужності і героїзму жінок, які пройшли війну бійцями і медсестрами, врятували тисячі життів, захищаючи свою землю на рівні з чоловіками.

Наш учитель математики, Штанько Наталія Олексіївна, чудова жінка, яку ми любимо, поважаємо і знаємо все про неї. Як же ми були здивовані, коли дізналися, що її мама, Скубінь Євдокія Кирилівна, також була вчителем і воювала. А яку цікаву історію про срібну троянду нам розповіла Наталія Олексіївна!

«Моя мама, Скубінь Євдокія Кирилівна, народилася 8 березня 1923 р. Після закінчення школи навчалася в Ізюмському педучилищі. Потім працювала вчителем молодших класів. Як тільки розпочалася війна, добровольцем пішла на фронт, служила писарем при штабі 95 гарматного артилерійського полку.

У 1942 р. полк потрапив в оточення в районі Харкова. Євдокії Кирилівні вдалося неймовірними зусиллями вийти з ворожого кільця й повернутися в рідне село. Це були дуже тяжкі часи: німці грабували та вбивали селян, забирали й відправляли в Німеччину молодь.

Йшла зима 1943 року, морози сягали до –25 – 30 С˚. Одного вечора в хату, де жила Євдокія Кирилівна з матір’ю – Марією Олександрівною, постукали. Жінки відкрили, а за порогом – троє солдатів в німецькій формі. Стало страшно, всі завмерли. Солдати щось говорили незрозумілою мовою, повторюючи «Італьяно, Гітлер капут!». Зрозуміли – це не німці, а італійці. Італія була союзником Німеччини. Її солдати воювали далеко від сонячної теплої батьківщини. І ось голодні, втомлені, змучені холодом троє юнаків зігнулися в куточку на лаві. Серце матері не витримало: десь і її син воює, можливо хтось і його зігріє. Пожаліла мати солдатів. Разом з донькою, Євдокією Кирилівною, нагріли води, підсмажили картоплі. Зігрілися, викупалися солдати, поїли і пісню заспівали. Вранці італійські солдати, низько кланяючись, пішли».

Але історія не закінчилася. Італійські юнаки залишилися живими. На все життя вони запам’ятали те село на Слобожанщині, де їм відкрили лише в одній хаті, хоча юнаки стукали в багато дверей. Один з них, Маріо Вігано, заприсягся віддячити своїм спасителькам, після він війни довго розшукував свою російську маму та її доньку. Кілька разів музикант – скрипаль М. Вігано з м. Мілану приїздив до Радянського Союзу в якості туриста, але далі Москви його ніде не пустили.

Якимось чином у 1985 році Маріо Вігано передав сім’ї своїх спасителів хустку і срібну троянду. За ініціативи італійських друзів М.Вігано влітку 1991 року було проведено телеміст Мілан – Харків.

А вже через два роки, у 1993 році побував Маріо у Лимані. На жаль, в живих не було ні Марії Олександрівни (померла в 1975 році), ні Євдокії Кирилівни (померла в 1992 році). Він побував у хаті, яка зігріла його в 1943 році, на могилах своїх спасительок.

Наталія Олексіївна принесла нам срібну троянду, лист-подяку, фотографії з Маріо Вігано, розповіла нам про своїх, нині покійних, бабусю та маму.Ми знову перечитали рядки вірша місцевої поетеси Віри Колєснікової «Срібна троянда» про безмежну материнську турботу та неочікувану подяку з Італії.

Здавалося б, цей приклад доброти і милосердя, зовсім простий і буденний. Українці завжди славилися гостинністю і безкорисливістю. Але замислимося, згадаймо в який момент історії відбулася ця подія: йшла війна, при владі був Йосип Сталін, будь-яка допомога ворогу на фронті чи у тилу розцінювалася як зрада. Фактично, жінки наражалися на небезпеку, ризикували життям, спілкуючись з італійськими солдатами – союзниками німців. Радянська влада могла безжально покарати за це ув’язненням, висилкою до Сибіру, навіть смертю.

Лише одна мить, один вечір, а пам’ять на все життя. І якщо люди і кордони не дали вдруге на землі зустрітися італійцю Маріо з українками Марією та Євдокією, то, мабуть, Бог влаштував їм іншу зустріч на небі.

**ВІД СТАЛІНГРАДУ ДО БЕРЛІНУ**

**Мирошниченко Тетяна,**

учениця 9 класу Шульської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів

Первомайської районної державної адміністрації

Керівник: Гончарова Ірина Миколаївна, вчитель історії

Багато людей дивилися, і не один раз, фільм «Сталінград». Підтверджували правдивість показаних у фільмі подій про ту велику битву і розповідь Івана Олексійовича Крохмаля, фронтовика, інваліда Великої Вітчизняної війни, учасника оборони Сталінграда, жителя села Шульське Первомайського району.

Непросто складалося життя сільського хлопчини Вані, що народився 18 лютого 1924 року в селі Роздолля Олексіївського, а нині Первомайського району. Тут пройшли його дитячі та юнацькі роки, тут він встиг закінчити 7 класів рідної школи. Найважчими днями вважав ветеран-фронтовик ті дні, коли в рідне село увійшли гітлерівці. На собі відчув 17-річний юнак всю жорстокість фашистського режиму. Згадує ветеран, як німець схопив його за горло з криками «партизан», і тільки мати, яка повзала на колінах у ніг карателя, змогла врятувати сина від вірної загибелі. Згадував фронтовик, і як їх, двох підлітків, заставили німці тягнути на мотузках мотоцикл з коляскою по непролазній багнюці, кожний раз шмагаючи їх батогами по спинах. Село Роздолля після трьохмісячної окупації, хай і ненадовго, але було звільнене. Незабаром отримує Іван повістку з’явитися в райвійськомат, який розташовувався в селі Михайлівка, так як ще в районному центрі - селі Олексіївка - йшли бої. Так Ваня Крохмаль був призваний в 203-й запасний стрілецький полк, який дислокувався в місті Ізюмі.

З гіркотою згадує фронтовик своє перше бойове хрещення під Ізюмом, де їм, молодим солдатикам, видали саперні лопатки і надійшов наказ окопуватися, займати оборону. Сьогодні з історії ми знаємо, що тоді, в травні 1942 року, наступ наших військ не досяг своєї мети. Багато однополчан Івана в тому бою під м. Ізюм загинули смертю хоробрих. Без сну, цілодобово без відпочинку, відступали наші війська під сильним вогнем противника. «Доводилося пити воду з калюж, проціджуючи її через нижню білизну», - розказував І. А. Крохмаль.

Нелегко Івану Олексійовичу давалися спогади про дні відступу. Відступаючи, дійшов Іван Крохмаль зі своїми однополчанами до річки Дон. «Для мене, хлопця з села Слобожанщини, здавалось неможливим переплисти таку велику річку. Переправлялися хто як міг і на чому зміг. Я переправився, тримаючись за якийсь ящик, що попався під руку. Потім, через два дні, дійшли ми до Сталінграда » - згадує І. А. Крохмаль. У Сталінграді направляють Івана Олексійовича у взвод управління 43-го гвардійського артилерійського полку 15-ї гвардійської стрілецької дивізії.

Запам’яталася Івану Олексійовичу на все життя перша доба перебування під Сталінградом. «Тільки прибули під Сталінград, як налетіли літаки противника і почали бомбити наші позиції. Земля здригалася від ударів. Два рази відбувався такий наліт з невеликою перервою. Я нарахував за два їхніх нальоти більше 70 літаків. А вберегла мене від смерті, як і впродовж багатьох наступних боїв, рідна земля. Сховався я в бомбовій воронці », - ділиться спогадами І. А. Крохмаль.

Так, з серпня 1942 року по січень 1943 року воював гвардії єфрейтор Іван Олексійович Крохмаль під Сталінградом. Як корегувальник вогню, він виявив не один десяток вогневих точок противника, передаючи вихідні дані для його знищення. Довелося Івану Олексійовичу пізнати під Сталінградом і радість перемог і гіркоту втрат, пережити чимало трагічних хвилин, бачити загибель своїх товаришів по зброї. Адже на підступах до цього міста йшла битва буквально за кожну цеглину, за кожен камінь.

«Горить земля, розбиті заводи, горять фабрики», - говорить один з офіцерів у кінофільмі «Сталінград». «А люди?» - запитує генерал. «А люди стоять» - відповідає офіцер. Саме на смерть стояли, обороняючи Сталінград, такі солдати, як Іван Олексійович Крохмаль.

З роками, а тим більше десятиліттями, багато чого стирається в людській пам’яті, але не в пам’яті учасника тих подій І. А. Крохмаля.

Пишався ветеран-фронтовик, що в оточенні 330-тисячної німецької армади в Сталінградській битві і її остаточному розгромі брав участь і він. Адже в цій запеклій битві був досягнутий корінний перелом у Великій Вітчизняній війні на користь радянських військ.

Ось як записано в посвідченні до медалі «За оборону Сталінграда»: «За участь в героїчній обороні Сталінграда нагороджується гвардії єфрейтор Іван Олексійович Крохмаль Указом Президії Верховної Ради СРСР 22 грудня 1942 медаллю: «За оборону Сталінграда». Від імені Президії Верховної Ради CРCР командир 43 гвардійського артилерійського полку 15 гвардійської стрілецької дивізії Запольський. № медалі 23337».

Після розгрому ворога під Сталінградом командування перекидає 43-й гвардійський артилерійський полк 15-ї гвардійської стрілецької дивізії, де воював І. А. Крохмаль, під Курськ,а потім до Орла і Бєлгорода. Ламаючи супротив ворога, 15-я гвардійська стрілецька дивізія вийшла на підступи до Харкова. Гітлерівське командування всіма силами намагалося зупинити наступ радянських військ і за всяку ціну утримати Харків. «Напружені і жорстокі бої йшли за Харків, за кожний будинок, за кожну вулицю. Я зі своїм підрозділом організував спостережний пункт на даху крайньої хати, вивівши стереотрубу в димохід. Так і коригував вогонь нашим артилеристам по танкам противника, які продовжували обстрілювати наші війська на підступах до Харкова. Фашисти засікли наш спостережний пункт і повели безперервний вогонь. Тільки ми опустилися в підвал будинку, як прямим попаданням снаряд розтрощив стіни хати, а нас, трьох бійців, засипало землею до пояса », - розповідав І. А. Крохмаль.

Так, в непроглядному пеклі вогню, диму і пилу, коли все навколо гриміло вибухами і палало, артилеристи 43-го полку вели обстріл позицій фашистів бронебійними снарядами, знищували їх сталеві машини. З гіркотою згадував ветеран, що багатьох бійців лишився полк в боях за визволення Харкова. Були поранені й убиті, але фашистів вибили з рідного міста. «Так, з боями за кожну вулицю дійшли до тракторного заводу, - оповідав І. А. Крохмаль. - Люди радісно, з квітами, зустрічали наших бійців, дякували за довгоочікуване визволення від ненависного жорстокого ворога». За участь у боях за визволення м. Харкова 15-й гвардійській стрілецькій дивізії було присвоєно почесне найменування «Харківська».

Дуже хотілося бійцеві Івану Крохмалю звільнити від ворога і свій Олексіївський район, з гордо піднятою головою пройтися по рідному селу, зустрітися з рідними та близькими. Але не судилося збутися заповітній мрії воїна. Потрібно було якомога швидше очищати від ворога міста і села рідної України.

На все життя запам’яталося йому форсування Дніпра. «Під покровом ночі, на дерев’яному плоту, на якому була протитанкова гармата з особистим розрахунком, почали переправу через Дніпро. Противник масованим вогнем намагався розбити, потопити будь-які плавзасоби, на яких переправлялися наші бійці. Німці вели прицільний вогонь. З протилежного берега гітлерівці строчили з автоматів і кулеметів. Спалахують, розсипаючись сотнями іскор, освітлювальні ракети. З розбитих плотів, рибальських човнів, поромів доносяться крики і стогони поранених бійців. З тріском рвалися важкі снаряди і міни. Злітали фонтани води, свистіли осколки. Останнє, що я запам’ятав, це стовп води від розірвавшогося поруч снаряду. Отямився я на протилежному березі Дніпра в повній самоті. Через отриману контузію дуже боліла голова, підкошувались ноги, нудило. Напившись води з Дніпра, побачив, що прямо на мене несуться п’ятеро ворожих бронетранспортерів. Помітив лейтенанта з двома нашими бійцями, які пробирались до річки.

На наше щастя знайшли ми пробитий осколками рибальський човен і почали переправу назад, на лівий берег Дніпра, вичерпуючи воду руками під обстрілами ворожих БТР. Пізніше я дізнався, що перша переправа через Дніпро захлинулась, натрапивши на стіну загороджувального вогню. Потім було вже друге успішне форсування Дніпра, після значного накопичення сил нашими наступаючими військами», - згадував Іван Олексійович.

Потім звільняв фронтовик Запоріжжя, Дніпропетровськ, Кривий Ріг. Брав участь І. А. Крохмаль і в боях за визволення Польщі, Румунії, Болгарії, Угорщини, штурмував Берлін. А День Перемоги зустрів у Чехословаччині, куди командування перекинуло їх 15-ту стрілецьку дивізію.

Славний бойовий шлях! На грудях у фронтовика І. А. Крохмаля сіяли золотом бойові ордени: Орден Червоної Зірки, Орден Слави 3-го ступеня, Орден Вітчизняної війни, Орден «За мужність», 15 медалей. Але особливо пишався фронтовик медаллю «За оборону Сталінграда».

Ми, школярі села Шульське, горді за те, що були і в нашому селі такі люди. Помер Іван Олексійович 9 червня 2013 року на 90-му році життя. Війна закінчилася 70 років тому, але час не послабив біль. Ми будемо завжди пам’ятати тих, хто ніколи не прийде. Подвиги солдат Великої Вітчизняної назавжди залишиться в наших серцях. Низький уклін Вам ветерани!

**ВІЙНА У СПОГАДАХ ОЧЕВИДЦІВ**

**Михайлін Іван, Данник Оксана, Абрамова Тетяна,**

учні Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №75

Харківської міської ради Харківської області

Керівники: Саган Г.І., учитель російської мови та літератури,

Боброва В. Л., учитель української мови та літератури

Даний твір – колективна робота, яка свідчить про небайдужість учнів до історії свого народу, рідного краю. На Харківщині відбувалися жорстокі битви Другої Світової війни. Місто зазнало страшних руйнувань, і його визволення було полито кров’ю багатьох воїнів.

У праці подано факти про ті воєнні події на території Харківської області, а також спогади Емцевої Любові Пилипівни, Абрамова Олександра Григоровича, дітей війни.

Автори роботи, нащадки тих, хто на власні очі бачив кров і смерть, усвідомлюють той біль втрати, яку відчували сім’і воєнного лихоліття. Це осмислення того, що пам'ять про шлях до Перемоги вічна, подвиг предків – безсмертний. Прикладом мужності, сили духу для молодшого покоління є і завжди будуть люди, які пережили страшні роки війни, діти, чиє дитинство пройшло під виття бомб, гул снарядів. Весь біль, страх, який тоді пережили, назавжди з ними.

Дана робота – свідчення того, що наша молодь гідна подвигу своїх предків, бо від покоління до покоління передається естафета Добра, Справедливості, Милосердя.

**НІХТО НЕ ЗАБУТИЙ, НІЩО НЕ ЗАБУТЕ…**

**Немченко Анна***,*

учениця 11-А класу Зміївського ліцею №1 Зміївської районної ради

Харківської області імені двічі Героя Радянського Союзу З. К. Слюсаренка

Керівник: Малюк Лідія Василівна, вчитель історії

На День Перемоги в кожній сім’ї люди запалюють свічку пам’яті. Пам’яті… про загиблих героїв у Великій Вітчизняній війні, бо вона стала найбільшою трагедією для всього народу. Ми з великою повагою вклоняємося всім загиблим героям цієї війни і з великим трепетом зустрічаємось з уже старенькими людьми, які в вочевидь пережили це страхіття. Їх з кожним роком стає все менше і менше. Тому саме ми, молоде покоління, повинні цікавитися минулим наших прадідусів та прабабусь. Адже лише вони зможуть розповісти ту правду, якої більше ми ніде не зможемо дізнатися.

Ось як згадують ті важкі часи наші земляки…

Війна залишила страшні спогади в очах маленьких дітей. Нашу землячку – Новікову Надію Данилівну – війна застала у дев’ять років. Прийшовши одного разу до школи, вчителька сказала, що навчань більше не буде, бо раптово розпочалася війна… А через кілька хвилин налетіли фашистські бомбардири. Завдяки вчительці, а саме її мужності, діти змогли вийти із приміщення та дібратися до окопу. Жінка врятувала життя дітям, а сама загинула від фашистської зброї. Надія Данилівна добре пам’ятає жахливий широнінський бій, бо жила на станції Безлюдівка. Саме під час нього загинуло дуже багато її земляків, сусідів та ровесників.

Війна – це невід’ємна частина життя наших ветеранів та дітей війни. Поступово згадуючи про жахливі події, у моєї троюрідної бабусі – Миненко Ніни Іванівни – з’являлися сльози. Згадуючи про німецький народ, вона говорила: «Серед німців були й безжалісні – ті, що розстрілювали, убивали людей відразу, а деякі – більш людяними. Не зважаючи на це, все одно вони були справжніми ворогами, що знищували наш народ страшними тортурами. Людей вели загонами на свою «страту»: багатьох було потоплено у річці, спалено заживо перед очима своїх рідних або розстріляно». Про ці жорстокі вчинки фашистів розповідала і Ткаченко Лідія Юхимівна, а саме: її рідних – дядька та його сина – спіткала ця ж участь. Їх було заживо спалено у великій школі в селі Ковалівка. «Під час війни люди проживали, де могли: у лісі, у полі, – згадує Лідія Юхимівна. – Потім німці виганяли їх на траси, щоб потопити у Дніпрі. Забирали найчастіше чоловіків. Але саме радянські війська рятували цих людей».

Дуже складно було згадувати війну і Даниловій Анні Семенівні. Дійсно, вона ніколи не забуде ті моторошні почуття, коли всі тікали зі своїх міст, сел. Для неї найстрашнішою згадкою було те, коли люди потрапляли у полон до ворога.

На захист своєї Батьківщини від німецько-фашистських загарбників піднявся весь народ. Звісно, всіх людей охоплював неймовірний страх, але все ж вони боролися за свою Батьківщину, і це вселяло величезну надію їм у серця. На час війни нашій землячці – Бабич Вірі Іванівні – було тринадцять років. Оскільки вона була вже у дорослому віці, її разом з однолітками навчили копати окопи. Таким чином, вони допомагали і зробили все, що могли, для оборони свого народу. Але тяжкою втратою була смерть її матері та брата, яких вбили німці.

Війна торкнулася кожної сім’ї. У кожній родині хтось воював, хтось працював у тилу. Я, хоч і була маленькою, але пам’ятаю, як моя прабабуся – Овчиннікова Олена Яківна – зі сльозами на очах розповідала про ті страшні часи. Провела вона свого чоловіка на фронт разом із іншими односельцями села Шебелінка і майже одразу отримала похоронку. Моя прабабуся з маленьким сином та іншими жінками переховувалися від ворожих бомбардувань у підвалах. Як могли підтримували своїх солдат, хоч і самі голодували. Я вважаю, що ці люди – герої, герої тилу. Тому що підтримка тим, хто був на фронті, була вкрай необхідна.

Моя бабуся – Овчиннікова Людмила Миколаївна – народилася вже після війни, але з гордістю та тривогою пригадує розповіді свого тата – Махова Миколи Васильовича. Тільки він пішов на війну – до моєї прабабусі – Махової Марії Петрівни – майже відразу ж прийшла похоронка. Але залишившись самою, з дитиною на руках, вона не відчаювалася. І сталося дійсно чудо – через деякий час отримала листа від свого чоловіка! В ньому він написав лише кілька слів: «Жив, здоров». Саме вони вселили надію у серце жінки. Прийшовши з війни, Микола Васильович із дрижанням у голосі розповідав, що потрапив у полон. Неймовірно страшною тортурою було носити дерев’яні кайдани, від яких потім навіть залишилися шрами! Жорстокості німців не було меж. Але незламність сили духу допомогли моєму прадідусю з іншими солдатами в дерев’яних кайданах втекти полону. Не всі змогли дійти живими, бо німці влаштували погоню з вівчарками. Наші солдати ховалися в балках, голодні, змучені, але все ж змогли вижити в таких умовах. Захищаючи свою Батьківщину, прадідусь отримав поранення, яке і потім нагадувало про страшні події війни. Не зважаючи на це, він зміг дійти до самого Берліну. Микола Васильович був нагороджений медаллю «За отвагу» та медаллю «За взятие Берлина», орденом «Великой Отечественной Войны» та багатьма іншими.

Героїв цієї війни дуже багато. Вічна їм слава! Полум’я війни не обминуло нікого, не було людини, якій вона не завдала страждань, не забрала когось із рідних, друзів. Усі ми щиро вдячні тим, хто ціною власного життя і здоров’я виборов для нас мир і спокій! І саме це ми повинні донести нашим нащадкам, щоб вони ніколи не забували про трагічність війни, і ті страшні часи ніколи не повторились. Будемо пам’ятати уроки минулого і дбати про майбутнє!

**ВІН ОХОРОНЯВ ЖУКОВА**

**Нечитайленко Єлизавета,**

учениця 10 класу Катеринівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Лозівської районної ради Харківської області

Керівник: Крайник С. Л.**,** вчитель історії та правознавства, спеціаліст І категорії

Мета даної роботи - показати бойовий шляхСотника Олексія Гуровича, який пройшов майже всю Європу.

На фронтах Великої Вітчизняної війни воювали наші земляки, Вони, зазвичай, люблять розповідати про масштабні воєнні баталії, про те, як доводилося брати міста Європи : Варшаву, Прагу чи Берлін.

Олексій Сотник теж брав...Домаху.

Їх, вісімнадцятилітніх катеринівських юнаків, призвав польовий військкомат у середині лютого 1942 року. В одній селянській хаті показали, як поводитися з мінометом, як заряджати гвинтівку та автомат, взули у важкі німецькі чоботи, дали трофейні гвинтівки і вже через кілька днів повели хлопців в атаку. Більшість з них лишилися під Домахою навічно.

Через деякий час О.Сотника відрядили до учбового батальйону на курси молодших командирів. А у травні курсантів успішно направили під Сахновщину на ліквідацію ворожого угруповання. В одному з боїв Олексій одержав тяжке поранення.Після шпиталю визволяв Запоріжжя і Дніпропетровщину, форсував Дніпро і Буг, Віслу і Одер. Тоді Олексій уже був старшим сержантом, мав чисельні нагороди, серед яких - медаль "За відвагу".

Два останніх місяці війни старший сержант Сотник провів за навчанням на офіцерських курсах.

8 травня 1945 року курсантів привезли нас до містечка Карлсхорст, що на східній околиці Берліна. Тут, у двохповерховій будівлі колишньої їдальні німецького військово-інженерного училища, повинна відбуватися церемонія підписання Акту про капітуляцію фашистської Німеччини. Олексій разом з товаришами оточили весь житловий квартал, стояли тісним ланцюгом через шість метрів один від одного. Після обіду до парадного входу почали прибувати американські, англійські, французькі генерали у супроводі штабних офіцерів. Нарешті під'їхав легковик з радянським прапором, із нього вийшов маршал Г.К.Жуков.

Десь після першої години ночі, блиснувши моноклем, вийшов Кейтель і вся свита, яка його супроводжувала. А перед світанком із гучномовця всі почули: "Увага! Увага! Фашистська Німеччина беззастережно капітулювала!.." Що тут було?! Вигуки, радість, сльози. Але курсанти не мали права виявляти своїх емоцій, вони виконували свій військовий обов’язок - несли почесну варту.

Невдовзі за наказом Сталіна офіцерські курси було розформовано, а Олексій потрапив у дисциплінарний батальйон до Польщі. Тут він служив командиром відділення. Наказом Міністра народної оборони Польської республіки від 27 квітня 1946 року старшого сержанта О.Г.Сотника нагороджено медаллю "За Варшаву 1939-1945 рр." Повернувся додому , працював, передавав свій досвід молодому поколінню. Вірив у світле майбутнє нашого народу.

Подвиг і приклад ветеранів повинні пронизувати все наше життя, бути постійним рушієм і критерієм усіх рішень, вчинків та дій.

**МИР ЗБЕРЕЖУ, ЯК МІЙ ДІДУСЬ, ТОБІ, ВІТЧИЗНО, Я КЛЯНУСЬ**

**Никитенко Андрій,**

учень 9 класу Миколаївського навчально-виховного комплексу

Лозівської районної ради, член історико-краєзнавчого гуртка БДЮТ

Лозівської районної ради Харківської області

Керівник: Яковлева О. В., завідувач шкільного музею, керівник гуртка.

Дана робота – спроба побачити війну через призму десятиліть. Спроба побачитив ній долю своєї родини, оцінити уміння своїх рідних знаходити місце в житті і при цьому гідно нести почесне звання громадянина своєї країни.

Серед членів родини – Герой Радянського Союзу Никитенко Василь Лаврентійович. Звання і орден Леніна одержав за взяття висоти біля річки Шпрее.

Авдіюк Олексій – учасник Сталінградського прориву. Під Сталінградом загинув смертю хоробрих.

Забуга Таїсія Іванівна 2 роки трудилась на каторжних роботах в Німеччині.

Нищий Василь Іванович загинув за 15 днів до Перемоги, звільняючи румунські рубежі.

Серед дітей війни – Никитенко Юрій Васильович. Інвалід, бо дитсадком в дитинстві в нього був підбитий німецький танк на сільській вулиці.

Названі приклади є великою життєвою школою для підростаючого покоління.

Це – і осмислення, усвідомлення того, що пам’ять про шлях до Перемоги не повинна мати термінів давності, що героїчний дух переможців-ветеранів не можна втрачати нинішнім поколінням, що кожен з нас, не дивлячись на вік чи стать, переборюючи власний біль, в разі необхідності, поступить, як вони.

**ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ ШУЛІКИ ІВАНА СЕМЕНОВИЧА**

**Однокозова Катерина**,

учениця 8-А класу, вихованка гуртка «Юні музеєзнавці»

Дергачівського Будинку дитячої та юнацької творчості Дергачівської районної ради Харківської області на базі Деоргачівського ліцею №2

Дергачівської районної ради Харківської області

Керівник: Кологойда С.П., керівник гуртка учитель української мови та літератури

Пройшло вже 70 років з того часу, коли закінчилась найкривавіша війна в історії людства. Тепер ми можемо більш адекватно оцінювати цю війну, її наслідки, а головне - причини її появи. Метою цього є аж ніяк не зменшення заслуг її героїв, а лиш розвіювання невірних стереотипів про неї.

Німеччина, випередивши СРСР, зробила першою крок у нікуди, застосувавши правило «Найкращий захист — це напад».

Сама війна показала, що у неї переможців ніколи не буває: виграти може лише той, хто менше програє, ось і все. Але кожне життя безцінне і вбивство людьми один одного ніколи не може бути виправдане!!! Один філософ сказав: «Смерть мільйонів — це лише статистика, а смерть кожної людини з цього мільйону — трагедія».

У Другій світовій війні уряди і народи країн антигітлерівської коаліції мали ясну позитивну мету: вони боролися проти фашизму. Але зараз не кожен ветеран, не залежно від країни де він мешкає, наважиться згадати ті жахливі події та стерти з пам’яті війну також не вдасться, як би нам цього не хотілося. Врешті-решт, це — історія нашого народу, хоч вона й болюча.

Пройшли роки, десятиліття, і Велика Вітчизняна війна стала частиною нашої спільної історії. Пам’ять про ті події та людей, які брали участь у них, - ось все, що у нас, людей, які живуть в ХХІ столітті, залишається. Пам’ять великого народу про своїх великих героїв.

Ця робота – спроба побачити війну через дитяче сприйняття. Шуліка Іван Семенович – учасник Великої Вітчизняної війни, учасник бойових дій. Пройшов бойовий шлях до Берліна, де на стіні видряпав ножем своє прізвище.

Народився Іван Семенович Шуліка 5 жовтня 1925 року в селі Нурово- Савинського (тепер Балаклійського) району Харківської області.

- Батьки працювали у колгоспі і виховували, окрім мене, ще трьох доньок і сина. На жаль вже немає мого брата, а з трьома сестрами підтримую тісний контакт.

Дитинство в мене проходило як і в усіх дітей на той час.

Дуже хотілося стати вчителем і, забігаючи наперед, скажу, що мрія моя здійснилася. Ходив у семирічну школу, після закінчення якої мріяв продовжити навчання у 8 класі Балаклійської школи, але не судилося – почалася війна.

Два роки знаходився в окупованому селі. Пам’ятаю, коли німці почали забирати молодь у свої війська, то я підправив свої документи про народження на рік молодше, що і врятувало мене і дало можливість залишитися в селі до приходу радянських військ.

З ними ж 27 квітня 1943 року і пішов до лав Радянської Армії.

Спочатку я потрапив у Пензу до 103 запасного полку. «Погодувавши» два місяці комарів, передислокувався до села Прохорівка, де формувалася 94 рота 11 окремої Варшавської Червонопрапорної ордена Олександра Невського бригади урядового зв’язку, у складі якої і воював до кінця війни.

Завданням зв’язківців було налагодження зв’язку між фронтами, Генеральним штабом у Москві та підрозділами. В тяжких і складних умовах, і в сніг, і в дощ, і в мороз, і в спеку тягнули зв’язок під свист фашистських куль над головою. Не дивлячись на постійні обриви ліній зв’язку, під ворожими обстрілами радянські солдати – зв’язківці виконували свій нелегкий обов’язок у відновленню зв’язку в найскладніших умовах.

Коли Червона Армія з боями увійшла до Берліна, підрозділ наш отримав особисте завдання: встановити зв’язок в будинку на окраїні Берліна, де повинні були підписувати акт про капітуляцію фашистської Німеччини. Тому мені з товаришами – однополчанами було доручено відбудувати нову повітряну лінію, вкопати стовпи і протягнути дроти – це і було останнє моє бойове завдання.

Велику Перемогу Іван Семенович зустрів у Берліні біля рейстага.

- Не можу передати вам своїх слів, хвилювання і почуттів, коли побачив червоний прапор над рейхстагом, коли писав своє прізвище на стіні, коли кричав «Ура», а зі мною й тисячі солдатів і офіцерів. Незабутньою картиною залишиться не раз простріляний прапор нашої Батьківщини у руках простого рядового солдата.

Після закінчення війни ще сім років продовжував службу в армії, пройшов курс офіцерів, після яких був направлений до 250 окремого батальйону зв’язку в місті Йена на посаду начальника фінансової частини.

- Моїм завданням була організація випічки хліба для військовослужбовців. Дуже швидко вивчив німецьку мову, бо доводилося спілкуватися з мешканцями Німеччини. Згодом при центральній комендатурі Берліна була відкрита вечірня школа, яку і я закінчив і був переведений до продфуражної служби завідуючим відділом.

У 1952 році демобілізувався попри поради залишитися в армії та продовжити кар’єру, бо не раз снилася рідна домівка, родина і школа, де я вчителюю.

Повернувшись на Батьківщину, відразу поступив до Харківського педагогічного інституту ім..Г.С.Сковороди на фізико – математичний факультет. Після його закінчення у 1957 році був направлений вчителем до Дергачівської школи – інтернату, в якій пропрацював 28 років.

А ще мрію побувати у Берліні та знайти своє прізвище, вирізьблене мною штик ножем на стіні рейхстагу.

За весь бойовий шлях під час Великої Вітчизняної війни Іван Семенович Шуліка нагороджений орденами: «Вітчизняної війни 2 ступеню», «За мужність», медалями «За перемогу над Германією», Польскої народної республіки «За Варшаву», «За взяття Берлину», «За визволення Варшави» «За трудову звитягу» та багатьма ювілейними медалями.

**НЕ ЗАБУТИ НАМ ТІ РОКИ…**

**Півень Катерина,**

вихованка гуртка «Літературне краєзнавство» Зачепилівського районного

Будинку дитячої та юнацької творчості, учениця 8 класу Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів Зачепилівської районної ради Харківської області

Керівник**:** Чуб Тамара Миколаївна**,** вчитель Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів,

керівник гуртка «Літературне краєзнавство»

Члени гуртка «Літературне краєзнавство» Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів впродовж багатьох років підтримують зв'язок з нашим земляком Миколою Остаповичем Бахматом. Нещодавно він поділився з нами своїми дитячими враженнями про тяжкі воєнні роки. І хоч на початок війни йому було небагато літ, та пам'ять зберегла ті події назавжди. Здається, то було тільки вчора…

«А народився я 4 квітня 1935 року. Дитинство своє пам’ятаю з того часу, коли йшла війна, і ми ждали німців. Мати із сусідкою були в хаті уже в сутінках, сиділи майже не розмовляючи, а десь під Красноградом гуркали гармати і дзеленчала шибка у вікні. Всі знали: завтра буде німець у нас. Ця тривога від старших передавалася і мені. Навіть гратися не хотілося. І спати лягали невесело, в тривожному очікуванні.

А вже вранці від Миколаївки посунули ворожі війська. Першим їхав на товстоногому коні із зав’язаним на вузол хвостом солдат у пілотці. Звісивши ноги, він байдуже дивився в наш бік і щось думав.

- Тікай геть від вікна, бо ще стрілятиме, - наказала мені мати.

А потім почалося: рубали фашисти садок, розводили вогнище, ловили курей з реготом по дворах... Ми, хлопчаки, тоді бігали скрізь, бо було все нам цікаво. Де зупинились німці і їли на машині хліб з маслом, консерви, ми чекали: може, кинуть якусь пахучу баночку чи коробку з-під чогось. Раз якось опинилися ми біля Миколаївської школи, на подвір’ї якої за густими кущами бузку німці варили щось у походних кухнях, голосно розмовляли, реготали і, помітивши нашу присутність, лили в наш бік кип’яток…А вже коли відступали ( це було десь у вересні, здається ), то виганяли за собою і миколаївських людей. Побіля двору повільно їхали брички й вози, запряжені кіньми, коровами, з домашніми пожитками. Тут же пробігала німецька емка( автомашина ) з відкритим тентом. Шофер у пілотці й офіцер про щось жваво розмовляли. Коли курява розвіялась з-під коліс, я побачив на дорозі перед двором щось чорне. Підбіг, а то був портфель. Він лежав у офіцера біля ніг, а дверці не прикриті були, тож він і випав. Не довго думаючи, я тут же схопив його. Заховав портфель під копицю сіна, обставлену снопами кукурудзи, побіг у хату і похвалився знахідкою матері й сестрі. Вони тут же схопилися:

- Ану пішли подивимося, що в ньому.

А там - портмоне із замочком, як тепер на куртках, якісь пляшечки, карта, з пригорща значків сіруватих ( вони десь і досі лежать у племінника в дворі ) і записна книжка, на деяких сторінках якої написані олівцем слова. Я їх так і не переклав з німецької мови. Нещодавно я цей блокнот віддав у Царичанський краєзнавчий музей. Мати й сестра риються у портфелі, а я із-за стіжка поглядаю на дорогу. Бачу: легковичка швидко пробігла на Миколаївку, через кілька хвилин повертається на Зачепилівку.

- Шукають, - кажу матері. – Ховайте портфель! – і сам ховаюся у двір.

Потім сусіди розповідали: під’їхала емка, вискакує офіцер, щось кричить, махає пістолетом, тупає ногами, а вони нічого не розуміють.

Звичайно, якби дізнались німці, хто схопив той портфель, то не подякували б, і я не писав би оці спогади. З тим портфелем я ходив пізніше у школу, він і досі висить у мене в сараї, як згадка про той неспокійний час. Минуло з півгодини, і німці зникли з села.

… Багато чого можна згадати про ті воєнні роки. Війна розбудила в людей, і особливо в молоді, дух патріотизму, войовничий запал. Діти грали «у війну», після школи хлопці рвалися у військові училища, зокрема, з нашого 10 А класу вступили в такі навчальні заклади кілька чоловік. Коли вертався з фронту хтось із дядьків, то збігалися всі односельці.

А ще не можу забути голодний 47-й рік, коли завжди хотілося їсти. Особливо хліба. У четвертому класі на Дуківці нам давали ріденький пшоняний кандьор (суп), навіть не засмажений, і шматочок хліба. Хліб я ховав у сумку, щоб вдома з’їсти з молоком. Пам’ятаю: сиджу за столом у хаті і дивлюся на той хліб: Ну чого його так хочеться? Мабуть, тому, що його мало. Влітку ми ішли в степ і об’їдались шовковицею. Мене раз так занудило від неї, що я віддав відро шовковиці комусь із хлопців. Про хліб думали повсякчас. Ішли якось дорогою в степ, а Дусько Погорілий і каже:

- А що аби оце ми йдемо, а на дорозі лежить хлібина…

У нас вдома були свої жорна, або, як ми казали, «камінці». Влітку я повинен був змолоти на «камінцях» сою чи кукурудзу (пшениці не було) і нарвати відро вишень. У нас був великий садок, коли вишні цвіли, то всі задивлялися. Хлопці щоліта обкрадали садок, закрутивши двері проволкою, щоб ми не вийшли. Доводилося у вікно вилазити вранці. Тепер я розумію, що ті дитячі зухвалі витівки були спричинені голодом, а тоді було образливо і страшно… Крадіжки були. Якось уже десь опівночі ми почули: хтось гупає, лізе до теляти. Батько не насмілився вийти, а сів перед порогом на стільчику з сокирою.

- Будуть лізти в хату – рубатиму, - сказав нам з матір’ю.

Хвалити Бога, нас не зачепили. Вранці ми глянули, а батько так і спить із сокирою перед дверима. Теля не вкрали, хоч і лізли. В клубі прилюдно судили і вбивць, і крадіїв. Був і я на одному із судів.

У голодовку батько з братом Михайлом поїхали в Кизляр до черкесів на заробітки. Батько повернувся, а брат там помер. Туди їздили і сестри Галина і Катерина. Натерпілися всього. Михайлова жінка Катря опухла з голоду, такою і залишалася, та невдовзі й померла. Тоді, як і біженці в роки війни, так і в голодні роки, ходили прохачі. Вранці - уже стукають у вікно:

- Дайте що-небудь.

Якщо щось було в хаті їстівне, винесе мати жінці з дитиною пиріжок чи дві картоплини, буряк, і вони підуть далі.

І після 47-го було скрутно. Батько був економний, стежив, щоб нічого не пропало. Було, заріже порося, а сало поріже на шматки, посолить, складе в ящик – і на горище. Їсти хочеться. То я полізу, витягну аж з-під споду кусок сала, відріжу так, щоб не дуже помітно було, присолю, покладу туди ж, а сам піду в садок чи в соняшники і смакую. Бачив я в житті багато, але ніколи не забудуться ті гіркі напівголодні воєнні і післявоєнні роки.»

Після розповіді Миколи Остаповича ми зрозуміли, що слід цінувати кожну хвилину свого мирного життя і робити все для того, щоб наша земля ставала ще багатшою і красивішою.

**НЕ СТАРІЮТЬ ДУШЕЮ ВЕТЕРАНИ…**

**Півень Дар’я,**

учениця 10 класу Артемівського навчально-виховного комплексу

«дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»

Печенізької районної ради Харківської області

Керівник: Ребрун В. О., учитель української мови та літератури

Робота містить опис воєнного шляху учасника, воїна-героя Великої Вітчизняної війни Хоменка Миколи Артемовича - благородної людини, з високим почуттям обов’язку перед Батьківщиною, перед своїм народом; людини, яка, попри всі негаразди долі, змогла досягти висот завдяки своїй наполегливості, працьовитості, волелюбності та силі духу.

Авторка говорить, що лише такі воїни змогли вистояти у цій кривавій війні - з свідомим бажанням допомогти ціною власного життя, небайдужі до горя ближнього, що звершували свої подвиги в ім’я добра та віри у перемогу.

Молоде покоління повинно пам’ятати і цінити воїнів-героїв за їх безсмертні подвиги, за піт, кров і сльози, які їм довелося пролити, визволяючи рідну Батьківщину. Адже це - наша історія, яку ми маємо знати, розуміти і зберегти для наступних поколінь.

**ІСТОРІЇ, ЩО НЕ ЗАБУВАЮТЬСЯ...**

**Подпорінова Анастасія,**

учениця 8-В класуВалківського ліцею ім.О.Масельського,

Валківської районної ради Харківської області.

Керівник: Губська Наталія Віталіївна, вчитель історії, спеціаліст

І категорії,керівник гуртка «Юні музеєзнавці»

Війна…Це жахливе слово і нині у пам’яті українців. 1941-1945 роки ХХ століття – це роки, про які чули і знають всі, бо це роки тої страшної війни, що забрала незліченну кількість життів, принесла багато горя і розрухи.

Напевно, у кожній сім’ї є історії, пов’язані з нею, адже не могла ця страшна війна оминути бодай одну родину. Моя родина також має таку історію…

Моя прабабуся Катерина Павлівна народилася у місті Валки у 1923р. Майже все її життя пройшло у рідному місті. За виключенням того часу, коли вона працювала у ветлікарні в місті Люботин. Їй було лише 18 років, коли розпочалася Велика Вітчизняна. Почалися жахіття: дні і ночи, які здавалося б не закінчаться ніколи.

Бої тривали неподалік від прабабусиного будинку. Одного разу це було зовсім поруч - у ярку за хатою. Радянські солдати відстрілювалися від німців однесеньким кулеметом. Перевага фашистів над нашими солдатами була вагомою. Якийсь німець влучив у нашого солдата кулею прямо у живіт. Дуже боючись розправ, родина моєї прабабусі все ж взяла солдата до себе додому на лікування. Прабабуся Катерина таки мала медичну освіту і зналася на цьому, хоча за спеціальністю була ветлікарем.

Пройшов час і рана солдата загоїлась, його таки вдалося врятувати. Юнак був дуже вдячний цій родині, а, насамперед, молодій дівчині Катерині.

Родина прабабці була не зовсім великою: батьки, вона з сестрою і двома братами. Та все ж хатинка для них була досить малою. Одного дня німці спалили і її. Тож і довелося будувати нову, на тім самім місці.

Мої рідні колись розповідали, як прабабуся Катя згадувала ті часи. Вона говорила: «Німці були жорстокі люди, вони мали кам’яні серця. Винищували все навкруги… І дерева і кущі, і все що бачили перед собою. Не жалкували нічого і нікого…»

Катерина знала німецьку мову , тож і намагалася бодай що вберегти : одного разу випросила німців залишити хоча б єдине деревце, ще маленьке, молоденьку яблуньку. На диво, вони погодилися.

Зараз будинок, у якому я проживаю, знаходиться на одному подвір’ї з хатиною прабабусі. Наші будинки розділяє лише невеличкий дерев’яний паркан.

Здавалося б, стільки часу вже минуло відтоді, а та яблуня все ще росте і радує своїми чудовими смачними яблуками. Щоразу, коли я проходжу біля неї, то згадую ці події, про які мені розповів мій тато, а йому - моя прабабуся Катерина.

Я горджуся своєю сміливою та добросердною прабабусею. Адже зберігаючи малесеньке деревце від знищення, вона могла втратити своє власне життя. Я ніколи не забуду ці щемливі історії тих страшних подій…Вони залишаться у моєму серці навічно.

**ВОЕННЫЙ ПУТЬ КАСАТОНОВА ФИЛИППА ЕФИМОВИЧА**

**Попова Кристина**,

ученица 7-Б класса, воспитанница кружка «Юные музееведы»

Дергачёвского Дома творчества Дергачевского районного совета при

Дергачевском лицее № 2 Дергачевского районного совета

Руководитель: Маслий С.И., руководитель кружка учитель трудового обучения

Победа в Великой Отечественной войне вот уже 70 лет никем не забыта.

Разве можно такое забыть? Сколько бед потерпел наш народ, сколько погибло людей, сколько было пролито слёз. Мы должны быть благодарны тем людям, которые свою жизнь отдали за победу.

Судьбы военного поколения такие одинаковые, но в то же время такие разные. О судьбе одного из миллионов солдат, того, кто бесстрашно смотрел в глаза войне и смерти мой рассказ.

Нелегкий жизненный путь довелось пройти Филиппу Ефимовичу, но он гордится, что в месте с боевыми товарищами и всем народом не жалел себя ради общей Победы.

Филипп Ефимович Касатонов родом из бедной крестьянской семьи железнодорожников. Детство мальчика прошло в селе Лески Прохоровского района Белгородской области.

Передать все, что происходило в годы войны так, как сделает это участник тех страшных событий, невозможно, поэтому слово ветерану Великой Отечественной войны Ф.Е. Касатонову:

- Свою первую, самую дорогую для меня из боевых наград - медаль «За отвагу» получил за участие в форсировании Днепра и освобождении Киева. Первая попытка преодолеть водную преграду была предпринята прямо напротив города, но она оказалась неудачной, для многих солдат могучая река и ее берега стали последним пристанищем. После этого ночью нашу дивизию перебросили правее Киева на Лютежское направление. Форсировали Днепр рано утром. Переправлялись кто на чем: на досках, на автомобильных камерах, а наша батарея вместе с матчастью, боеприпасами и лошадьми - на паромах. Противник непрерывно бомбил переправу. Под воду уходили люди, техника, лошади. Враг шел в психическую атаку, танки прижимали нас к Днепру. Но благодаря мужеству советских солдат и офицеров фашистам не удалось опрокинуть переправившиеся части в реку. С автоматами в руках и пехотинцы и артиллеристы, пропуская немецкие танки, поджигали сзади их гранатами, а отсеченную от техники вражескую пехоту уничтожали. И так сдержали несколько натисков, при этом расширили плацдарм.

В боях один за другим выходили из строя номера расчета. Мне приходилось выполнять обязанности наводчика и заряжающего. На подступах к Киеву в сутки мы отражали по тринадцать контратак врагов. За это я и был награжден.

Незабываем для меня эпизод при разгроме Корсунь - Шевченковской группировки немцев.

13 января 1944 года нашему 465-му стрелковому полку было дано задание овладеть в тылу противника главной дорогой, которая проходила через с. Тихоновка и Тихоновский лес, преградив таким образом путь большой военной вражеской группировке шедшей на помощь для прорыва кольца в районе Корсунь- Шевченковского. Мы пробирались болотами по колено в воде, самыми непроходимыми местами, чтобы враг не раскрыл замыслов нашего командования.

Через два дня после захвата полком дороги фашисты пытались разгромить нас и выбили из с. Тихоновка. Полк закрепился в лесу, через который шла дорога. Мы продолжали сдерживать натиск врага, который стремился к своей окруженной группировке. В результате полк оказывается полностью окруженным в Тихоновском лесу.

Командование посылало самолеты, все недостающее сбрасывалось нам на парашютах. Но ветром их относило в сторону, и часть груза попадала неприятелю. Так продолжалось 15 дней, но с этой дороги мы не ушли. Конечно, были очень большие потери в живой силе и технике. Во время налета авиации противника численность его самолетов была до ста и более. Тихоновский лес превратился в сущий ад. Мин, снарядов у нас не оставалось. Каждый боец оставлял по одному патрону для себя на случай прорыва немцев. Наше положение было на грани катастрофы.

Поставленную нам задачу мы выполнили. Корсунь-Шевченковская вражеская группировка была разгромлена.

Остались в памяти бои за преодоление Карпатского хребта. Высота до 2,5-3000 метров над уровнем моря. Матчасть перевозили на лошадях, а заставить их да еще с грузом взбираться на такую высоту было очень тяжело. В окопах мы стояли в воде. Ночь, дождь, а на утро - мороз. Мерзлые шинели на плечах солдат стояли коробом. Бои велись за каждую сопку. Были моменты, когда во всей батареи после боев из шестидесяти человек оставалось восемь-десять. За преодоление Карпатского хребта меня наградили орденом Славы 2 степени.

А как мы пересекали границы Польши, Чехословакии, Венгрии, освобождали города! Жители встречали наших солдат с цветами - особенно в Чехословакии. Устраивали на площадях танцы, веселились, угощали воинов-освободителей.

За бои под городом М. Острова (Чехословакия) был награжден орденом Отечественной войны 2 степени. Кроме того, имею Благодарность Верховного главнокомандующего Сталина за освобождения 11 главных городов Украины, Польши, и Чехословакии.

В 1953 году Ф.Е. Касатонов заканчивает Харьковский учетно-кредитный техникум, после чего следует повышение направление в Канышовский район Курской области. В 1967 году за успехи в работе Филиппа Ефимовича наградили правительственной наградой - медалью «За трудовую доблесть». Далее - Московский финансово-экономический институт и направление в Харьковскую область г. Дергачи. И до 1993 года наш герой работал главным бухгалтером Дергачевского Госбанка. Имеет 12 Почетных грамот.

Сейчас Филипп Ефимович на пенсии, воспитывает правнука Владика, которому рассказывает славную историю своей жизни и учит гордиться своим родом, так как сам гордился отцом и дедом.

Вот такой была судьба нашего героя. Нелегкий жизненный путь довелось пройти, но Филипп Ефимович гордится, что в месте с боевыми товарищами и всем народом не жалел себя ради общей Победы.

**Війна у спогадах**

**Приходько Даяна,**

учениця 7 класу Шляхівської ЗОШ І-ІІ ступенів

Кегичівської районної ради Харківської області

Керівник: Ромасько К.О., вчитель історії

Жахливим випробовуванням для жителів нашого села стала Велика Вітчизняна війна. 7 жовтня 1941 року гітлерівці вдерлися в Шляхове. Майже два роки господарювали тут німецькі окупанти, встановлюючи так званий «новий порядок» звірствами і тортурами над ні в чому не винними місцевими жителями.

В бойових діях на фронтах поруч з чоловіками брали активну участь і представники нашого славного жіноцтва. Молоді дівчата за покликом серця добровільно йшли на фронт, щоб допомогти розбити ненависного ворога. Патріотичний обов’язок, палка любов до Батьківщини вели їх на битву з ворогами, надихали на ратні подвиги. Вони одягли солдатські гімнастерки, стали зв’язківцями, регулювальницями, снайперами, зенітницями, розвідниками. Численний загін юних патріоток поповнював лави медперсоналу. Наші дорогі мед сестрички, фельдшери, санінструктори виявляли чудеса мужності, героїзму в бойовій обстановці. Вони ж виносили з поля бою поранених бійців та офіцерів, турботливими ніжними жіночими руками перев’язували їх рани в санбатах та госпіталях. Це завдяки їм, як стверджує статистика, було поставлено на ноги, повернуто в стрій 72 % поранених бійців. З щирою вдячністю згадують і понині ветерани війни своїх бойових подруг.

Про долю фронтової медсестри, яка повертала до життя поранених бійців, а значить, наближала Перемогу над фашизмом я хочу розповісти.

Осокіна Галина Василівна – ветеран війни, ветеран учительської праці, на жаль вже покійна. Її доля – це вінок історії, в якому переплелися радість і смуток, перемоги і поразки, надбання і втрати. Народилася Галина Василівна 13 лютого 1922 року в селянській родині в Шляховому, зростала разом з сестрою в люблячій спокійній родині. Життєвий шлях чітко окреслив дід Божко, як кажуть, сільський провісник, який часто говорив: «Будеш ти, дитино, або вчителем, або лікарем. Бог наділив тебе розумом, милосердям, добротою та терпінням». Як у воду дивився. Судилося їй і те, і інше.

Після закінчення школи навчалася в Красноградському учительському інституті. З перших днів війни стала медсестрою в госпіталі. Вправно і старанно виконувала свою роботу: перев’язувала рани, писала листи, копала разом з іншими окопи, втішала добрим словом.

Для написання цієї роботи мені разом з моїм вчителем історії довелося поспілкуватися з невісткою Галини Василівни Осокіною Валентиною ….

Ось що вона розповіла:

- У червні сорок першого закінчила Галина Василівна навчання, раділа самостійному життю, мріяла про щасливе майбутнє та радість була затьмарена звісткою про початок війни. Вона була патріоткою і відразу ж пішла до військкомату, звідки її направили до військового госпіталю в Краснограді. В госпіталь почали поступово прибувати перші поранені. Тут вона вперше побачила кров, страшні рани, людські страждання і почула:

- Сестричко, допоможи.

Важко було звикати до цього, але ж треба було рятувати солдат, повертати їх у стрій.

Коли вороги наблизилися до міста, госпіталь був евакуйований в місто Горький. Тут вони лікували легкопоранених бійців, а з тяжкими пораненнями відправляли до Москви.

Галина Василівна стала хірургічною сестрою, за фронтові роки досконало оволодівши цією серйозною, відповідальною справою.

Незабаром госпіталь евакуювали до Казахстану, а 1943 році після визволення Харкова шпиталь повернувся в рідний край.

Одного разу привезли групу поранених. Тут і відбулось її знайомство з майбутнім чоловіком Олександром Олександровичем Осокіним. Після війни госпіталь розформували і Галина Василівна, лейтенант медичної служби, була звільнена в запас. Фронтовий досвід роботи хірургічної сестри відкривав хороші можливості для вступу до навчання у вищому медичному закладі, але вона відмовилася, бо за чотири роки війни надивилися доволі на людські страждання.

Разом з чоловіком переїхала до села Шляхове. Все життя прожила вона в цьому мальовничому селі Слобожанщини. В дружній родині виростили виховали трьох синів і дали дорогу в самостійне життя.

35 років пропрацювала Галина Василівна в школі: розвивала таланти і здібності учнів, пробуджувала в них патріотичні почуття громадянина, здатного вболівати за долю своєї країни. Пишалася своїми учнями вчителька: були серед них військові, лікарі, вчителі, інженери. Не забували і не забувають і зараз колишні випускники свого наставника.

Колишня військова медсестра Галина Василівна має численні бойові нагороди та нагороди за мирну працю. Їх вона завжди одягала на День Перемоги. Односельчани поважали і любили її.

Ми, молоде покоління пишаємося такою мужньою жінкою Галиною Василівною, шануємо за гідно прожите нею життя, віддане людям.

Тож я хочу наголосити: у війни – не жіноче обличчя. І не дай, Боже, як то кажуть, нашим дівчатам ще раз перенести такі злигодні й труднощі, які випали на долю колишніх фронтовичок.

**ВІЙНА У СПОГАДАХ ОЧЕВИДЦІВ**

**Пурик Карина, Дерев’янко Маргарита**,

учні 8 класу Вербівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів

Балаклійської міської ради Харківської області

Керівник: Капустянська О. І., вчитель історії

В історії українського народу події Другої світової та Великої Вітчизняної воєн посідають особливе місце. За своєю глибиною, трагізмом і героїкою вони помітно піднялися над іншими й набули епохального значення. Певною мірою обумовлено це й тим, що донині живі учасники війни, носії історичної пам'яті про неї – ті, хто воював зі зброєю в руках, навчався, працював, відбудовував країну. Пам'ять про війну є духовно-історичним надбанням нашого народу, що створює підвалини його самодостатності й самобутності, і водночас, – органічно інтегрує його в загальноцивілізаційний потік, підносить до рівня інших народів, які активно творили історію. У контексті відзначення річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні перед суспільством стоїть завдання належного вшанувати й захисти ветеранів. Але ,на жаль, не всі учасники тих подій дожили до нашого часу. І ,на жаль , війна не бачить різниці між чоловіками і жінками.

Дану роботу ми присвячуємо ветерану Великої Вітчизняної війни Курило Ганні Василівні. Народилась Аня 21 серпня 1920 року в селищі Савинці на Балаклійщині, в сім’ї бідняка Тихого Василя Семеновича. З раннього дитинства дівчина почала працювати. Праця була важкою, але вона робила все вправно, швидко і вміло, як колись вчила її мати Дарія Трифонівна. Дуже любила Аня своїх менших братиків і сестричок , хоча і бачила їх дуже рідко. Навіть найкращою подругою Ані була її сестра Наташа. Завжди вони були разом і в праці, і в навчанні. Багато випробувань випало на долю дітей сім’ї Тихих. Найбільшим лихом був неврожай 1932 – 9133 років. В країні почався масовий голод . Можливо, це Божа ласка, але в цих жахливих умовах всі рідні пережили ці важкі часи. У 1934 року Аня закінчила семирічку й пішла працювати. Недільного літнього ранку 22 червня 1941 року селище сколихнула страшна звістка – почалась війна. Фашистська Німеччина віроломно, без оголошення війни напала на Радянський Союз. Як і більшість Аня поспішила до військкомату, щоб записатися добровольцем на фронт. Але їй відмовили, бо молоді руки у цей важкий для країни час потрібні не тільки на фронті, а й у тилу. І Аня разом з Наталею та своїми подругами почали допомагати дорослим скрізь, де потрібна була їхня праця. Дівчата самі шили і збирали теплий одяг і відправляли на фронт, щоб хоч чимось помогти солдатам. В цей час радянські війська відступали і будь-яка підтримка була на вагу золота. На фронт пішов і молодий чоловік Ані, який воював у 454-ому важкобомбардувальному полку. Уже через три місяці після початку служби чоловіка на Анину долю випала важка звістка, що її чоловік 14 вересня 1941 року вилетів на завдання і не повернувся. Разом з тим Наталя поїхала на фронт медсестрою і в листах підтримувала сестру. Восени 1942 року німецькі війська з’явилися в рідному селищі Ані в Савинцях. На все життя дівчина запам’ятала звірства фашистів. Вечором німці вивели в центр поселення чоловіків, які були побиті, змучені, роздягнені на морозі, всіх до єдиного розстріляли , а тіла скинули в яр. Біля цієї братської могили був виставлений озброєний патруль, щоб ніхто з місцевих не зміг забрати своїх рідних та близьких. Але під прикриттям ночі Аня разом з матір’ю пробралися до мертвих тіл і з – під них витягли тіло молодшого брата - Дмитра. Йому було тоді тільки 16 років. Поховавши брата, Аня остаточно вирішила пробратися на фронт, чого б то їй не коштувало, щоб помститися фашистам за замученого брата, за чоловіка та за кров односельчан.

На кінець 1942 року Курило Ганна Василівна одержала призначення в 55-ий гвардійський стрілковий полк 20 -о ї гвардійської дивізії. Дуже важко було на фронті, але змалечку привчена до труднощів, вона швидко звикла до воєнних обставин. У полку для солдатів вона була , немов би рідною матір’ю. Усе встигала робити Анечка – так її називали однополчани. Вона займала посаду основного постачальника продуктів харчування, тому постійно знаходилась в дорозі. Важко минали воєнні дні, але лише вночі змореній жінці снилось рідне село, друзі, знайомі та мирне життя. З своїм полком дійшла Ганна Василівна до Австрії вже в званні старшого сержанта, саме там і зустріла радісну звістку про Перемогу. Аня на все життя запам’ятала той день. Їхній полк знаходився у містечку Грац. Стомлені люди засинали під гуркіт нестихаючої канонади. І снилось їм нові походи, бої. Анечка прокинулась на світанку, бо відчула, щось сталося. Прислухалась , але навкруги стояла дзвінка тиша. Страшна думка пронизувала жінку, невже полк пішов вперед,а її залишив одну в чужому місті? Від жаху вона відрила очі й побачила прямо перед собою подругу, що усміхалася по дитячому і сказала: «Усе, Анечко. Відвоювалися! Кінець війні ! Перемога!» Мабуть, вперше в своєму житті жінка не знала, що робити. Лежала на траві і дивилась в блакитне небо, звикаючи до мирної тиші, до несміливого щебетання сіренького солов’я, який невідомо де взявся серед спалених берізок і переораної вздовж і поперек гусеницями землі. Було сумно і радісно , немов би в одну хвилину згадалися загублені в дорогах війни побратими, і в ту ж хвилину побачила серед руїнної дійсності квітуче майбуття. За мужність і героїзм радянське командування нагородило Ганну Василівну орденом і шістьма медалями. Орденом Червоної зірки її нагородили за заслуги перед Радянським народом. Медаллю «За відвагу» Ганна Василівна була нагороджена за участь у боях за взяття міста Кривий Ріг, за форсування річки Інгучец у березні 1944 року, за станцію Роздільна та містечко Кононявар.

Після війни разом з односельцями відбудовувала свою країну. Вдруге вийшла заміж і виростила двох прекрасних дітей. Так як колись, вона завжди й скрізь встигала. На роботі її знали як прекрасного спеціаліста в системі дорожнього обслуговування, де вона працювала понад 20 років.

Багато труднощів випало на плечі Ганни Василівни Курило, але не змогли зламати працелюбності та любові до рідної землі.

**МІЙ ПРАДІДУСЬ – ВЕЛИКИЙ РЯДОВИЙ**

**Радченко Віолетта**,

учениця 10 класу Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №162

Харківської міської ради Харківської області

Керівник Красільнік Наталія Євгенівна, вчитель української мови

та літератури, керівник історико-краєзнавчого гуртка

Карпенко Павло Данилович-мій прадідусь, який залишиться в моєму серці та в пам'яті назавжди. Він народився 28 червня 1916 року на Харківщині, в селі Караван.

Молодим хлопцем його призвали на службу до лав Радянської Армії. Під час служби почалася Велика Вітчизняна війна, тому мій прадідусь воював на фронті з першого і до останього дня війни. У нього багато різних нагород. В битві за визволенняОдеси,вінбув тяжко поранений, але ,на щастя, залишився живим. Після закінчення війни, він ще рік дослужив в армії, а потім повернувся в своє рідне село, де і прожив все своє життя з дружиною та двома дітьми (сином і дочкою). Працював він у колгоспі і вів своє господарство,та з дитинства привчав своїх дітей до праці.

Мій прадідусь – добра та щира людина із світлою душею , тому він ніколи не відмовляв тим, хто звертався до нього за поміччю або за порадою. Він був прикладом у селі, бо старанно працював,не палив та не вживав спиртного. Мабуть,саме тому,він прожив дев’яносто сім років. Мені запам’яталась його щира, ласкава усмішка, яка не зникала з його добродушного обличчя, навіть коли він постарів.

Коли у нього померла дружина(моя прабабуся),то на запрошеннясвоїхдітей, перебратисяжити у місто, вінвідмовився,бо не уявлявсвогожиття без землі, без свого рідного села,без свогобудинку. Односельчани поважали його, памятали його добрі діла і часто навідувались до нього, завдяки чому, він не почував себе одиноким.

Якось він захворів на запалення легенів , і йому довелося провести деякий час у лікарні. На той часлікарнябулапереповнена хворими людьми,але прадідусь як інвалід війни був у палаті один. Зйогозгоди до нього поселили чоловіка - років п’ятдесяти. Таквони і познайомилися. Спілкуючись між собою ,мій прадідусь згадав про свою молодість, яка припала на роки війни. Чоловік, сусід по палаті, уважно та з цікавістю слухав спогади старого солдата- колишнього юнака.

Через деякий час, коли мій прадідусьодужав та повернувсядодому, листоношапринісйому газету "Слово ветерана",вякій була стаття про нього - Карпенка Павла Даниловича. Виявляється, що той чоловік, сусід по палаті,був журналістом, але дідусь не знав цього.

Я вдячна долі і тому випадку, і особливо цій людині за те, що його схвилювала і потрясла розповідь колишньогосолдата,його пам’ять про подробиці тих подій.Також, що він не залишився байдужим і написав цю статтю.

Я впевнена,що багатьом людям розповідьмого прадідуся ще раз нагадала якою ціною далась нам перемога над ворогом.В образі мого прадідуся-його мужності,хоробростіта патріотизму, ми бачимо всіх солдат,молодих хлопців,які не шкодуючи свого життя відстоювали свободу і незалежність нашої держави.

Великий уклін вам,Павло Даниловичу і мільйонам полеглих,заради нашого майбутнього!Вічнапам'ять та пошанаційВеликійЛюдини!

**ПОДАРУНОК СОЛДАТА**

**Ребриш Віка,**

вихованка гуртка «Літературне краєзнавство»

Зачепилівського районного Будинку дитячої та юнацької творчості,

учениця 8 класу Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Зачепилівської районної ради Харківської області

Керівник**:** Чуб Тамара Миколаївна**,** вчитель Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів,

керівник гуртка «Літературне краєзнавство»

Складними і невеселими були 20-ті роки ХХ століття для сільського населення. Хоч молода республіка створена була для блага народу, та початок завжди нелегкий. Саме в ці часи в жовтні 1927 року в селі Олександрівка народився мій прадідусь – Шубзда Микола Борисович. Був він п’ятою дитиною в родині, тож зазнав, як і всі, бідності. Не завжди на столі був хліб, одяг діти доношували один після одного по черзі, і коли саме на Миколці порвалися штанці, мати спочатку вдарила ними хлоп’я, а потім гірко плакала, обійнявши сина, і просила пробачення: «Не я тебе била, а злидні наші». Та, попри все, жили в родині дружно, мріяли про краще.

Коли розпочалася Велика Вітчизняна війна, трьох Миколчиних братів і батька забрали до армії, а йому, наймолодшому, батько сказав: «Залишайся за старшого, не підведи!» І хлопець старався: допомагав матері та старшій сестрі по господарству, глядів 8-річного племінника. А потім у село прийшли фашисти. Чужа незрозуміла мова, зброя викликали страх у підлітків, і вони ховалися в погреби, густі кущі тоді, коли солдати грабували домівки, забирали молодь для відправки до Німеччини. Всі з нетерпінням і надією чекали приходу воїнів-визволителів. Мабуть, чекали цього і вороги, бо колгоспні будівлі начинили снарядами, патронами, мінами. Під час бою мати змусила Миколу сидіти у схованці, а йому ж так хотілося побачити, як ненависних окупантів гнатимуть із села. Увечері, коли бій стих, вийшли з сараю. Прямуючи до хати, мати почула із садка чийсь стогін. То був поранений радянський боєць. Всі разом внесли його до хати, бо іти він не міг: мав тяжке поранення в ноги. Кілька днів доглядали бійця, як могли, промивали і перев’язували рани. Коли за солдатом приїхали санітари зі шпиталю, прощаючись, він щиро дякував родині за сердечність, а Миколці подарував свою шапку, помітивши, що в хаті зовсім немає шапок і той мерзне.

Радів хлопець: у нього тепер є шапка, і не будь-яка, а солдатська! Хвалився нею перед хлопцями, не випускав з рук. Одного разу нащупав у ній щось. Обережно мати з сестрою розрізали підкладку – знайшли адресу бійця, номер воїнської частини і кілька карбованців. Ще довго мати боялася витратити ті гроші, сподівалася, що боєць повернеться за ними. Після звільнення Олександрівки селяни почали наводити лад у селі, в колгоспних будівлях. Підлітки старанно допомагали їм. Микола разом з кількома товаришами на возі вивозили боєприпаси. За ним часто ув’язувалися і менші. Одного разу, граючись, племінник Миколи схопив гранату, вирвав чеку і… розгубився. Микола миттєво вихопив у нього гранату, кинув її вбік. Після цього випадку мій прадід залишився без пальців на правій руці… двоє його старших братів і батько не повернулися з війни, тож Микола, хоч і без руки, був добрим господарем, все вмів робити.

Після закінчення війни поїхав на Донбас, там зустрів мою прабабусю Віру, яка працювала трактористкою (в ті часи, коли чоловіки воювали, жінки також навчилися всього і заміняли їх на важливих ділянках господарства). Віра казала, що звернула увагу на юнака, бо він був гарний, ще й завжди ходив у солдатській шапці. Навіть коли вони одружилися, стали добре жити, вона не змушувала його купити нову шапку, знаючи, що ця дорога чоловіку, як пам'ять про нелегке дитинство, про грізні воєнні роки. І в глибокій старості мій прадідусь Микола забороняв її викидати, хоч вже і не носив; і онуки, й правнуки знали, що це сімейна реліквія, що цю шапку подарував йому врятований від смерті радянський солдат.

Ось таку історію передають у нашій родині від покоління до покоління.

**УТРАЧЕНА ЮНІСТЬ**

**(Доля Ніни Денисівни Ряхової)**

**Савченко Талех** ,

вихованець гуртка «Основи учнівського самоврядування»

Балаклійського ЦДЮТ Балаклійської районної ради Харківської області

Керівник : Ковалівська Віта Вікторівна, керівник гуртка

«Основи учнівського самоврядування»

Доля Ніни Денисівни Ряхової (дівоче прізвище - Нарожна), як і долі усіх її ровесників, була обпалена війною. Вона народилася 10 травня 1924 року у селищі Савинці (нині смт. Савинці Балаклійського району). У 1941 році закінчила 10-й клас та мріяла стати вчителем. Та несудилося.... Що ж довелося пережити цій жінці?

У 1941 році 17-річною дівчиною, таємно від батьків, пішла до військкомату проситися на фронт, та її не брали, бо не доросла до призовного віку. Маючи невгамовний характер добилася свого, після закінчення курсів радіотелеграфістів була направлена у 467-й окремий полк авіаобслуговування, який був розташований поблизу рідних Савинець. Удома залишався хворий батько та брат, мама загинула під час фашистського артнальту. Зі своєї частини Ніна Денисівна відпросилася на декілька днів провідати хворого батька та брата. На той час у селі панували німці, Ніна потрапляє у полон, разом з іншими полоненими була привезена на біржу праці «Арбайтзамт» до Польщі в м. Катовиці.

За 15 марок її викупила Магда Мегре – німкеня. Не можна сказати, що життя було нестерпним, але одна думка про те що ти раб не давала Ніні спокою і вона разом зі своїми побратимами здійснили втечу, та не судилося і знову Катовицька тюрма.

11 грудня 1942 року вона була відправлена в табір смерті Освенцім - Беркінал, де вона повинна була забути своє прізвище, а знати номер 26703. Муки та страждання, які випали на долю в’язнів переносити було неможливо, про них страшно розповідати та описувати.

В таборі була організована підпільна організація. Підпільники складали вірші, пісні, які закликали жити не падати духом і вірити в нашу перемогу.

Выше головы, русские девушки!

Выше головы, будьте смелей!

Еще два – три большие напора,

Прилетит дорогой соловей.

И откроет нам двери за браму,

Снимет платье в полоску с плечей,

И залечит сердечные раны,

Вытрет слезы с печальных очей.

Выше головы, русские девушки!

Будьте русскими всюду, везде,

Уж терпеть нам осталось недолго,

Скоро будем на русской земле.

( Вірш складений в’язнями табору «Гімн полонених»)

Ніна Денисівна також написала вірш про страждання в’язнів, про любов до своєї Батьківщини, до рідної природи, який тайком обійшов всі блоки.

Утрачена юність

Сама родом з Харківщини, там, де Дінець в’ється,

А село, де я родилась, Савинцями зветься.

А весною, як там гарно - Дінець луки залива,

І лісочки, і гайочки, соловейко в них співа.

Ця краса природи, всіх вона чарує,

І любов і ніжність, всім вона дарує.

Та любов і юність, кати відібрали,

І в наручниках закутих в тюрми скрізь кидали.

Що робити по цих тюрмах – важко розказати,

Чути стогін, крик жахливий, всім не передати.

Під’їджає «чорний ворон», до дверей тюремних.

Погружають, як скотину, в камерах у темних.

Та й привозять в табір смерті, Освенцімом зветься,

Крематорії палають, людська кров скрізь ллється.

Щоб знищити всіх фашистів, треба взятись всьому люду,

Щоб зітерти їх на попіл, й навіки знищити повсюди.

Як же хочеться діждатись, щоб мрії здійснились,

Щоб знищити всіх фашистів, з тюрмів всіх звільнили.

Розповісти всьому люду, що кати робили,

Як знущались, катували, газами душили,

В крематоріях безвинних діточок палили.

Отаке то ми страждання терпим у юнацтві,

Духом стали ще сильніші, хоч здоров’ям слабші.

(Табір Освенцім, 1942 рік)

25 жовтня 1944 року разом з групою в’язнів Ніна Денисівна була перевезена до Флоссенбурзського табору.

Найстрашніша сторінка життя цієї жінки – роки проведені в полоні, щоденні муки, яких довелося зазнати самій та бачити те жахіття яке коїлося навколо. Мало кому вдалося вижити. Але вона маючи сильний, надійний, хоробрий, бунтівний характер, а найголовніше оптимізм, віру у свободу – вижила, вистояла та перемогла всі негоди, які випали їй на долю. Вона ж залишилась жива. Вона повернулася додому…

Позаду залишилися ті страшні випробування, а життя продовжувалося. Ніна Денисівна була дуже цікавою жінкою, брала активну участь у громадській роботі, у військово-патріотичному вихованні молоді, зустрічалася з учнями шкіл як нашого району, так і сусіднього Ізюмського. У особистому житті була щаслива: її оточували люблячий чоловік, син та донька, онуки та правнуки.

Ця мужня жінка пішла з життя на 73 році, залишивши свою «спадщину» (спогади про своє життя) онукам та правнукам.

**Подвиг є подвиг. Із спогадів учасника героїчної втечі із острова Узедом Ємця Михайла Олексійовича.**

**Синепол Ілля,**

учень 8-В класу, член етнологічного гуртка «Ми Слобожани»

Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 168

Харківської міської ради Харківської області

Керівник: Мотузка С.М., вчитель історії,

керівник шкільного етнографічного музею

Пам’ять знову й знову повертає нас до тих незабутніх днів.

Ознайомлюючись зі сторінками історії Великої Вітчизняної війни, не можна обминути тих, хто зазнав гіркоти нацистського полону.

А з вуст сивого ветерана ллється розповідь про острів Узедом, про відважного радянського льотчика Михайла Девятаєва, про Володю Соколова, Івана Кривоногова, Івана Папулу та інших в'язнів острова. Скільки мук довелося витримати полоненим! Суворий був режим на острові смерті: по 16 годин на добу працювали полонені.

Михайло Олексійович Ємець до полону був комісаром партизанського загону у з’єднанні С. Ковпака, був поранений, потрапив на острів Узедом, де була розташована секретна база ракетних установ та великий аеродром. Живим ніхто з полонених не повинен був залишитись, але прагнення до свободи – більше за страх.

Ось як згадує про табірний режим Михайло Олексійович Ємець: «Наступила холодна страшна зима. Ще чорнішими стали ліс і море, ще тяжче стало жити ходячим кістякам – в’язням. Тепла немає в тілі, його не дають ні одяг, ні їжа, не гріє барак і постіль, і залишилося тільки дрижати, тулитися в затишку, кутатися в паперові мішки, які підкладали під «мантель», мотати на себе все, що можна. Гріли лише дерев’яні довбанки, які ніколи не намокали і глибоко ховали ноги від негоди. В’язні дякували винахідникові цього взуття, який мимоволі вигадав для них порятунок від морозу, від простуди. Холод особливо дошкуляв вранці, коли до пояса роздягнений вибігаєш на подвір’я, щоб проробити кілька вправ фізичної зарядки. Це було знущання, зловтішна насмішка над нікчемними людьми, адже більшість із тих, хто мусив по команді присідати, не мали сили самостійно піднятися, а хто падав, того били ногами, палицями. Після зарядки – теж бігом до труби, пробитої в декількох місцях, що служила умивальником, підставляти своє худе, посиніле тіло під гострі цівки крижаної води. А тим часом у кімнатах повідчиняно навстіж усі вікна, в бараці гуляє дикий протяг.Та жевріла в серцях патріотів надія на скоре визволення.»

Йшов 1944 рік. Дихнуло свободою і випростовуються, як птахи проти вітру, радянські полонені. Оживають, ідуть за тим, хто сміливо бореться вивезти їх з неволі. Нічого їм не страшно. Поки теплиться життя в грудях – рвуться на схід, на Батьківщину. Серед полонених визріла думка втекти із острова на ворожому літаку. Сміливці гуртуються навколо Девятаєва – військового пілота, який керував підготовкою, що була довга і напружена. В лютому 1945 року команда В. Соколова в складі десяти чоловік розчищала майданчик від снігу. Німецький літак «Хейнкель – 111» – поруч.

Люди запалилися ідеєю втечі, надіються на крила літака. І почалася довга і напружена підготовка до втечі з острова на ворожому літаку». Тікати , сьогодні ж тікати ...

Не можна без хвилювання і водночас без захоплення дивитися на цю посивілу людину, слухати його розповідь: «Ми підкрадаємось до капоніра «хейкнеля», підповзаємо і раптом чуємо там, за валом, голоси. Падаємо обличчям у сніг. Стежимо за механіками. Нарешті ті пішли вїдальню. Чекали якусь хвилину. Кинулись до літака. Соколов обхопив Девятаєва, вхопився за крило. Нарешті Девятаєв у літаку. «Знімай чохли!»,– почулася команда Соколову. Він швидко зірвав чохли, лопаті гвинта перед очима. «Та що це, чому літак не заводиться?» – чуємо голос Девятаєва, – «Немає акумуляторів ...» Ми з друзями швидко прикотили візок з акумуляторами. Ось коли ми дістали силу і крила. Думаємо: «Тепер покажемо хто ми і на що ми здатні!» І раптом земля побігла, попливла, полетіла перед нами. Думками, почуттями ми полинули в небо. Нелегко було злетіти з цього пекельного острова. На краю смерті стояли втікачі. Важкий літак повис у повітрі. Під його крилами і близько - близько пропливли стволи зенітних гармат, мокре обмінене каміння. Прощавай, пекельна земля невільництва! Прощавайконцтабірний острів Узедом! Свобода відкрила нам свої обрії!»

Втеча з пекла здійснена. Де приземлився літак, вони не знали. Посадили його в полі, коли не стало пального. До них бігли люди. Здалеку не могли зрозуміти, хто вони. Та ось на шапках помітили червоні зірки. Свої, рідні! Обіймалися, цілувалися.

Звідки вони ці люди, одягнені у смугастий арештантський одяг? А вони стояли біля німецького літака і витирали свої скупі чоловічі сльози, болючі і важкі, але сльози радості, бо побачили свою землю,почули рідну мову.

Та війна ще не скінчилася, продовжувалась вона і для друзів-втікачів. З частинами радянської армії вони вирушили на фронт і гідно завершили війну.

Подвиг є подвиг. Але цей – незвичайний.

Шана і нагороди розшукали всіх учасників героїчної втечі. У М.П. Девятаєвазасяяла на грудях Золота Зірка Героя Радянського Союзу, М.О. Ємець нагороджений Орденом Великої Вітчизняної війни І ступеня.

У жовтні 1957 рокубуло знято передачу «Люди несгибаемой воли» – про подвиг Героя Радянського Союзу М.П. Девятаева. У підготовці та трансляції передачі брав участь і М.О Ємець. Про себе говорити не любив, більше згадував фронтових друзів, важкі роки війни.

Після війни багато працював. Про роботу говорив з гордістю та захопленням, був справжнім хазяїном на своєму місці, виховав шістьох дітей, справжніх громадян України.

Звідки вони ці десятеро, одягнені у смугастий арештантський одяг? А вони стояли біля німецького літака і витирали свої чоловічі сльози, болючі і важкі. Та війна ще не скінчилася. З частинами армії вони вирушили на фронт. Подвиг є подвиг. Але цей - незвичайний. І брав участь у ньому наш земляк...

Із досліджених сторінок партизанської підпільної боротьби, вражають подвиги наших земляків Ємця М.О. та Опришка К.Т. . Але є ще люди , які виявилися жертвами цієї страшної війни. Це молоді хлопці та дівчата, що були вивезені примусово до фашистської Німеччини. Сьогодні цих людей називають „остарбайтерами" . Заговорили про них зовсім недавно, коли почали виплачувати компенсації.

Цікава розповідь про перебування на чужині та вступ до лав Червоної Армії від Коваль (Воловик) Варвари Андріївни:

„ 7 червня 1942 року нас забрали в Німеччину. Привезли в місто Розенберг , там хазяї вибирали собі робітників. З Бірок нас було сімнадцять дівчат . Всіх забрав нас лісник на роботу. Працювали в лісі: пиляли дерево. їсти давали один раз на добу о 7 годині вечора. їли варену брукву, коли моркву чи капусту з червами. Ходили босі, зимою в дерев'яних черевиках ( по снігу і морозу!) .

На початку лютого 1945 року хазяїн евакуювався й забрав нас з собою. Дев'ять діб їхали, не зупиняючись і не спавши. їли лише сніг, бо нічого іншого більше не було. На дев'яту добу полонені італійці о 4 годині дня дали по склянці молока. Ось переїхали річку , за річкою було село. В одному будинку ми залишилися ночувати. Наші тіла були пухлі від голоду. Настав ранок. На вулиці велика заметіль. Почали їхати, але ми ,17 дівчат, йшли за возами босими. Потім зійшли з дороги і стояли доти , доки вози не від'їхали. Через деякий час повернулися в той будинок, де ночували. На вікні ми побачили дві скоринки хліба, що хтось недоїв. Розділивши на маленькі кусочки, з'їли. Голодні і в холодній хаті ми сиділи тут дві доби , навіть нічим було підтопити. Раптом в селі з'являються фашисти. Німецькі солдати зайшли до нас, почали розпитувати, хто такі. Ми розповіли. Кожен солдат дав нам по хлібині. Але німці доповіли про зустріч своєму офіцерові. В сім годин ранку офіцер зайшов до нас і сказав: „ Коли прийду о 9грів, їжа була така, аби тільки з голоду не померти. В'язні , щоб зовсім не замерзнути намотували на себе навіть папір. Трішки легше було ногам, які взували в дерев'яні довбанки, вони ніколи не намокали і глибоко ховали ноги від негоди. Вранці, не зважаючи на мороз, потрібно було роздягненим до пояса в'язням вибігати на подвір'я, щоб робити фізичну зарядку. Це було знущання над полоненими, адже багато хто не мав сили навіть самостійно піднятися. Після зарядки бігли до труби , щоб умитися крижаною водою.

Але не зважаючи ні на що в серцях патріотів жевріла надія на визволення.

Йшов 1944 рік. Серед полонених визріла думка втекти із острова на ворожому літаку. Сміливці гуртуються навколо Дев'ятаєва - військового пілота, який керував підготовкою, що була довга і напружена. В лютому 1945 року команда В. Соколова в складі десяти чоловік розчищала майданчик від снігу. Німецький літак „Хейнкель - 111"- поруч. Тікати , сьогодні ж тікати ...

Ось збереглися спогади про цю подію безпосереднього учасника подвигу, нині покійного, Ємця М. О.:

„ Ми підповзаємо до літака „ Хейнкель - 111" і раптом чуємо там, за валом, голоси, падаємо обличчями у сніг, стежимо за механіками. Нарешті пішли в їдальню. Чекали якусь хвилину. Потім кинулись до літака. Соколов обхопив Дев'ятаєва, схопився за крило. Нарешті Д'евятаєв у літаку. Соколову була дана команда знімати чохли. Він швидко зірвав їх , але літак чомусь не заводився. Вияснили, що немає акумуляторів. Ми з друзями швидко прикотили візок з акумуляторами. Думаємо: тепер покажемо ,хто ми, на що здатні ! І раптом земля побігла , попливла , полетіла - піднялися. Нелегко було злетіти з цього пекельного острова. "

На краю смерті стояли втікачі. Тяжкий літак повис у повітрі. Під його крилами пропливли зенітні гармати, обліплене снігом каміння. Прощай, пекельна земле -невільнице! Прощай, концтабір острова Узедом !

Втеча з пекла здійснена . Де приземлився літак , вони не знали. Посадили його в полі, коли не стало пального. До них бігли люди. Здалеку не могли зрозуміти, хто вони. Та ось на шапках помітили червоні зірки. Свої, рідні! Обіймалися, цілувалися.

**«Третя рото, шикуйсь! І відсутніх сьогодні - пробач»**

**Сідаш Владислав,**

учень 10 класу, член ради музею Гороховатської загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів Борівської районної ради Харківської області

Керівник: Небувайло Тетяна Андріївна,

вчитель іноземної мови, керівник історико-краєзнавчого музею

Близько 350 чоловік було призвано на фронт із сіл Гороховатської сільради. Додому повернулися не всі, приблизно 250 чоловік загинуло. На обліку в сільраді перебувало учасників бойових дій : у 1978- 64 чоловіки, у 1993- 51 чоловік , до 2009- 27 чоловік.

1. Рябуха Федір Лаврентійович

2. Швиголь Михайло Трохимович

3. Сідаш Сидір Максимович

4. Федорченко Микола Антонович

5. Нужний Іван Іванович

6. Шевченко Дмитро Тихонович

7. Ковальов Іван Дмитрович

8. Гомон Феофан Констянтинович

9. Швиголь Петро Трохимович

10. Верещак Федір Володимирович

11. Янковий Василь Федорович

12. Волков Микита Степанович

13. Щербак Павло Порфирович

14. Глухачова Райса Омелянівна

15. Сербін Леонід Констянтинович

16. Ярмак Федір Миколайович

17. Чорнятін Павло Федосійович

18. Копитоненко Матрона Свиридівна

19. Глухачов Олександр Григорович 20.Стрілець Олександр Іванов

21 .Швидич Іван Олександрович 22.Белік Микола Петрович 23.Новікова Лідія Йосипівна 24.Твердун Дмитро Феоктистович 25.Мироненко Микола Олександрович 26.Тверденко Анастасія Арсентіївна 27.Тиницька Марія Іванівна **У 2010-були на обліку 10 чоловік**

1. Чернятін Павло Федосійович

2. Ярмак Федір Миколайович

3. Твердун Дмитро Феоктистович

4. Стрілець Олександр Іванович

5. Тиницька Марія Іванівна

6. Швидич Іван Олександрович

7. Гомон Микола Степанович

8. Янковий Василь Степанович

9. Літвінова Катерина Олександрівна Ю.Гвозденко Анастасія Оксентіївна

**У 2013- 6 чоловік**

1. Іван Олександрович Швидич

2. Дмитро Феоктисович Твердун

3. Федір Миколайович Ярмак

4. Катерина Олександровна Літвінова

5. Анастасія Оксентіївна Гвозденко

6. Сидір Максимович Сідаш

У **лютому 2015- 3 ветерани**

1. Гвозденко Анастасія Окситіївна

2. Швидич Іван Олександрович

3. Ярмак Федор Михайлович

Учасник бойових дій села Радьківка Швидич Іван Олександрович 1927 року народження. Коли Іван Олександрович досягнув повноліття, в 1944 році пішов до армії, де спочатку потрапив до учбового полку, в якому три місяці опановував тонкощі операцій радиста, а звідти -- на південно-західний фронт. На щастя, доля уберегла його від поранень і найщасливіший день для радянського народу - він зустрів уже в Німеччині. Військові заслуги нашого земляка командування відзначило орденами та медалями Великої Вітчизняної війни. Після закінчення війни Іван Олександрович прослужив 5 років, після чого демобілізувався й повернувся додому. Закінчив курси трактористів та працював комбайнером у колгоспі.

Гвозденко Анастасія Оксентіївна народилася у 1926 року в селі Гороховатка Борівського району Харківської області у великій родині, де виховувалося вісім дітей. Після закінчення 6 класів Гороховатської середньої школи пішла працювати в колгосп. Війна для Анастасії розпочалася в 1943-му, саме тоді вона пішла добровольцем записуватися до військкомату. Після 6-місячних курсів у медсанбаті крокувала із фронта на фронт, як санінструктор 161 полку 45-ї Гвардійської Червонознаменної дивізії, дійшла з полком до Ленінграда. Потім визволяла Карелію та воювала в Заполяр ї. Перемогу зустріла в місті Мурманськ і звідти була демобілізована.

Після закінчення війни поїхала в с. Ханжонковка Донецької області та до пенсії працювала та у техпостачанні. Пішовши на пенсію, повернулася до рідного села Гороховатка. За свій бойовий шлях Анастасія Оксентіївна отримала багато нагород, ціну яких не можна передати.

Федора Миколайовича Ярмака на фронт призвали в серпні 1943 року де він і воював рядовим у стрілковому 364 полку, 213 дивізії, 2-го Українського фронту. Під час визволення Харкова його було поранено.

В запасному полку, який базувався м. Словя нськ, дізнався про Перемогу, потім служив на Далекому Сході і демобілізувався в 1950 році. В післявоєнний час працював різноробочим в колгоспі. З 1986 року - на пенсії.

Незабаром славна дата — 70- ти річчя Великої Перемоги. На жаль, число славних визволителів з кожним роком стає все менше. Ми повинні пам' ятати про подвиг наших односельчан.

**МОЯ БАБУСЯ – ОСТАРБАЙТЕР**

**Скачко Євген**,

учень 6 класу Золочівської загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів № 2 Харківської міської ради Харківської області

Керівник:Нагула Олена Миколаївна, учитель історії Золочівської

Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2

Дана робота – спробаавтора довідатися більше про його родину.Крамаренко Клавдія Феодосіївна - остарбайтер, її життя в де що схоже на перепитії, як довелося відчути багатьом людям тої пори.

Автор роботи відтворює власні враження, які виникли після спілкування з Крамаренко К. Ф., їїрозповідей про воєнні роки, опитування його матері, аналізу документів. Цінність даної роботи полягає в спробі автора узагальнити матеріал із історії сім’ї, згадати рідних, нагадати сучасникам про необхідність ставитись з повагою до людей, життя яких обпалене війною,допомагати їм.

Іноді, вивчаючи історію, я задумуюсь над питанням: «Якби можна було обирати час, коли хочеш жити, який би період історії України обрали б мої батьки, родичі, на якому б періоді зупинив свій вибір я сам». Нелегко дати відповідь на це питання, бо доля нашої держави завжди була складною, не безхмарною, в різні часи були якісь труднощі. Неоднозначним, насиченим трагедіями, втратами та перемогами виявилося ХХ століття. Таке ж важке, як і самі обставини, склалось життя у моєї прабабусі, Крамаренко Клавдії Феодосіївни. Народилась вона в неспокійний 1920 рік в с. ДуванкаЗолочівського району.В сім’ї, окрім неї та батьків було ще дві сестри.

Бабуся закінчила чотири класи початкової школи і залишилася працювати в колгоспі з тринадцяти років, сестри поїхали навчатися в м. Харків. Сім’я тяжко пережила голодомор 1932 - 1933 років. Батько на той час працював у колгоспі – був його головою,мати ходила на заробітки по людях. «Під час голоду, - згадувала прабабуся, їли все, аби тільки вижити: з трави, з кори дерев смажили млинці, пекли пиріжки. Голодували не тільки люди, худобу в колгоспі теж нічим стало годувати, бо сіно та інший корм, заготований на зиму, худоба вже з’їла. Тож і роздали корів по селянських господарствах, у яких була змога прогодувати їх, на тимчасове утримання. Так і вижила родина, дякуючи корові - годувальниці, яка хоч і потроху, але все ж підтримувала сім’ю молоком. Згодом, після того як корова отелилася, її повернули в колгосп ».

Ще жахливішими були роки війни. Велика Вітчизняна війна – трагедія, яка не оминула жодну українську родину, ввійшла до кожної оселі, принісши людям велику біду, розставання з близькими, гіркоту втрат, голод. Зачепило це лихо й нашу родину. Перед війною родина переїхала до Золочева. Батьки моєї бабусі залишились працювати в тилу. Незабаром згоріла хата від снаряда, який в неї влучив. Тож довелось ще й бідкатися, відбудовуючи помешкання. Доля їх дітей склалась по-різному. Одна з сестер бабусі була на фронті медичною сестрою. Спочатку вона допомагала пораненим в польовому, а потім у стаціонарному госпіталі. Дві інші сестри стали остарбайтерами. Про значення цього слова я довідався, коли розпитував у батьків про бабусю.

Я дізнався, що Клавдію Феодосіївну та її старшу сестру примусово вивезли до Німеччини. Сталося це 28 липня 1942 року. Потрапила Клавдія в місто Маріенвердер. Де саме перебувала бабусина сестра мені, нажаль, не відомо. Бабуся Клава спочатку працювала на будівництві залізної дороги, потім, як свідчить архівна довідка, у господарстві одного з німців на сільськогосподарських роботах. У господаря, окрім прабабусі, працювали ще троє чоловіків. Сім’я, де перебувала Клавдія Феодосіївна, складалася з господині, її сина, невістки і двох маленьких діток - хлопчиків, Гельмута й Отто. Іноді дітей доглядала бабуся. Згадуючи Батьківщину, вона вчила їх української мови. Основною задачею прабабці був догляд за коровами та праця на полі. Ставились до бабусі, можна сказати по – людські. ЇЇ не били, не ображали, годували. Звичайно ж доводилось працювати не покладаючи рук, але це було для Клавдії звичною справою. Важко було тут, на чужині більш не від тяжкої роботи, а від розлуки з близькими людьми: батьком, матір’ю, сестрами. Невідомо, як там, десь далеко-далеко на Україні, чи живі, чи здорові дорогі серцю люди, родичі, знайомі, якою єБатьківщина, рідне село. Так, у нелегкій праці та з неспокоєм в душі і проходили день за днем в чужій країні.

Згодом хазяїна призвали в армію та відправили на фронт. Німецька сім’я тим часом відправилась в евакуацію вглиб країни, захопивши з собою і робітників зі сходу. Коли радянські війська почали наступ, сестри змогли втекти. Але доля знову склалась у них по-різному. Сестра Віра після звільнення майже відразу відправилась додому. Клавдія Феодосіївна потрапила в групу, яка займалась тим, що збирала трофеї на звільненій від нацистів землі. Саме під час таких робіт бабуся отримала тяжке поранення в ногу. Так трапилось, що зірвалась залишена німцями міна. Тож хоча й звільнилась бабуся 2 березня 1945 року, додому вона потрапила аж 7 жовтня цього ж року, бо тривалий час довелось провести їй у військовому госпіталі, де проходила лікування після пошкодження. Ще довго вона нічого не розповідала про своє минуле, бо під час повернення додому всі проходили перевірку службою безпеки України, чи бува не пішла людина добровільно на співпрацю з окупантами, чи не є зрадником Вітчизни. Кожне необережне слово мого бути використане потім для обвинувачення. Тим паче, що на очах у бабусі декого таки засудили до відправку в концентраційні радянські табори. Іноді вироки були не справедливі, й не завжди відповіли істині. Тож бабуся раділа поверненню, хоча її здоров’я й було вже доволі послаблене.

Нажаль, особисте життя у Клавдії Феодосіївни так і не склалося. Жила вона разом із батьками та дочкою. Працювала у радгоспі «Золочівський». За високі показники в роботі та активну участь в суспільному та громадському житті колективу та зразкову поведінку в побуті Клавдії Феодосіївні присвоєно звання «Ударник комуністичної праці». В 1999 році нагороджена медаллю «Захиснику Вітчизни».Прабабця завжди радо вітала своїхрідних:дочку, онучку й правнука.

Померла бабуся 2007 року залишивши по собі добру пам’ять.

**ВІЙНА У СПОГАДАХ ОЧЕВИДЦІВ**

**Сльота Антоніна, Пахомова Мар’яна,**

учні 9-Б класу Старомерчицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Валківської районної ради Харківської області

Керівник: Мазалова О.О., вчитель географії

ХХ століття ввійшло в історію, як час жахливих воїн, зневіри в Бога, втрати моральних орієнтирів, знищення любові. Війна показала незбагненне протиріччя між високим рівнем західної цивілізації і варварством, що з’їдало серця людей в самому центрі Європи, перетворюючи їх на бездушних катів.

Війна… З одного боку війна – це фронт, де зустрічалися віч-на-віч у відкритому бою супротивники. З іншого боку – це окупована територія, на якій людина переставала бути людиною, перетворюючись на «нижчу» істоту, від якої залишилися гори дитячих іграшок і взуття, купи протезів, паперові мішки із волоссям. Цей бік війни – це крематорії і газові камери, душогубки і масові розстріли – мав свою географію: Освенцим, Равенсбрюк, Бухенвальд, Майданек і мав свою назву – ПЕКЛО.

Калітіна Євгенія Іванівна народилася 22 жовтня 1924 року в місті Харкові, де і проживала з сім`єю. У березні 1942 року була вивезена до Німеччини. Євгенія Іванівна – колишній в`язень Освенцима, Равенсбрюка, Бухенвальда, Берген-Бельзена. Останні роки проживала в селищі Старий Мерчик, померла в жовтні 2014 року.

«Я ніяк не можу забути цього пекла!» - говорить Калітіна Євгенія Іванівна, згадуючи своє минуле. «До війни я жила у Харкові. Батько евакуювався із заводом, а родина не встигла. На той час мені було 17 років. Після окупації Харкова рідні намагалися не випускати мене з дому, але одного разу в березні 1942 року мені довелося піти на базар за продуктами, а там якраз сталася облава. Мене негайно повели на вокзал, заштовхали у вагон, не дозволили попрощатися з рідними і взяти які-небудь речі. Мене привезли в місто Арользен працювати на завод, але єдиною нашою думкою було – відразу ж бігти, не залишатися в фашистському рабстві. Отримавши вільну хвилинку, на наступний же день вирішили бігти – я і ще близько десяти чоловік молоді. На вокзалі ледве не були виявлені поліцаями-окупантами. Але якась доброзичлива полька допомогла нам вибратися з вокзалу, сісти на потяг, який прямував на схід. Ми розбилися на групи по дві людини, їхали в різних вагонах. Але зі мною поруч їхали німці, які швидко зрозуміли, що я і не полька, і не німкеня, і вони повідомили про свої підозри поліцаям у цьому ж потягу. Багато біженців тоді з нами заарештували. Після цього я потрапила до в’язниці в місті Милсавицьк, де і знаходилась до кінця 1942 року. Пізніше мене відвезли в Освенцим на страшенні муки. Це був найстрашніший час з усіх моїх спогадів про життя, я пробула там майже весь 1943 рік.

Я дуже сильно хворіла, але дівчата, мої подруги по нещастю, завжди мені допомагали, не давали забрати мене до крематорію. А одного разу біля медсанчастини мене, вже напівживу, підняла якась жінка – лікар. Вона стала голосно мене сварити по-німецьки, ніби хотіла примусити мене працювати, і вдавала вигляд, що б’є мене, а сама потягнула до медсанчастини і стала мене лікувати з того дня. Виявилося, що це моя землячка, харків’янка, воєнний лікар, який потрапив у полон до нацистів. Вона допомагала багатьом ув’язненим таємно від німців. І я їй зобов’язана життям.

Весь табір оточували ряди дротів під напругою, багато хто здійснювали самогубства, кидаючись на ці дроти, не витримуючи катувань. В листопаді 1944 року в’язнів Освенциму почали терміново вивозити на захід, намагаючись приховати свої жахливі злодіяння. Мене привезли в Равенсбрюк 10 листопада 1944 року, тут мені було трішки легше, адже взагалі нічого страшніше Освенциму я не знала. В Равенсбрюці я пробула два місяці – ми працювали на полях. Нас часто били, особливо запам’яталася дуже жорстока наглядачка Ельза. Вона ніколи не відпускала своєї жертви, поки не побачить крові. Потім мене перевезли на схід, в Бухенвальд, 27 лютого 1945 року, точніше в один з його філіалів. Там я деякий час була в безсвідомому забутті – голод, холод, виснажлива робота, постійні знущання. В такому стані мене і багатьох інших знову перевозять 16 березня 1945 року в інший концтабір – тепер в Берген-Бельзен, що біля французького кордону. Там в’язні знаходилися в дуже виснажливому стані. І мені самій вже було байдуже і я якось відсторонено дивилась на смерть. В’язні лежали на цементній підлозі, ніхто вже не мав сил пересуватися, я абияк виповзла з бараку і почула крики «Ура!» і чомусь подумала, що напевно нас вже хочуть розстріляти і не мучити більше. Але виявилося, що це нас звільнили англо-американські війська. У мене вже не було сил навіть для радості. Пізніше нас нагодували, підлікували, і скоро до нас приїхали представники Червоної армії. І яким же був наш стан, коли з вуст якогось солдата ми почули вбивчу фразу: «Ну, що німецькі вівчарки, нагулялися?» Звичайно, офіцери тут же цього солдата відчитали, присоромили, але ця фраза була дуже образливою.

Потім мене взяли в якусь частину радянських військ працювати на кухні. Ще на території Німеччини мене допитали працівники СМЕРШу, але особливих питань, або, тим більше, звинувачень у них не виникало. Верталася я додому разом з демобілізованими солдатами. До Харкова повернулася лише взимку, у мене тоді дуже боліли ноги, я майже не могла ходити, дійшла додому тільки вночі, мені довелося досить довго лікуватися.

«Я хочу, щоб нові покоління знали правду про нацизм, щоб ми, колишні в’язні, могли відкрито говорити про те, що було з нами». Калітіна Євгенія Іванівна була в багатьох німецьких концтаборах, кожен залишив свій слід. У всіх в’язнів був свій номер, який випалювали на руці. У нашої героїні їх було аж три: у таборі Аушвіт-Біркенау – №33304; в Бухенвальді (команда Дортмунд) – №53076; в Равенсбрюці – №83809. В 2004 році Євгенія Іванівна була в складі делегації колишніх в’язнів у Німеччині. Група відвідала Бухенвальд та замок міста Хайдельберга. Майже шість десятиліть ярлик «остарбайтера» важким каменем тяжів над долею кожного в’язня за те, що протягом року-двох вимушені вони були по- рабськи працювати на окупанта, бо не зумів, не здатним був захистити їх режим, що називав себе народним, класовим, найдемократичнішим. Довгі роки у себе на Батьківщині влада їх називала спершу зрадниками, згодом – «ненадійними», а відтак – просто людьми другого сорту. Нарешті про них ніби забули, але час не зупинявся.

Сьогодні тим, хто дожив до наших днів, уже давно за вісімдесят. Сивина покрила їх голови, хоч руки продовжують трудитись. Та десятиліття не можуть стерти з пам’яті того, що було впродовж їхнього життя – бо це трагедія цілого покоління, якому історія приготувала драматичну, болючу назву заручників Другої Світової війни.

**ЗА ПОКЛИКОМ ДУШІ…**

**Спасібо Сергій, Петров Максим,**

вихованці гуртка «Історичне-краєзнавство»

КЗ «Станція юних техніків №4 Харківської міської ради»,

Керівник: КоптєловаЛ.І., керівник гуртка

Рідний край!.. Які знайомі, теплі, урочисті, багато значущі ці слова… В житті кожної людини дитинство тісно пов’язане із школою. І це, звичайно, не тільки уроки, а всі ті події, до яких ми причетні в позакласний час. Для багатьох учнів нашої гімназії в останні роки невід’ємною частиною життя стала участь в роботі краєзнавчого музею, бо ми навчаємось в гуртку «Історичне краєзнавство» СЮТ №4. Всіх нас, членів гуртка, поєднує любов до нашого рідного краю, інтерес до його історії. Останнім часом, в зв’язку з 70-річчям Великої Перемоги, нас особливо цікавили події, пов’язані з визволенням України, міста Харкова і, звичайно нашого рідного району в роки Великої Вітчизняної війни. Актив гуртка складає штаб «Пошук», за ініціативи якого ми відвідуємо музеї, їздимо на екскурсії, зустрічаємося з ветеранами Великої Вітчизняної війни та праці мікрорайону Залютіно, де ми мешкаємо і навчаємось. Як правило, до таких екскурсій ми запрошуємо ветеранів, учасників та дітей Великої Вітчизняної війни, які доповнюють наші знання своїми спогадами та враженнями про воєнний період. Кожного разу такі спогади сповиті сердешною любов’ю до рідного краю, до Батьківщини…

Останнім часом стало часто звучати слово – «Волонтер». Кажуть, що це та людина, яка свідомо, за покликом душі, без нагороди намагається бути корисною, надати посильну допомогу, зігріти життя інших людей. Ми не певні, що і нас можна назвати таким чудовим словом. Справжні волонтери, - це герої нашої розповіді, про що свідчать і їхні спогади, і їхнє сьогоденне життя. Саме ветерани, усім своїм життєвим прикладом – найперший, на нашу думку, зразок волонтерської справи, волонтерської душі. Сподіваємось, що наша розповідь допоможе всім у цьому впевнитись! Волонтерська справа, як нам здається, корисна і самим волонтерам, бо зігріває їм серця, надає їм доброго почуття та енергії. Кожен з нас на власному досвіді знає, як приємно на душі, коли приймеш участь у добрій справі! Ветерани нам майже ніколи не відмовляють, відгукуються на наші прохання, за винятком тих випадків, коли погано себе почувають. Наприклад, на наші прохання пишуть письмові спогади, інколи обсягом з цілий шкільний зошит. А це - і час, і клопіт, і, головне, треба ворушити в душі старі, болючі рани. Ми бачимо, як радіють ветерани коли ми їм телефонуємо, коли запрошують їх на зустріч, як вони готуються, хвилюються, урочисто одягаються і, часто долаючи якийсь біль тіла, все таки прагнуть зустрітися з нами і донести до дітей різного віку правду подій, правду життя. Тому і ми прагнемо бути корисними. Як приємно, коли, втомлені хворобою люди, щиро, радісно посміхаються, на наших очах зникають під сивинами глибокі зморшки у відповідь на нашу увагу і любов. Є декілька учасників та дітей Великої Вітчизняної війни, з якими нас тісно звела доля протягом останніх років пошукової роботи. Це не тільки дозволяє нам більш поглиблено вивчати історію рідного краю, але навчає нас любові та поваги до людей похилого віку, виховує бажання бути їм корисними. Життя кожного з цих людей гідне окремої розповіді. В цьому нас впевнили і їхні спогади і наше живе спілкування з ними. Наприклад, Почесному голові ради ветеранів мікрорайону Залютіно Д.М. Герасименко скоро виповниться 90 років. Скільки любові і піклування подарував Дмитро Максимович молоді за своє довге життя, особливо в ті роки, коли очолював раду ветеранів мікрорайону Залютіно. Але і зараз Дмитро Максимович, коли дозволяє стан здоров’я, охоче приймає наші запрошення, проводить «Уроки мужності», про що неодноразово писала обласна ветеранська газета «Слово ветерана».

Частий наш гість і член ради ветеранів Ленінського району, до недавнього часу, відповідальна за роботу з молоддю, Світлана Георгіївна Фоменко, яка, як і деякі інші ветерани, прагне не тільки поділитись своїми спогадами, а ще - щоразу зробити нам подарунок і передати до шкільного музею якісь документи, диски або літературу про події в період Великої Вітчизняної війни. Скільки цікавих зустрічей і екскурсій було організовано штабом «Пошук» за участю Світлани Георгіївни! 2015 рік для Світлани Георгіївни ювілейний. Першого лютого ми від щирого серця привітали її з 75- річчям!

Особливо цінні для нас розповіді тих, з ким ми познайомились під час пошукової роботи. Серед них - Самойленко Марія Мусіївна, яка працювала в 9-й лікарні понад 35 років. Учасник Великої Вітчизняної війни Самойленко М.М. розповіла нам про зустрічі з професором О.І. Мєщаніновим та деякими іншими учасниками підпільної групи медпрацівників, яка діяла в період окупації 1941-1943років в нашому районі і врятувала життя понад 2000 воїнів. Завдяки її спогадам ми змогли скласти «Схему 9-ї лікарні в 50-80-ті роки» і порівняти її з сучасним станом. На жаль, навіть будинок керівника групи, професора Мєщанінова не зберігся. Ми доглядаємо за його могилою, яка знаходиться на Залютінському цвинтарі. Марія Мусіївна розповіла нам про деякі випадки своєї воєнної юності. Ми з особливою теплотою почали ставитися до цієї мудрої жінки невеличкого зросту, але дуже високою зразком свого героїчного життя. Саме тому ми охоче відвідали і привітали її нещодавно в 89-й День народження.

Частим гостем наших зустрічей, доки дозволяв стан здоров’я, була і учасник Великої Вітчизняної війни, орденоносна жінка, Віра Яківна Кулик-Стародуб, яка, доки дозволяв стан здоров’я, охоче приймала запрошення нашого штабу «Пошук».Народилась Віра Яківна 28 січня 1930 року в селі Котельва Полтавської області, пережила голодомор, в роки війни була «зв’язковою», бо командир партизанського загону Іван Федорович Забашта саме через неї розповідав всім про справжні новини з фронту та дізнавався про стан у Котельві. Віра раділа, що може бути корисною, хоча це було небезпечним, бо в селі з’явився зрадник, якого звали Яків Прус. В родині Віри Яківни загинуло сім чоловік, а батько повернувся – інвалідом. В 1943 році прийшло визволення! Разом з усіма і Віра Яківна працювала в полі, як тоді казали «за трудодні», щоб наблизити Перемогу! А коли після війни приїхав до Котельви їх славетний земляк генерал-майор Сидір Артемович Ковпак – двічі Герой Радянського Союзу, знаменитий командир партизанського об’єднання на Сумщині, саме Вірі Стародуб, кращий учениці школи, було доручено вручити йому квіти. В 1946 році Віра стала студенткою Охтирського педагогічного училища. Це був не урожайний, голодний рік. Хліб видавали по «карточкам»… Вражені спогадами Віри Яківни, ми запровадили один із звичаїв нашого «Пошуку» - завжди гостей зустрічати «хлібом-сіллю». За свою самовіддану, за покликом душі, працю вона нагороджена значком «Відмінник народної освіти», орденом «Трудового Красного Знамени», має посвідчення «Учасника війни» і багато медалей. Вже декілька років Віра Яківна Кулик за станом здоров’я не може відвідувати наші свята. Тепер ми відвідуємо Віру Яківну вдома, намагаємось бути корисними, надати посильну допомогу. 28 січня ми з вдячністю та любов’ю привітали її з 85-річчям.

В місті Харкові, на Залютіно, в будинку по вул.Золочівській №14, вже майже 40 років мешкають ще одні герої нашої розповіді – «Діти війни», ветерани праці, родина Перепелиць. Воєнне дитинство Володимира Олександровича пройшло на окупованій території в селі Нова Рябина Охтирського району Сумщини, де він і народився 22.10.1937 року. «Батька з перших днів забрали в армію. Мені було на той час 3,5 роки, брату – рік і 2 місяці. Ще був дідусь, бабуся і мама, якій було 29 років. Дідусь, з перших днів почав будувати землянку, яка згодом дуже допомагала під час бомбування не тільки дітям і дорослим, а навіть солдатам. Восени в село вступили німці і почалась окупація. В нашій хаті розташували пекарню, а нас перемістили в маленьку кімнатку. Пізніше в село вступили мад’яри. Мені вони запам’ятались, як сурові і жорстокі люди. Взимку 1942 року в селі з’явилась італійська армія, яку майже нічим не забезпечували, і солдати займались крадіжкою, забираючи у людей останнє! Наш будинок знаходився біля траси Білгород-Суми. Влітку 1942 року із сторони Великої Писарівки по трасі проходила колона радянських військових полонених, яка розтяглась на декілька кілометрів. По бокам були озброєні гвинтівками конвоїри. Полонені були поранені, обірвані, босоніж і дуже голодні. Не зважаючи на заборону, люди стояли повздовж траси, кидали полоненим хліб, картоплю і вигукували прізвища, чи не знають вони про такого-то… Наше село було звільнене 9 серпня 1943 року. Після закінчення школи і Люботинського залізничного училища, я був направлений у вагонне депо станції Основа міста Харкова». За покликом душі Володимир Олександрович відроджував після війни до життя залізничний транспорт. Робота була важка, але потрібна Батьківщині, тому він працював і вчився, а через 53 роки закінчив трудовий шлях на посаді головного технолога підприємства. Який чудовий зразок для нас патріотизму та трудолюбства!

Перепелиця Світлана Сергіївна народилася 1 вересня, тобто в «День знань», 1937 року в місті Ямпіль Вінницької області. Символічно, що за покликом душі вона стала чудовим вчителем! Її батько, Лебець Сергій Кононович, служив ветеринарним фельдшером при військовій частині. Коли почалася Велика Вітчизняна війна, сім’ю евакували за 24 години. З великими труднощами доїхали до села Яблучне Охтирського району Сумської області. «Там жили мої дідусь Конон і бабуся Ганна. Голова колгоспу організував евакуацію свого господарства, з ними поїхала і моя мама- Марія Артемівна, яка стала членом колгоспу. Їхали ми в товарному вагоні, людей було дуже багато. Потяг часто зупинявся, бо вороги робили наліт і бомбили. Приїхали аж за Волгу, село Ромашки, Паласівського району Сталінградської області. Мама познайомилась з жінкою, в якої теж було троє дітей і теж чекали на четвертого. Ми жили разом. У нас народився хлопчик Володя, а у тьоті Зої – дочка Тамара. В селі народилося 28 дітей, та всі немовлята померли, бо не вистачало вітамінів. А наші дітки вижили! Моя старша сестра Галя і тьоті Зої син Микола, посадили біля ставка картоплю і гарбузи, поливали, а з урожаю нам варили гарбузову кашу і суп. На дві наші сім’ї колгосп виділив корову Рябушку, ми доїли її через день, то одна, то друга сім’я, так що всі вижили. Це було справжнім щастям! В селі був госпіталь, ми часто з дітьми дитячого садка ходили провідувати воїнів, розказували вірші, співали пісень». Погодьтесь, - з раннього дитинства сіялись зернята волонтерства!!! В грудні 1943 року, коли було звільнено частину України, сім’я повертається в Сумську область. «Ми приїхали до Харкова на Балашовський вокзал, а поїзд на Суми їхав з Південного вокзалу. Мама наймає візника, саджає мене і брата на підводу і ми їдемо через Харків. Мені вже було більше 6 років, я пам’ятаю, який зруйнований вигляд мав Харків. Я не побачила жодного вцілілого будинку…».

Після закінчення школи і Охтирського педучилища, з 1 вересня 1956 року вона – вчитель. В 1962 році вийшла заміж за Перепелицю В.О. і переїхала до Харкова, де вчителювала. «Дитина війни», «Відмінник народної освіти України», «Ветеран праці» під час зустрічей з краєзнавцями, з учнями шкіл, Світлана Сергіївна розповідає про своє важке, але, по-своєму, щасливе дитинство, про свою дружню родину, вчить берегти хліб, бути дружніми в домашній і в шкільній родині, і любити свій край, рідну Україну, якій вона, за покликом душі, присвятила своє життя, навчаючи і виховуючи дітей. А ще вона дуже щедро, як господиня завжди зустрічає нас вдома, а також вчить нас щедрості, навіть під час зустрічей в гімназії, пригощаючи присутніх чимсь смачненьким!

Зустрічаючись з ветеранами, ми просимо їх заповнити запропоновану нами анкету, що допомагає нам ближче познайомитись з їхнім воєнним та цивільним життям, краще підготуватись до наступної зустрічі, а також використати анкети, як і всі інші зібрані матеріали та спогади, при написанні звітних робіт про пошукову роботу нашого штабу «Пошук». Наші пошуковці, юні історики-краєзнавці, щороку вдало приймають участь і в обласних, і у Всеукраїнських акціях та експедиціях.

Ми вже згадували про те, що всі герої нашої розповіді мають нагороди та почесні звання. Та нам здається, що одна з головних нагород для них це та любов і повага до них, до їхнього життя, яке, як приклад передається естафетою від покоління до покоління. Тому і ми, за покликом нашої душі, не тільки зустрічаємось самі з ветеранами Великої Вітчизняної війни та праці і прагнемо бути їм корисними, а і залучаємо до наших зустрічей, екскурсій, поїздок по місцям Бойової Слави нашого краю молодших школярів. Разом з ними доглядаємо за могилами, покладаємо квіти на Меморіалі Слави, запрошуємо відвідати ветеранів вдома та зробити для них подарунки власними руками, організовуємо для них зустрічі з ветеранами, передаючи їм естафету вдячної пам’яті, поваги та шанобливого ставлення до тих, хто своїм життям надав нам в цьому яскравий приклад. Сподіваємось, що і вони передадуть своїм молодшим братам та сестрам естафету любові та незгасаючої пам’яті, піклування та поваги до ветеранів, до всіх людей, прагнучи отримати Почесне звання –«Волонтер»!

**МІЙ ПРАДІД БУВ ЗАХИСТНИКОМ БАТЬКІВЩИНИ**

**Старченко Жанна**,

учениця 11 класу Золочівської загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів № 2 Харківської області

Керівник: Нагула Олена Миколаївна, учитель історії Золочівської

Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2

Війна внесла корективи в життя багатьох людей, які були її сучасниками. Не стала виключенням і родина мого прадіда, Зібаровськьго Петра Володимировича. Народився він 22 лютого 1902 року у місті Бєлгород в селі Мелехове у сім’ї священника Зібаровського Володимира. Окрім Петра в родині було ще 10 дітей. З 1908 року він навчався у духовній семінарії у місті Ростові-на-Дону.

Прадід Петро зазнав переслідувань, бо він був сином священника та й сам закінчив духовну семінарію. Так як радянська влада була налаштована на насадження атеїзму, то зазнавали переслідувань люди, які пов’язували життя з церквою чи хотіли це зробити. Тож Петро хоча й отримав семінарську освіту, подальше своє життя зі служінням Господу не пов’язав. В нього відбирали паспорт, а також звільняли з робіт. Переслідування припинилося лише після того, як закінчилася війна.

До війни він працював на радіозаводі, звідки його було звільнено, бо один з працюючих розповів, що він з сім’ї священника. Також доводилося йому працювати міліціонером, після чого його було призвано в армію .

Мобілізували Петра до лав Червоної Армії в 1941 році. Свій бойовий шлях він розпочав у Харкові. Тут рота, де служив прадід потрапили в оточення. Від німецької розправи його врятувала жінка, яка вчасно встигнула його переодягти в жіночий одяг та сховати.

На той час у нього з коханою дружиною Валентиною вже було троє дітей. Коли його призвали на війну, з ним також пішов і його старший син, якому вже було 14 років. Та батько не захотів, щоб його син був раненим чи вбитим під час бою, тому схитрував та відправив його додому за деякими речами. Саме за цей час рота вже вийшла за Харків й син залишився вдома за головного чоловіка в сім’ї.

Про стосунки в сім’ї свідчать листи, що збереглися з тих часів, які іноді були написані зовсім поспіхом за браком часу, але завжди з турботою і ніжністю про рідних. Про себе писав прадід небагато, бо не міг усього розповісти – листи підлягали цензурі. Також він оберігав від усіх неприємностей та хвилювань свою дружину Валентину, бо в неї були проблеми зі здоров’ям – хворе серце. Тож Петро, як міг її заспокоював, підбадьорював та надихав на життя, яке треба було берегти, передусім, заради власних дітей .

Під час війни сім’я мого прадіда жила складно, в оселі родини поселилися німці. Вони досить гарно ставилися до дітей й навіть допомагали Валентині з клопотами по господарству, мабуть пам’ятаючи, що десь на батьківщині, на них теж чекає дружина, діти. Цих німців згодом було розстріляно біля Змійова. Петрові сестри, Зінаїда й Клава, одразу ж, як тільки було оголошено про війну, пішли на фронт - працювати медсестрами. Вони допомагали пораненим під час бою. Їм вдалося врятували багато життів радянських солдат. Переживши всі ці страшні обставини того часу вони повернулися додому живими. Як відомо, одного брата разом з його родиною було підірвано в поїзді, коли вони їхали до Східної Німеччини створювати колгоспи. Його батько у 1941 році після смерті власної дружини, Надії, переїхав з Ростова-на-Дону у Харків та почав жити з родиною свого сина Петра. Його на війну не брали через його вік, він вже був старим.

Далі мій прадід Петро потрапив до Польщі де брав участь у звільненні концентраційного табору «Освенцем». Перед приходом радянських солдат до табору, нацисти намагалися ліквідувати сліди своїх злочинів, вони спалювали якомога більше утримуваних. І коли туди вже увійшли радянські солдати, вони побачили, що ще не всі тіла згоріли на той час, деякі з них ще навіть диміли. Солдати звільнили полонених людей та арештувати нацистів.

У 1943 році коли їхня рота знову визволяла Харків від німців, прадід Петро приходив до себе додому, до дружини та дітей. Не багато часу він провів у колі сім’ї, бо вже дуже швидко йому треба було знову йти на війну. У 1944 році дружина народила йому четверту дитину.

Також йому довелося воювати у Чехословаччині та Німеччині до 1944 року. Його було поранено під час бойових дій в Німеччині, де він у госпіталі провів деякий час. У листах про це він майже не писав, бо не хотів хвилювати родину. З розповідей близьких людей та його дітей відомо, що він жив заради своєї родини, завжди думав про них, та з нетерпінням чекав на листа від коханої дружини Валентини й своїх діток, які також намагалися йому писали листи на фронт, бо дуже сумували за батьком.

З фронту він повернувся у 1945 році зі своїм братом Дмитром. Після всього того, що йому довелося пережити він неохоче розповідав про ті страшні роки, та що з ним траплялося. Згодом дід пішов працювати викладачем до ПЗУ.

Загинув на заводі імені Шевченка 15 грудня 1955 року, його задавив автомобіль, який не втримався при обкатуванні. В родині про нього завжди згадують, як про любиму всіма людину й турботливого батька.

**Війна у спогадах очевидців**

**Степаненко Дмитро,**

учень 9-А класу Нововодолазького НВК

Нововодолазької районної ради Харківської області

Керівник: Трегубова О.А., вчитель історії Нововодолазького НВК

Наше людство за всю свою історію зазнало чимало лиха. Мабуть, на першому місці це - війни, які були в усі віки, і ніхто не може сказати, чи настане колись мир в усьому світі, чи схаменуться люди і перестануть вбивати один одного? Це, звісно, риторичне питання.

Про одну з таких трагедій ми знаємо не з підручників історії, а з вуст наших дідусів та бабусь. Це Друга Світова війна. Майже в кожній сучасній родині є своя трагічна історія тих страшних часів. Біда прийшла в кожен дім, в кожну родину. У когось вона забрала тата, у когось чоловіка чи сина, не пошкодувала навіть дітей та жінок. Але дуже багато є історій з щасливим кінцем. Ми дізналися, скільки героїв, мужніх та відважних людей у нашій країні, і це не тільки чоловіки, а й жінки і навіть діти.

Одна з таких героїчних жінок була моя прабабуся, Стрєлкова Валентина Степанівна 1920 року народження. Коли почалася війна, вона була у тому прекрасному віці, коли як кажуть “весь шлях попереду”. Вона була молода вродлива, будувала плани на майбутнє. Була студенткою педагогічного училища, мріяла стати вчителькою та навчати дітей, жити спокійно в мирній країні, але в одну мить все змінилося. Прийшла війна. Валентина Степанівна не встигла закінчити навчання. Не вагаючись ні хвилини, вона вирішила йти на фронт медсестрою. Зовсім юною дівчиною моя прабабуся пройшла курси медичних сестер і була мобілізована добровільно на фронт Пичаським районним військкоматом Удмурської Народної Республіки, на службу в евакуаційний госпіталь №45 (цей госпіталь першої медичної допомоги знаходився на передовій), де лікувала тяжко поранених солдат. Дуже багато бійців вона врятувала, витягуючи поранених з - під куль з поля бою. Та не менше померло на її руках. У цьому госпіталі вона працювала з 1942 по 1944 роки, а потім за високі досягнення у службі Валентину Степанівну перевели в евакуаційний госпіталь № 2953 та призначили головною. Там вона несла службу до 1945 року. В травні 1945 вона зі своєю групою медиків дійшла до Берліну. Прабабуся багато розповідала про те, як вони йшли туди, скрізь були зруйновані міста і села, і на кожному кроці були тіла загиблих солдат, як радянських так і німецьких воїнів, бо то були запеклі бої, коли наша армія виганяла ворога. Шлях до Берліну був дуже нелегким. Моя прабабуся пройшла Польщу, Угорщину, Болгарію, де героїчно рятувала тяжко поранених солдат, незважаючи на те, що сама не один раз потрапляла під кулі та гранати ворога. Вона була така маленька, тендітна дівчина на вигляд, але дуже мужня і хоробра, залишилася живою і навіть залишила свій напис на Рейхстазькій стіні. Вона була нагороджена двома медалями одночасно: “За відвагу” та “За взяття Берліну” . Також була нагороджена “Орденом Червоної Зірки” та багатьма іншими, понад 38 медалей та 4 ордени. Валентина Степанівна була демобілізована у 1946 році. З війни вона повернулася не тим юним дівчиськом, якою йшла на війну, а вже жінкою, яка побачила багато горя, лиха, це тільки зробило її сильнішою та загартувало її волю.

Я дуже пишаюся тим, що в мене була така прабабуся. Я щиро вклоняюся усім героям тієї війни, адже якщо б не вони, то втрати були б значно більші. Я сподіваюся, що наше суспільство не допустить такої трагедії, зробить висновки на майбутнє, щоб не допускати стільки горя та біди.

**Війна у спогадах очевидців**

**Стовбуров Максим,**

учень 10-Б класу Харківської спеціалізованої школи

І-ІІІ ступенів № 162 Харківської міської ради Харківської області

Керівник Красільник Наталія Євгенівна, вчитель української мови та літератури,

керівник історико-краєзнавчого гуртка

Війна - це дуже страшна річ. Вона забирає багато життів та робить нещасними багато сімей. Однією такою сим'єю була і сім'я моєї бабусі. Вона втратила старшого брата у Другій Світовій війні. Бабусі тоді було 3 роки, і тому вона нічого не розуміла на той час, потім її матуся розповіла їй про цей випадок. Як розповіла мені бабуся, брату було 19 років, коли його призвали на фронт. Його відправили до Москви, щоб пройти "курс молодого бойца".

Це було в 1941 році. Скрутна сітуація на фронті змусила головнокомандуючів відправити всі сили на оборону Москви. Під час однією з атак німців, брат опинився у самому центрі боротьби. Як казала мені бабуся, там "кров з землею змішувалася", незрозуміло було де живі, а де мертві. Потім сім'ї моєї бабусі розповіли, що брат пропав безвісті

Бабусіна сім'я жила в селищі Дубровки, це недалеко від селища Прохоровка, де було одне з самих кривавіших битв за Другу Світову війну. Оскільки селище Дубровки були недалеко від лінії фронту, всього в 50 кілометрах, то через нього проходили майже всі танки, що йшли на фронт. Німецькі танки зруйнували багато домівок у бабусіному селищі, але бабусіній хатині пощастило. Коли біля бабусіного селища йшли криваві бої, через селище летіло багато снарядів, що запускали радянські САУ, як каже бабуся, було моторошно.

Колись бабуся пішла гуляти, щоб знайти свою матусю, але вона не знала, що вона в садку, відійшла  далеко від хати і заблукала. Вона не знала форми німців, і тому коли по дорозі вони їй зустрілися, вона підішла до них. Бабуся каже, що їй дуже пощастило, що то були не німці, а австрійці, і вони не вбили її, а допомогли знайти дорогу додому. Але не кожному так пощастило, як моїй бабусі: в селі було багато хлопчиків, коли один з офіцерів радянської армії подарував одному хлопчику на ім'я Ваня свій ремінь, він дуже зрадів і ходив з ним по вулиці, щоб ухвалитися перед своїми друзями. Одного разу до нього під'їхала автівка з німцями, з неї вийшов офіцер та підійшов до Вані, він наказав Вані, щоб він віддав їм цього реміня, Ваня мовив, що не віддасть офіцерський ремінь, німецький офіцер почав силою відбирати ремінь, але хлопець всіляко намагався  вирватися, потім один із солдатів збив Ваню з ніг, коли хлопець намагався встати, німець вдарив його прикладом зброї по голові. Хлопець впав мертвим, бо німець влучив йому в вісок. Після цього німці зняли ремінь, а хлопець так і залишився лежати серед дороги.Нажаль, таких випадків було дуже багато.

Війна - це страшно. Війна - це горе для всіх. Я радий, що наші прадіди знищили нацизм у самому корені.

**МІЙ ПРАДІД – ДЛЯ МЕНЕ СПРАВЖНІЙ ГЕРОЙ!**

**Страхольот Марина**,

член гуртка «Юні музеєзнавці» КУ «Вовчанський будинок дитячої юнацької творчості»

Вовчанської районної ради Харківської області

Керівник Ковальова Г.О., керівник гуртка «Юні музеєзнавці»

Бабуся часто мені розповідала про Велику Вітчизняну війну. Вона згадувала про дідуся, який був у тому пеклі… Страхольот Іван Євдокимович народився 17 червня 1922 року. Під час війни був в партизанському загоні. Ось уривок з книжки «Остання зима», в якій згадується і про мого прадіда: « …На крайньому тапчані лежить кулеметник Іванко Страхольот. Зовсім ще молоденький комсомолець з худим, наївним, майже дитячим обличчям. Цей юнак проявив справжню мужність, коли вороги підійшли до села Серхів. Там у нас був тільки один взвод з роєм кулеметників. Майже по десятку ворогів припало на кожного нашого бійця. Але віддати їм село – означало б віддати і дорогу, що вела до центрального табору. Партизани зайняли оборону.

Іван зі своїм «дягтярем» окопався біля школи. Він спокійно бив по ворогах, що підкрадалися до села. Змінюючи диск, хлопець підвівся, і в ту ж мить куля навиліт пробила йому груди. Кажуть, наче він спочатку дуже злякався і з жахом дивився на кров, яка його заливала. Але після перев’язки одразу повеселішав, знову припав до кулемета.

Перев’язала Страхольота медична сестра Ганнуся Гапонова. Вона сама була поранена в ноги, але як тільки прийшла до тями, разом з усіма стріляла по фашистах.

… Ганнуся дрімає, а Іванко Страхольот, поспішає поскаржитись на лікарів.

- Товаришу генерале Олексію Федоровичу! Вони мене хочуть відправити в тил…Що я там не бачив на Великій землі? Чи в нас немає госпіталю? Я на Велику землю після війни поїду.

- Після війни, Іванко, ніякої Великої землі не буде. І малої не буде. Вся радянська земля – єдина і вся без фашистів! А щодо відправки в тил, давай так вирішимо…Літаків поки що немає, погода їх до нас не пускає. А до прильоту першого літака ти постарайся одужати! Тоді сперечатися з лікарями не доведеться. Згода?

Іванко погоджується…».

Мій прадід в такому ранньому віці пройшов нелегкий шлях. Я пишаюся ним, тому що для мене він справжній герой!

**ВОСПОМИНАНИЯ ВЕТЕРАНА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ЧЕРНИЧЕНКО МАРИИ ЯКОВЛЕВНЫ**

**Тараненко Анна**,

ученица 8-А класса, воспитанница кружка «Юные музееведы»

Дергачёвского Дома творчества Дергачевского районного совета

при Дергачевском лицее № 2 Дергачевского районного совета

Руководитель: Кологойда С. П., руководитель кружка,

учитель украинского языка и литературы

Великая Отечественная Война - это огромная душевная рана в человеческих сердцах. Это была самая величайшая война за всю историю человечества. Огромное количество людей погибло в этой войне. Ужасно подумать, что в этой трагедии принимали участие не только взрослые люди, но и наши сверстники - дети тринадцати-четырнадцати лет. Люди отдавали свои жизни за судьбу своей Родины, за своих товарищей. Даже многим городам, которые выстояли весь напор гитлеровской армии, присвоили звание героев.

Очень много вытерпели наши солдаты в эти четыре года. Вспомните героический подвиг Ленинграда - девятьсот дней держались люди в окруженном городе и не отдали его! Люди выдерживали мороз, холод, голод, вражеские бомбардировки, не спали, ночевали на улице. Вспомните Сталинград, Киев, Севастополь, Брянск, Керчь, Харьков, Дергачи..! Вспомните другие города! Перед этими подвигами мы должны, нет, мы обязаны склонить голову!

Мне хочется рассказать о прекрасной женщине, ветеране войны, частом госте нашего лицея, активного участника всех школьных праздников, экскурсий Черниченко Марии Яковлевне. К сожалению ее уже нет среди нас. Тяжелая болезнь и нелегкие пройденные дни войны забрали ее от нас   
31 октября 2007 года. Но мы надолго запомним ее рассказы – воспоминания об участии в Великой Отечественной войне…

Родилась Мария Яковлевна Черниченко 22 января 1922 года в с. Козачья Лопань. В семье было пять детей. Маленькая Маша окончила 7 классов и пешком пошла в город Харьков искать медицинское училище, потому что с детства мечтала стать медиком. И еще больше убедила ее в этом ранее местная акушерка Мария Григорьевна, которая гладя девочку по голове, все время повторяла о том, что именно Маша станет ее сменой. Так и случилось. Мария Яковлевна отучилась два года в акушерской школе, откуда была направлена на работу в 1-й родильный дом Харькова.

Когда же началась война, то Марию вместе с другими медиками Дергачевский военкомат призвал на фронт и направил в эвакогоспиталь 1774, который располагался на месте нынешнего ХГЗВА.

- 23 июня 1941 года врачи уже принимали раненых, - вспоминала Мария Яковлевна. Их было очень много, военный госпиталь на 1200 коек был переполнен. Тогда было принято решение отодвинуть госпиталь дальше в тыл. Нас перебросили на Ленинградский фронт. Обосновались в Ленск–Кузнецке. Госпиталь пришлось делать на месте конюшни, предварительно все там вычистив. Условия, конечно, были ужасными. Средние медработники всячески помогали хирургам, сдавали кровь. Есть было нечего, приходилось собирать бруснику, чернику, капусту. Все ели сырым, а также приносили нашим раненым. В сутки нам выдавали 125 граммов хлеба. Всю зарплату мы отдавали в фонд победы. Уж очень хотелось, чтобы война поскорей закончилась. Приходилось стоять и в карауле, и на дежурствах регулярно находиться. Возвращались до такой степени уставшие, что в очередной раз, когда начиналась бомбежка – не было сил даже подняться и бежать. Но однажды, благодаря своему бессилию, мне удалось даже спастись – если бы я побежала, то была бы убита.

В Ленинградской блокаде мы пробыли 900 дней. Когда ее сняли, нас перевели на 4 Украинский фронт, а мне в то время было всего лишь 19 лет.

Победу встречали в Кракове. Представьте, все вокруг цветет, весна, а по радио во всеуслышанье объявляют о нашей Победе. Все торжествовали, и даже раненые выходили на улицы встречать Победу.

Самыми важными для меня наградами стали медали «За оборону Ленинграда», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», ордены «Отечественная война», «За мужество».

25 ноября 1945 года я вернулась домой. В 1946 году поступила в Харьковский медицинский институт. Училась и одновременно работала в Харьковской 16 поликлинике: до 4 курса - медсестрой, а на 5 курсе мне уже дали ставку врача.

В 1947 году родилась дочь Жанна. После учебы на стажировку пришла в нашу Дергачевскую больницу гинекологом, где проработала 40 лет, до пенсии. Заработала трудового стажа 56 лет. В 1992 году ушла на пенсию.

Частыми гостями моими были школьники Дергачевского лицея №2. Они приглашали меня к себе, где совместно мы проводили праздники, вечера, экскурсии, походы, конкурсы, митинги у памятника погибшим.

Мария Яковлевна была очень приятной, ласковой, веселой, жизнерадостной женщиной. С ней всегда было о чем поговорить, посоветоваться. А с какой печалью она вспоминала военные годы, своих однополчан.

Очень жалко, что нет среди нас этой замечательной женщины – ветерана Великой Отечественной войны – Чередниченко Марии Яковлевны. Память о ней будет вечной!

**«Пам**’**ять про шлях до Великої Перемоги за спогадами**

**пращурів** – **фронтовиків»**

**Трегубов Ілля,**

учень 8 класу КЗ «Обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів

«Обдарованість» Харківської оласної ради

Керівник:Піщуліна Н. О.,вчитель історії

Велика Вітчизняна війна залишила після себе безліч трагедій, віроломства й зруйнованих доль. Війна пройшла залізним плугом через кожне серце, кожну долю й кожне життя. Не можна висловити відчуття нашихпращурів, що пережили жахіття однієї з найкривавіших воєн на планеті.

Для моєї бабусі війна пройшла не околицею – вона її бачила на власні очі. А прабабуся Сосонна Галина Тихонівна пішла на фронт з перших днів війни. Вона працювала операційною сестрою, асистентом хірурга фронтового госпіталю 2-го Українського фронту під командуванням маршала Конєва. Прабабуся цілодобово була в операційній, коли потрібна була кров, відразу здавала. Потім вона жартувала, що її кров тече в поранених всіх національностей.

Прабабуся отримала медалі за взяття Праги й Берліну, також – «За бойові заслуги» та Орден Червоної Зірки, Орден Великої Вітчизняної війни ІІ ступеня, багато ювілейних медалей. Сосонна Галина Тихонівна закінчила війну у званні старшого лейтенанта медичної служби. Вона пройшла всю війну: від першого до останнього дня. Після працювала лікарем-стоматологом. На жаль, Галина Тихонівна не дожила до 70-річчя Великої Перемоги.

Жінки допомагали в тилу й на фронті, вони спростували поширену думку, що у війни не жіноче обличчя, розділивши порівну з чоловіками криваву ношу воєнного лихоліття.

Мій прадідусь, Авраменко Гнат Олексійович, батько моєї бабусі Трегубової Нелі Гнатівни, народився у 1908 році у селі ВласівкаКегичівського району Харківської області. Після одруження, у 30-ті роки, був головою сільської ради у с.Рокитне, після чого працював на хлібній базі. Він був учасником Фінської війни, а в перші дні Великої Вітчизняної призваний до лав Червоної Армії Нововодолазьким райвійськкомісаріатом, спочатку до військової частини м. Чугуїв, а потім – на фронт. На фронті прадідусь був у званні лейтенанта, командира взводу 173 стрілецької дивізії. Коли Гнат Олексійович пішов захищати рідну землю, вдома залишилась дружина Авраменко Дарія Тихонівна та маленька 2-річна донечка Неля. Син Володимир народився у вересні 1941 року, прадідусь так і не побачив його.

У 1943 році нацисти лютували як ніколи. Прабабуся з дітьми ховалася в погребі. Навколо палали хати, вулиці перетворювалися на попелища. Стрільба, вогонь, галас… 14 вересня 1943 року Нова Водолага була визволена.

Кожне нове покоління дивиться на минуле очима свого часу. Однак усім слід пам’ятати, що національна пам’ять – надзвичайно цінний сукупний досвід поколінь. Саме пам’ять про спільне життя наших предків тримає в купі родини, вона ж об’єднує більші спільноти, такі як нації. Усі, хто причетний до боротьби з загарбниками, по праву є носіями слави йпам’яті про Велику Перемогу. Я дуже пишаюсь своїми пращурами – фронтовиками!

**ВІЙНА У СПОГАДАХ ОЧЕВИДЦІВ**

**Хірна Олена**,

учениця 8-А класу Харківської спеціалізованої школи

І-ІІІ ступенів № 119 Харківської міської ради Харківської області

Керівник: Корягіна О. А., учитель історії, вища кваліфікаційна категорія

В нашому суспільстві є непохитна традиція – шанування героїв та ветеранів Великої Вітчизняної війни. Тому що їх героїчні вчинки, не тільки під час війни, а і в мирному житті, є прикладом для сучасної молоді. Дана робота – спроба побачити війну через спогади дідуся, якого, нажаль, вже немає серед нас.

Черноіваненко Олександр Федорович народився у 1920 р 1935 року переїхав до Харкова на будування Харківського тракторного заводу. З 1940 р. працював техніком-технологом ХТЗ. Він любив свою роботу, але 5 липня 1941 р. був призваний до лав Червоної Армії Орджонікідзевським РВК. Пішов воювати добровільно, бо ще більше він любив свою Батьківщину.

17 липня 1-ий батальйон Сумського артилерійського училища, де проходив навчання дідусь, спрямували на оборону Києва. Там батальйон увійшов до складу 41 стрілецької дивізії. Біля села Гороховатка Кагарлицького району боєць Черноіваненко пройшов перше бойове хрещення. Виконання бойової задачі - врятувати вісьмох товаришів із ворожого кільця, - взяв на себе дідусь. У вересні Олександр Федорович потрапив до 968 стрілецького полку 255 стрілецької дивізії. Дивізія вела жорстокі оборонні бої у Краснопавлівці, Ізюмі і та в інших населених пунктах Харківської області. За участь у цих боях Олександр Черноіваненко отримав першу урядову нагороду – орден Червоної зірки, йому було присвоєно звання молодшого лейтенанта.

Під Сталінградом Олександр Федорович воював уже у званні лейтенанта, був поранений. За бойові заслуги був нагороджений орденом Вітчизняної війни ІІ ступеню (04.02.45 р.) та орденом Вітчизняної війни І ступеню (06.04.85 р.). Після закінчення війни у 1945 році Олександр Федорович повернувся у Харків, закінчив освіту, технікум при ХТЗ і став працювати інженером у виробничому диспетчерському відділі.

Один рік працював директором завода «Комсомолець», але за станом здоров’я повернувся на завод ХТЗ.

Помер Черноіваненко Олександр Федорович 17 вересня 2006 року. Досягнення мого дідуся, відзначені нагородами, були, є і будуть цінною реліквією нашої родини. Уся родина пишається моїм дідусем.

**Спогади остарбайтера Миколи Сергійовича Полторацького**

**Цибульник Вікторія,**

учениця 9 класу Караванської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Люботинської міської ради Харківської області

Керівник: Цехмістер Віта Борисівна**,** учитель історії

Караванської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Я хочу розповісти Вам про найкращого друга мого вже покійного дідуся, який був ветераном Великої Вітчизняної війни, про долю Миколи Сергійовича Полторацького. Як він розповів, що це був самий важкий період в його житті з 2 жовтня 1942 року по 9 квітня 1949 року.

2 жовтня 1942 року з усіх сіл нашого Карлівського району зібрали всіх юнаків та дівчат старших 17-ти років, а мені тоді було неповні 17 років. Зігнали нас на залізничній станції в Карлівці. В товарні вагони і повезли у Полтаву, а потім сформували довгий состав із товарних вагонів в яких були юнаки і дівчата з інших районів, і повезли нас у Німеччину. Привезли в м. Кассель на товарну станцію, а звідти пішки відправляли на околицю міста Остороде- алле- Гара - це було велике військове містечко.

Завели у двоповерховий будинок, де ми потім проживали. Спали на підлозі, на роботу водили не далеко. Місцевість була така: з однієї сторони гори, вкриті лісом, а з іншої рівнинами, скільки бачить око. І біля підніжжя цих гір почали копати траншею. Годували погано. Весь час сварили і били дубинками для того, щоб краще працювали.

І так ми протримались півмісяця, стали зовсім слабкими і вирішили із земляком втекти і повернутися в розподільчій табір, де змішатися з тими. Там буде надія на те, що нас, таких вимучених, вже не виберуть на важкі роботи. Йшли ми три ночі, вдень ховалися у лісі, і вже майже не вистачало півночі, щоб ми прийшли в цей табір. Але не далеко від нашого місця схованки була дорога з гір, і по ній йшли люди, а за ними пес, і він нас вчув. Нас схопили. Відвели в село, здали поліцейському, який відвіз нас на підводі в містечко Гьотинген, де знаходився поліцейський відділок. На допиті нас дуже побили, ми обманули, що втекли з розподільчого табору, щоб не повернули назад. Вони не повірили. Мене німець після тяжких стусанів, взяв за виворот, нахилив вперед і бив палицею по потилиці. Я знепритомнів, прийшов до тями мокрий, мабуть, відливали водою, що потім говорив не пам’ятаю. Відвезли нас у концтабір, а через 2 місяці мене і 10 чоловік забрали у німецьке місто Остероде-алле-Гара, де ми знову копали траншеї під фундамент для бараків, призначених військовополоненим французам і таким, як і ми. Почувався я дуже погано, потилиця перетворилася в суцільну рану, з якої сочився гній. Було дуже боляче, а працювати потрібно, земля кам’яниста, довбали її киркою, а я не міг, бо кожен удар нею віддав болем у голову.

Після розгрому німців під Сталінградом вони до нас почали ставитися краще дозволили писати листи додому, так мій друже Васю дізнався, де я знаходжуся у Німеччині. І коли радянські війська зайняли місто Остероде; то він відпросився у командира і почав мене шукати у цьому місті, де було 4 табори остарбайтерів, обійшов всі, а мене не знайшов дуже плакав, думав, що я загинув. Справа в тім, що у Німеччині є два міста Остероде, а ще є місто Остороде- алле- Гара, що означає місто в горах.

Зустрілися ми, з Васею, у квітні 1946 року і від радості плакали, обіймаючи і цілуючи один одного. Ми не могли повірити, що зустрілися.

Так доля розпорядилася з двома друзями. Мій дідусь ветеран війни, а його друг – «зрадник» Батьківщини. Але ця дружба тривала протягом всього їхнього життя.

Пам’ятаймо про загиблих чи померлих ветеранів, остарбайтерів, працівників тилу, вклонімося живим.

**ВІЙНА У СПОГАДАХ ОЧЕВИДЦІВ**

**Цуренко Лоліта , Ткач Дар’я,**

учні 8-А класу Харківської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 104

Харківської міської ради Харківської області

Керівник: Піддубна Олена Михайлівна, провідний бібліотекар

Згідно з рішенням Генеральної Асамблеї ООН з 1991 року 11 квітня у світі відзначається День визволення в’язнів фашистських концтаборів, метою якого є збереження історичної пам’яті про трагічні події Другої світової війни, що забрала життя мільйонів людей, загиблих у нацистських концтаборах, гетто та місцях примусового утримання. Цю дату було встановлено в пам'ять про інтернаціональне повстання в’язнів найбільшого концентраційного табору – Бухенвальд.

Панченко Федір Савелійович – колишній в’язень фашистських концтаборів Освенцима, Маутхаузен-Лінца, член ради борців антифашистського протистояння. Страшні події свого життя він описував у власних віршах, статтях та спогадах.

Влітку 1942 року німці схопили мене на вулиці і заштовхнули в ешелон, набитий молодими українцями. Через 5 днів нас доставили на "пересильний пункт" – у Розенберг, де протягом години розподілили між новими господарями. Сто дівчат і сто парубків, у тому числі і я, Федір Панченко, були відправлені на металургійний комбінат до Сілезії.

Наскільки нам "пощастило", було зрозуміло вже з надписів, якими табори смерті зустрічали своїх мешканців. У Освенцимі на воротах було написано: "Робота робить вільними", в Бухенвальді - "Кожному - своє", а в Маутхаузені, в якому я побував у подальшому, - "Усяк той, що входить, покинь всі надії, вихід лише через трубу"...

І досі перед очима клубки їдкого чорного диму із труб крематорію, від якого фашисти рятувалися за допомогою протигазів, та гори попілу, який ув’язнені голіруч розсіювали по свіжозораній землі.

На руці залишилася тату, яка нагадує жахливі дні із життя - це № 188587.

Минали дні, наближалися війська-визволителі. Тих, хто залишилися живими, визволили американські війська, знищивши німецьких охоронців. Я після визволення з табору важив ледве 39 кілограмів. Після повернення на Україну п’ять місяців лікувався в шпиталі. Працював на Харківському тракторному заводі.

Колишній тракторобудівник, мешканець Орджонікідзевського району, Федір Савелійович був гостем нашої школи у 2005 році. Учням він залишив у подарунок книгу з побажаннями та жерстяний номер, точну копію того, що отримав у концтаборі Маутхаузена-Лінц.

**Війна у спогадах очевидців**

**Червона Ірина,**

учениця 11 класу Нововодолазького НВК

Нововодолазької районної ради Харківської області

Керівник: Трегубова О.А., вчитель історії Нововодолазького НВК

Тема Великої Вітчизняної війни - незвичайна тема... Вона ніколи не перестане хвилювати людей, ятрячи старі рани. Сучасні молоді люди не знають і не хочуть війни. Але ж її не хотіли і ті, хто гинув, не думаючи про смерть, про те, що не побачать більше ні сонце, ні траву, ні листя, ні своїх дітей. Велика Вітчизняна війна. Волелюбний, незламний дух далеких пращурів серед сотні літ повів на смертельний двобій із ненависним нападником – фашизмом – наших дідів та батьків. Біль за рідну землю, яку топче окупант, готовність поєднати власну долю з долею свого народу, країни, - все злилося у могутньому пориві дати гідну відсіч чужоземним зайдам. “...похмурого літа 1941-го, у найперші місяці війни, разом з усією Вітчизною одягли військові шинелі і 2279 жителів Нововодолазького району.

Війна. Скільки вона наробила горя, скільки життів забрала в небуття, скільки страждань примусила винести? Але наші люди наші ветерани, колишні воїни-все винесли, все витерпіли. І холод, і голод, і страх. Вони мужньо пройшли цей етап в історії, ніколи не опускаючи очей, ніколи не падаючи духом.

Не оминуло це лихо і моєї родини. Ось і мій прадід Дюкарєв Андрій Олександрович був на передовій. Він, як і всі інші чоловіки, захищав Батьківщину, був тяжко поранений і відправлений на лікування у госпіталь. Йому навіть хотіли ампутувати обидві ноги. Але крізь вікно мій прадід втік з госпіталю. Згодом рани загоїлися, але декілька шматочків від німецької бойової гранати залишились у його нозі. Через недоліковане поранення все подальше життя він кульгав. Після перемоги йому присвоїли звання Героя Великої Вітчизняної війни. А потім продовжував відстоювати честь країни.

Також моя прабабуся Луньова Ганна Сергіївна 1923року народження була учасником війни, але в той час у неї на руках, у віці 1 року, був мій дідусь Мет Євгеній Григорович. Мати-хранителька Життя. Ця висока гуманна думка втілена в дуже сильній сцені, коли Ганна Сергіївна, охоплена ненавистю і жаданням помсти, піднімає гострі вила, щоб зберегти своє життя та захистити єдиного маленького сина. Також вона розповідала мені про маму мого прадідуся. Під час війни їй було 23 роки. Вони разом працювали санітарками у госпіталі. Скільки було перепрано скривавлених бинтів і простирадл! З ранку до вечора вони працювали, не покладаючи рук, а у вільний час допомагали медсестрам доглядати хворих. У їхніх думках було одно: коли ж усе це закінчиться, і вони вірили в перемогу, вірили в кращі часи, які рано чи пізно обов’язково прийдуть.

Для моєї бабусі це дуже болюча тема. Вона з маленькою дитиною мусила переховуватись від фашистських загарбників та допомагати у військовому госпіталі , хоча сама була ще дуже молодою (17 років) в той час. Так і мій дідусь не хоче згадувати цих страшних подій , адже найкраща пора у житті – дитинство у нього пройшло під постійними переховуваннями та пострілами довкола. Сьогодні діти війни - це особливе покоління. Зараз вони-останні свідки тих трагічних днів. Останні свідки Великої Вітчизняної війни. Зараз - це вже літні люди. Але своє військове дитинство вони не забудуть ніколи.

Чому війна може навчити людину? Перш за все, цінувати мир та об’єднуватись заради нього. Цінувати можливість бути поруч з близькими, а не чекати їх роками з фронту. Вільно кохати, а не отримувати «похоронки» на наречених. Спокійно йти по вулиці, а не бігти мерщій в бомбосховище. Купувати в магазині свіжі булочки, а не пекти хліб з лободи. Ветерани можуть розказати нам, яка страшна війна, наскільки кращий мир. Але їх стає все менше… Так давайте самі пам’ятати про це, щоб великі та малі війни залишилися в історії!

**ИЗ ЖИЗНИ МЕДСЕСТРЫ КОРОЛЬ ОЛЬГИ ТИХОНОВНЫ**

**Члены кружка «Пешеходный туризм»**

Чугуевского центра туризма и краеведения Чугуевского городского совета Харьковской области,

Руководитель: Холоденко И.А., руководитель кружков-методист Чугуевского центра туризма и краеведения Чугуевского городского совета Харьковской области

*Хочу колени преклонить,*

*Пред медицинскою сестрой,*

*Умевшей душу залечить,*

*И вдохновить на новый бой!*

Великая Отечественная войны была самой тяжелой и жестокой из войн, когда-либо пережитых нашим народом. Мы так часто слышим о героизме солдат, спасавших жизни людей, об их подвигах, которые вошли в историю и остались в памяти людей. Но так редко - о девушках, совсем юных, которые также героически спасали жизни, получали медали за отвагу и погибали за нашу Родину. Мы хотим рассказать о медсестре, которая в годы войны спасла огромное количество людей, о старшей медсестре Король Ольге Тихоновне, которая, пережив все ужасы этой войны, живет в нашем городе и в этом году отметит свой 94 – день рождения.

Родилась Ольга Тихоновна Король 25 июня 1921 года в живописном селе Бородаевка Днепропетровской области. Ее мама Ольга Демидовна и папа Тихон Александрович были обычными крестьянами. Папа умер рано, поэтому Ольге Тихоновне пришлось рано повзрослеть. Окончив семилетнюю школу, девушка поступила в медучилище, по окончании которого ей присвоили звание военфельдшера и вручили военный билет. Тогда Ольга Тихоновна уже понимала, что в случае войны могут призвать.

Перед войной царило тяжелое напряжение. В село Бородаевка, где жила Ольга Тихоновна, часто приезжали военные, служившие на границе, в отпуск. Слушая рассказы, люди ожидали чего – то неизвестного, а оттого и пугающего, как перед грозой. Весть о войне застала ее дома, после ночного дежурства. «Король Ольге Тихоновне по месту работы получить расчет, взять с собой ложку, кружку, пару белья, и явиться в военкомат к 8 часом утра 28 июня», - такую повестку вручили медсестре 23 июня 1941-го года. Провожая на фронт, мама молчала и тихо молилась, чтоб у дочери было все хорошо. Старшая сестра Варя тоже ушла на фронт старшим военным фельдшером, а младшая - осталась с мамой, позже они переживут все ужасы оккупации.

В Днепропетровске, куда направили юную медсестру, в госпитале на 1800 коек, было много раненых. Ольга и при операциях ассистировала, и была старшей медсестрой, и в аптеке дежурила, хотя по возрасту была самой младшей из девушек. Людей в госпитале в начале войны не хватало катастрофически, раненые прибывали и прибывали. Особенно было тяжело физически: целый день на ногах, переносили тяжелораненых и на себе, и на носилках в дождь и в зной, в холод и под снегом. Однажды Ольга не спала 19 суток и от переутомления потеряла сознание, правда после этого три дня отсыпалась. «Особенно тяжело было морально, - вспоминает Ольга Тихоновна, - каждый день умирали в госпитале по 6 – 7 человек, а мы ничего не могли для них сделать». Коллектив, в котором работала девушка, был дружным и сплоченным, жили как одна большая семья, поддерживали друг друга.

На грани жизни и смерти Ольга Тихоновна оказывалась дважды. Первый раз в 1943 году, когда ее, старшину и пятерых солдат отправили в командировку. Из – за взорванного на реке моста группа попала в затор и вынуждена была свернуть в лес, к полянке у озера. Солдаты поужинали, а ей кушать совсем не хотелось, съела лишь маленький кусочек сала и хлебушка. После приема пищи солдаты стали проситься искупаться, так как стояла ужасная жара. Ольга Тихоновна вначале не разрешала, потому что оккупанты часто, отступая, отравляли водоемы, но потом поддалась на их уговоры. Спустя время, солдаты потеряли сознание, и медсестре не удавалось их привести в чувство. Старшина с Ольгой Тихоновной попытались их быстро доставить в госпиталь. Однако, объясняя встречающему доктору, что случилось, медсестра сама потеряла сознание. Впоследствии оказалось, что солдаты отравились не озерной водой, как все тогда подумали, а салом. Говорили, что в штабе была диверсия: специально были завезены испорченные продукты. Ольге Тихоновне повезло: пролежав полтора месяца в госпитале, она поправилась и приступила к работе. А вот ее солдаты умерли в первый же день.

Второй раз она оказалась на краю жизни, когда ранило осколком при разгрузке раненых. Ольга Тихоновна потеряла много крови и получила тяжелую черепно – мозговую травму. Их прославленный хирург профессор Самуил Лазоревич Фельдман сказал: «Если мы ее будем оперировать, то потеряем», поэтому рану просто зашили. Пролежав три дня без сознания, девушка пришла в себя и быстро пошла на поправку. А врач при этом все время повторял: «Вот когда вернемся домой, тогда и сделаем полноценную операцию, а пока терпите». Так и терпела Ольга Тихоновна вплоть до 1947 года.

Их госпиталь №1812 прошел с Южным, Калининским, 1 – Прибалтийским, с Ново – Землянской группой 3 - го Белорусского, а после и с 2 – Дальневосточным фронтом, освобождая от оккупантов родную землю.

За лечение раненых офицеров и бойцов по фронтовому управлению Король О.Т. в 1942 году одной из первых была вручена медаль «За боевые заслуги». За заслуги перед Родиной Король Ольга Тихоновна была награждена медалью «За победу над Германией». С окончанием войны на западе военная служба для Ольги Тихоновны не закончилась. Ее ждал Дальний Восток: испытания сопками, жарой, и новой, не менее страшной войной. Медалью «За победу над Японией» наградила Родина отважную медсестру.

С 28 июня 1941 по16 февраля 1946 года длилась война для Ольги Тихоновны. Демобилизовалась она в 1948 году.

Город Чугуев знает в лицо героев войны, на доске Почета города - портрет Король Ольги Тихоновны. С памятного победного мая минуло семь десятков лет. Но долг нашего поколения перед погибшими и пережившими войну сохранить память и не забыть ни одного ветерана, отдать дань благодарности всем, кто с каждым фронтовым днем приближал долгожданную Победу.

Вся жизнь фронтовой медсестры Ольги Тихоновны Король – это подвиг и пример для каждого из нас, пример героизма и служения людям.

**ДИТИНСТВО, ОПАЛЕНЕ ВІЙНОЮ**

**Члени експедиційного загону «Патріот»**,

учні 7 та 9 класів Красноградської гімназії «Гранд»

Красноградської районної державної адміністрації Харківської області

Керівники: Соловйова О. О.,учитель історії та економіки,

Оніщенко С.К., учитель історії та правознавства

Із кожним роком усе далі від нас події Великої Вітчизняної війни. Земля давно зарубцювала свої рани, та рани людської пам’яті знову і знову повертаються в минуле.

Дана робота – це спроба відобразити події Великої Вітчизняної війни та часи післявоєнної відбудови Красноградщини поглядом наших найрідніших, бабусів та дідусів, прабабусів та прадідусів учнів-членів загону «Патріот», знайомих, які в той час були однолітками авторів,донести до свідомості кожного що війна це страждання, сльози, втрати,що необхідно пам`ятати та шанувати кожного на долю кого випало це жахливе випробовування.

Приходько Ніна Степанівна, народилася 10 квітня 1937 року у селі Берестовенька. Коли почалася війна їй було лише 4 роки , але вона все добре пам`ятає ,а особливо зухвалий в`їзд німців у рідне село. Захопивши Красноградщину фашисти почали вивозити до Німеччини молодь, серед них було багато дітей.

26 травня 1943р.Чухно Ганну Іванівну примусово забрали до Німеччини в село Лебен,що поблизу міста Шаген.

Жульєва Ганна Анисипівна у 1942 разом з іншою молоддю була відправлена до Німеччини. Там вона працювала на заводі де виготовляли міни. У 1943 році під час роботи на станку, Ганни Анисипівни відрізало пальці. Визволили її з німецької неволі радянські солдати у травні 1945 року.

Самойленко Уляна Степанівна 1927 року народження згадує: «Після захоплення міста,німці поселялись в хатах та примушували нас віддавати їм їжу погрожуючи розстрілом,оббирали до останньої нитки. Молодь почали вивозити в Німеччину, необминуло це і мене.».

Голян Віра Миколаївна 1931 р.н., мешкає в селі Вознесенське Красноградського району в свої 10 років під час окупації німецькими військами сховала на горищі партизана, таким чином врятувала йому життя.

Попову Василю Федоровичу, коли почалася війна було 14 років, мешкав він разом з родиною у селі Піщанка Красноградського району.« Коли Радянська Армія почала визволяти Україну і німецькі війська відступали, вони стали ще більш жорстокими і жадібними. Німці при відступі мінували дороги, залізничні колії, спалювали хати. Забирали з собою усю худобу », - згадує Василь Федорович.

З тугою в серці та з болем в душі згадують наші співрозмовники про важкі після-воєнні часи.

Черкас Володимир Сергійович розповів: «У повоєнний період дуже скрутно було з харчами, тому ми їли і лободу, і щирицю, і кукурудзу, і картоплю, яку іноді

збирали на полях.»

Некрасов Анатолій Іванович народився 14 липня 1942 року, батько тільки повернувся з служби в рядах Червоної Армії тут почалася війна і його забирають на фронт. «Нас у мами залишилося троє хлопців, я був самий менший. Топили у хаті соломою, яку ми з братами носили з поля,обробляли город так й виживали.В школу ходили по черзі, одягаючи одяг бо була страшна бідність»,- згадує Анатолій Іванович.

Плужник Галина Петрівна народилась 6 лютого 1942 року в с.Петрівка Красноградського району . «Батька забрали на війну я та старша сестра жили з мамою. І ось в 1944 році прийшла страшна звістка про загибель батька. Мама дуже захворіла та в 1947 році померла. Мене з сестрою забрали до дитячого будинку.Старшу сестричку удочерили,а мене забрали дідусь з бабусею.Я допомагала по господарству,на городі,носила дрова з лісу на зиму. Прагнула працювати невідставаючи від старших хлопців та дівчат, намагалася брати побільше дров,але вони падали,кололи руки, шкарябали обличчя...».

Згадує Анахіна Надія Василіївна : «Народилася 26 травня 1941року, напередодні війни, у селі Петрівське. Особливо запам` ятала 1947 рік – рік великого голоду і холоду. Їли гнилу картоплю, кору дерев,топити було нічим і було так холодно, що вода замерзала в хаті...».

Маслова Марія Іванівна народилась 6 серпня 1943 року у самому розпалі війни.Батько воював на фронті. Коли Марії Іванівни було півроку тата вбили. «Пам`ятью мені від батька залишився тільки лист з фронту, який я зберігаю і час від часу його прочитую, щоб якось полегшити душевні страждання та сердечну тугу»,- говорить наша співрозмовниця.

Автори роботи, вражені тим, що випало на долю їхніх рідних, вони усвідомили, що війна необминула жодну родину, несучи з собою руйнування,горе,страх та залишила болячий відбиток на долях всіх хто вижив у цьому пеклі.

Ми не повинні і не маємо права забувати те, що відбулося сім десятиліть тому: якою ціною завойовано мир, чому нам пощастило народитися вільними людьми, кому ми повинні дякувати за це…

Любі наші, низький уклін вам і усім тим, хто пережив ці роки і спасибі усім тим, хто боровся наше майбутнє.Ми у вічному боргу перед тими, хто своє життя і здоров’я поклав на вівтар священної боротьби за мирне і щасливе майбутнє!

Все, що ми можемо зробити для вас – це наша підтримка, любов і повага – те, чого так не вистачало вам в дитинстві. Діти війни заслужили гідну старість і турботу держави! Дякуємо вам , дорогі наші, за щасливе дитинство. Ми Вас пам’ятаємо і ніколи не забудемо!

Нажаль, зараз у нелегкий для країни час, зовнішній агресор знову провадить свої загарбницькі плани на Сході України. Через політичні амбіції керівництва Російської Федерації, ми втрачаємо найкращих синів українського народу.

Подвиг ветеранів, дітей війни додає нам сил та наснаги у нинішній боротьбі за свободу, незалежність та суверенітет України. Ми господарі на своїй землі, правда за нами – тож ми знову обов’язково здобудемо перемогу в ім’я європейського майбутнього рідної Батьківщини.

**Спасибі за мирне небо у вільній країні!**

**Шаповал Анастасія**,

учениця 8-Б класу Харківської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів №126 Харківської міської ради Харківської області

Керівник: Ключко С.М., вчитель історії

Минуло вже 70 років від тих часів, а ми все згадуємо і згадуємо. Війна, можливо, й повернулася на нашу землю через те, що йдучи по вулиці люди просто сором’язливо відвертали погляди від ветеранів, забуваючи сказати: «Спасибі за мирне небо у вільній країні!». Цим поодиноким героям, яких так мало залишилось, не потрібні ні багатства, ні слава. Їм потрібні лише наші теплі слова і турбота.

Я хочу розповісти про мого сусіда, Гаврилова Миколу Васильовича. Він народився в селі Болтове Новгородської області у 1922 році. У незвичайній родині: його батько був священиком, якого репресували (про це довго заборонялось навіть згадувати). Як і всі діти того часу, грав у різні ігри, пас корів і гусей, єдине, чим відрізнявся від своїх однолітків – це чудовим музичним слухом та мелодійним тембром голосу, який часто лунав у сільському клубі. І не дивно, що хлопець, після закінчення сільської школи, поїхав до Ленінграду вступати в музичне училище.

Коли почалась війна, з музичного училища він перейшов вчитись у військово-медичне училище, яке закінчив за 4 місяці прискореним курсом, і вже в 1941 році добровольцем пішов на фронт.

До 1942 року воював на Північно-Західному фронті. Став начальником медичної служби. Вивозив ранених з поля бою і надавав першу медичну допомогу перед відправкою до шпиталю. «Не одна родина молилася за його здоров’я» – так казала його дружина, Гаврилова Галина Тимофіївна, згадуючи його зустрічі з іншими ветеранами. Доводилось надавати допомогу і мирному населенню. Часто «останніми жертвами» нерозірваних снарядів та мін ставали діти, що не розуміли всієї небезпеки цих смертоносних предметів.

За мужність і героїзм у 1942 році Гаврилов М.В. нагороджений медаллю «За бойові заслуги».

У 1942 році дивізія, в котрій служив мій сусід, брала участь в обороні Північного Кавказу. Там велися дуже важкі бої за перевали. Німецькі армії отримали наказ знищити війська, що відступали за Дон, і заволодіти Північним Кавказом. У цих боях майже вся девізія, в якій він служив, загинула, але німців не пропустила. Микола Васильович вийшов з цих боїв, не отримавши жодної подряпини, можливо, допомагали материнські молитви та Псалтир, який він ховав під гімнастеркою.

За участь у цих боях його нагородили медаллю «За оборону Кавказу». Після битви за Кавказ він продовжив свій бойовий шлях і закінчив війну в Німеччині, у місті Потсдам.

Після війни Гаврилов М.В. не зміг відразу повернутись додому. Ще чотири роки він служив в «Групі окупаційних військ» у Німеччині. Всього він прослужив у Радянській Армії 27 років.

У 1953 році Гаврилов М.В. вступив до Ленінградського Військово-Фармацевтичного інституту і закінчив його з червоним дипломом у 1958 році.

За відмінні успіхи в навчанні його нагородили орденом «Червоної Зірки».

У 1967 році Микола Васильович закінчив Ленінградську Медичну Академію з відзнакою. Службу в радянській Армії він завершив у 1968 році, у званні майора медичної служби.

Після закінчення служби, в 1969 році, він разом з сім'єю переїхав на постійне місце проживання до Харкова. У нашому місті працював в організації «УКРМЕДТЕХНІКА», де виконував обов’язки директора трьох магазинів «Оптика». Саме йому Харків може завдячити відкриттям першого, в Радянському Союзі, магазину «Дитяча оптика».

Гаврилов Микола Васильович був чесним і справедливим. Завжди був у перших рядах – як на війні, так і в мирний час. Колектив його поважав і цінував. Про нього досі тільки хороші спогади колег та знайомих.

На жаль, ця чудова людина померла 17 лютого 2015 року.

Хто забуває історію — той повторює її помилки! І доки ми пам’ятаємо і шануємо ветеранів-героїв, доти є шанс мирного життя в нашій країні.

**ЦЕ ПОТРІБНО НЕ МЕРТВИМ — ЦЕ ПОТРІБНО ЖИВИМ**

**Швиголь Олександр**,

учень 10 класу Гороховатської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Борівської районної ради Харківської області

Керівник: Небувайло Т.А., керівник шкільного історико-краєзнавчого музею

Заходжу до історико-краєзнавчого музею Гороховатської середньої школи і зупиняюся перед стендом, на якому розміщені фотографії учасників Великої Вітчизняної війни Гороховатської сільської ради.

Вдивляюсь у знайомі та незнайомі обличчя героїв війни. Пам'ятаю, до декого з них я разом з вчителями ще встиг відвідати, їздив додому, прохали розповісти пам'ятні епізоди фронтового життя, про участь в бойових операціях. Майже всіх їх зараз немає в живих.

Добре знайомі документи, експонати, серед них є особливо дорогі для ме­не. Це фото наших сімейних героїв, про яких жоден член моєї родини не може згадувати без сліз, але з гордістю і великою пошаною. Серед інших виділяється фотознімок Григорія Івановича Стрільця, мого прадідуся. Груди його прикрашають орден Слави, орден Червоної Зірки, багато медалей. Вони свідчать про мужність колишнього фронтовика, його безстрашність в боротьбі з ворогом. На жаль, я не знав мого героїчного дідуся особисто, доля його забрала задовго до мого народження. Але кожного року на День Перемоги, дні його народження і смерті наша родина збирається разом, щоб вшанувати пам'ять дідуся Григорія. Із вуст моєї бабусі, його доньки Рудяги Марії Григорівни, дізнаюся про героїчне минуле прадідуся.

Славна біографія була у нього. З шістнадцяти років почав вирощувати хліб. Серце його наповнювалось гордістю від того, що обрав він саме цю найпочеснішу на землі професію, за що його називають хлібодаром. Трудився на совість. Старався бути в числі тих, кого називають правофланговими.

А коли прийшли на нашу землю фашистські загарбники, щоб перетворити в попіл міста і села, стоптати кованим черевикам рідні ниви, разом з тисячами своїх ровесників став прадідусь на захист рідної Вітчизни.

Г. І. Стрілець в роки війни знаходився у стрілецькому підрозділі Першого Українського фронту. Пройшов він фронтовими дорогами від Курської дуги до самого лігва фашистського звіра. І завжди був на передньому краї. Тричі виносили Григорія Івановича санітари з по'ля бою пораненим. І тільки зарубцьовувались рани - - він знову повертався в стрій.

Небагатослівним був мій прадідусь на зустрічах з молодим поколінням, не любив згадувати жахіття війни, які до останніх років не давали йому спокійно спати, повертаючись у нічних кошмарах.

Але щоб молодь не забувала, якою ціною дістався мир у тій кровопролитній війні, він інколи ділився спогадами. Деякі з них записала його онука, моя мама. Звичайно, всі вони пов'язані з визначними подіями в боях з фашистами.

...Коли радянські війська зайняли оборону під Курськом, на нейтральній смузі лишилась висота. Незабаром, в ході боїв, вороги захопили її, готувались до вирішального удару. Підрозділу, де знаходився й артилерист Г. Стрілець, було дано наказ - - відбити висоту. В числі інших відзначився мій прадідусь. Влучними пострілами з гармати знищив бліндаж, декілька дзотів...

Йшли жорстокі бої за Дніпро. Гітлерівці за будь-яку ціну намагались втри­матись на правому березі, не дати розвинути наступ радянським військам. Вони навіть вважали свій рубіж неприступним...

На одній з дільниць фронту форсував Дніпро й командир відділення Г.І.Стрілець. Звичайно, не всім вдавалось дістатись берега, де стояли ворожі війська, де земля горіла- під ногами, а вода в річці кипіла від вибухів мін, снарядів, бомб. Однак невелика група бійців разом з своїм командиром відділення захопила плацдарм - - можна сказати, вгризлась в землю і почала розширювати його. Це дало можливість основній масі бійців сходу форсувати Дніпро.

Пам'ятним було форсування й ще однієї річки - - Одер. Багато товаришів втратив в тих боях мій прадідусь, і це майже за крок до Перемоги. Тому завжди в очах ветерана були сльози, які пекли і боліли не менше ніж бойові рани, бо згадувалося відразу, якою ціною дісталася довгоочікувана Перемога.

Пекла серце ненависть до фашистів, вела його на подвиг. А подвигів на його рахунку було немало. Про це свідчать високі урядові нагороди: орден Слави III ступеня, орден Червоної Зірки, медаль «За відвагу», «За бойові заслуги» та «За Перемогу над Німеччиною в Великій Вітчизняній війні 1941-1945рр.»

Коли затихли останні залпи переможного салюту, повернувся прадідусь до рідної домівки. Після Перемоги він трудився в колгоспі «Родина» трактористом. Знову став за штурвал степового корабля. І знову його називали гвардійцем. Тільки тепер вже трудового фронту. Більше сорока літ віддав хліборобській справі прадідусь Григорій Іванович. З року в рік добивався високих успіхів у змаганні серед механізаторів. Бойові нагороди поповнювались ще й нагородами за ударну працю ордени Трудового Червоного Прапора та орден «Знак Пошани».

На все життя пов'-язав Г. І. Стрілець свою долю з землею, з хлібною нивою. Все своє життя прагнув прищепити іншим любов до хліборобської справи. Серед колишніх його учнів і мої дідусі Рудяга Микола Семенович та Швиголь Іван Михайлович. Вони стали досвідченими механізаторами, справжніми майстрами своєї справи. І гідно пронесли горде звання «хлібодара» через увесь свій трудовий шлях.

Не старів душею ветеран! Він навіть в останні роки життя знаходив собі роботу: працював лісником, допомагав механізаторам ремонтувати техніку, заготовляв лікарські трави для аптеки, виступав перед молоддю, розповідаючи юнакам про хліборобські професії, про вогненні роки Великої Вітчизняної війни.

Закриваються за мною двері шкільного музею, але знаю , не надовго. Бо на славному стенді ще залишилися фото моїх родичів-героїв: Швиголя М. Т., Швиголя П. Т. та Яковенка С. К. І мій священний обов'язок - дослідити їх життєвий шлях і розповісти про них людям, бо доки народ пам'ятатиме своїх героїв, і якою ціною йому дісталася Перемога, доки в країні буде мир.

**БОЙОВИЙ ШЛЯХ КОЛЯДИ ПЕТРА ФЕДОРОВИЧА**

**Шелест Юлія,**

учениця 6-А класу, Люботинської загальноосвітньої школи I-III ступенів №4

Люботинської міської ради Харьківської області

Керівник: Іванченко О.А, вчитель історії та правознавства

Війна залишила нам в пам'ять тисячі героїчних сторінок. Перелистуючи їх, серце неодразово завмирає перечитуючи героїчні подвиги , чи навпаки закрадається злість до ворога, який нещадно нищив не тільки сім'ї, села, міста, а й цілі народи. Але, несучи в собі цю святу біль, цю світлу пам'ять, чи не забуваємо інколи про героїв в наших родинах, які також зробили великий внесок у перемогу.

Серед тисячі героїв Великої Вітчизняної Війни, я хочу свою розповідь присвятити Коляді Петру Федоровичу.

Петро Федорович народився 1 липня 1924 року у Валківському районі, село Бараново Харківської області. Дитинство провів у селі Новий Мерчик, Харківської області. До війни Петро був звичайним сільським хлопцем, який бігав, грався зі своїми друзями, допомагав своєму батькові у господарстві і з нетерпінням чекав на своє повноліття. У своєму рідному селі закінчив 6 класів.

22 червня 1941 року о 3 годині 30 хвилин фашистська Німеччина без оголошення війни здійснила напад на Радянський Союз. Петру тоді було майже 17 років. Німецька окупація району почалась [19 жовтня](http://uk.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F)[1941](http://uk.wikipedia.org/wiki/1941) року і тривала 23 місяці - до [16 вересня](http://uk.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F)[1943](http://uk.wikipedia.org/wiki/1943) року, коли бійці [Степового фронту](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82) (під командуванням [маршала Радянського Союзу](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%83) [Івана Конєва](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%94%D0%B2)), у складі якого було понад 10 стрілецьких [дивізій](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F), 1 танковий корпус, гвардійський мінометний [полк](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA), звільнили район. Місто Валки безпосередньо звільняли 242 і 280 гвардійські стрілецькі [дивізії](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F) четвертої гвардійської армії.

У лавах [Радянської Армії](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F) на [фронтах](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82) війни воювало понад 16 тисяч жителів Валківщини, третя частина з них (5241 осіб) загинула смертю хоробрих.

Петро Федорович прийняв присягу 20 вересня 1943 року та був призваний Валківським РВК.

Мав звання молодший сержант, артилерист та служив у 8 гвардійській арміії. Командир – генерал-полковник Чуйков Василь Іванович. Армія визволяла Солонянський, Томаківський, Софіївський, Апостолівський, Широківський райони, місто Дніпропетровськ. З 22 жовтня 1943 р. – до 10 березня 1944 р. діяла під Сталінградом як 62 армія. За успішні дії перейменована у 8 гвардійську. Дійшла до Берліна.

Коляда 16.01.1945 року у бою під Берліном отримав сліпе поранення правої половини грудної клітини.Петро Федорович був звільнений з лав Радянської Армії 4 лютого 1947 року.

Мав багато нагород: орден Вітчизняної війни II ступеня, медалі «Ветеран праці», «За відвагу», «За перемогу над Німеччиною». Його складне життя в роки війни та поранення дуже негативно вплинуло на його здоров’я і помер він від важкої онкологічної хвороби 19 серпня 1987 року.

На мою думку, якщо людину пам'ятають не тільки рідні, а й інші люди, наприклад односельчани, то можна зробити висновок, що життя прожито недарма. І що в майбутньому діти й онуки можуть пишатися таким корінням. Адже життя прожито і діло зроблено, я маю на увазі захист Вітчизни і добросовісна праця в повоєнні роки. Хоч і ідуть роки, але війна не забувається.  
Знову і знову озивається вона у свідомості поколінь, тривожить уяву, змушує замислюватися над трагедією і подвигом нашого народу.

Схиляємо в скорботі голови перед пам'яттю загиблих за нашу незалежність і мирне сьогодення, хто ціною власного життя наближав історичний День Перемоги.

**Юность, опаленная войной…**

**Шепеля Елеонора,**

учениця 10 класу Грушинськьої школи І-ІІІ ступенів

Первомайської районної державної адміністрації

Керівник: Ольховська Тетяна Олександрівна, заступник директора з виховної роботи

С каждым годом в Первомайском районе все меньше и меньше остается фронтовиков. Так, в нашем селе Дмитровка проживает на сегодня лишь два участника боевых действий: Бутенко Владимир Андреевич и Хоменко Николай Потапович.

**Николай Потапович Хоменко** родился 1 июля 1927 года в Змиевском районе Виловского сельского совета на хуторе Дептаны. В семье было четверо детей: две сестры и два брата. Отец, Потап Артемович, работал шофером в пожарном депо г. Мерефа. Мама, Ефросинья Романовна, трудилась на рядовых работах в колхозе.

С детства Коля познал тяжелый труд и жизненные невзгоды. Голодное и холодное было детство Николая. До Виловской школы было более двух километров, которые ученик преодолевал ежедневно в зимнюю стужу, идя через лес. Успел подросток до войны окончить лишь 5 классов. Помнит ветеран, как в их хутор вошли немцы, как начались мучения сельчан. Немцы бегали по двору и требовали «млеко». Вывели и забрали корову. Семья осталась без единственной кормилицы. Очень тяжелое настало время. Как пережили страшную, холодную и голодную зиму 1942-1943 года до сих пор удивляется ветеран. Рассказывает ветеран, как фашисты через полицаев известили всех мужчин окружных сел явиться в Тарановскую комендатуру. Полицай уведомил и отца Николая. «Когда мой отец подходил к комендатуре, опоздав на некоторое время, жители Тарановки предупредили его, чтобы он не шел, так как всех явившихся мужчин фашисты расстреляли»,- горестно вздыхает Н.П. Хоменко. Со слезами на глазах повествует ветеран о расстрелах эсэсовцами не только мужчин, но и женщин с детьми. Особенно зверствовали фашисты при отступлении в 1943 году.

Вспоминает ветеран, с какой небывалой радостью встречали все жители передовые части наших войск, которые с боями освободили их хутор от фашистской нечисти. В июне 1944 года получает Николай повестку явиться в Змиевской райвоенкомат. После недолгого собеседования направляют юношу в 163-й зенитный артиллерийский полк. Вскоре полк вел бои за освобождение восточной Латвии. Довелось Николаю Потаповичу хлебнуть горя в ходе проведения боевых операций. Как наводчик зенитного орудия стремился фронтовик сбыть хоть один немецкий самолет. И такой случай не однажды предоставлялся ему в ходе налета вражеской авиации. Но особенно запомнился молодому бойцу первый поученный опыт в боевой обстановке, первое свое боевое крещение.

Так, с боями полк освобождал многие населенные пункты Латвии. В одном из боев осколками сброшенной из самолетов противника бомбы боец был ранен в руку и ногу. К счастью, осколки не причинили столь большого вреда здоровью, но зарубки на теле остались на всю жизнь.

Особо запомнились фронтовику бои за освобождение города Виляны. В боях за освобождение Виляны принимала участие 7-я гвардейская стрелковая дивизия, которая взаимодействовала с 37-й стрелковой дивизией 2-го Прибалтийского фронта. Самолеты противника нанесли по боевым порядкам дивизий бомбовые удары. Но зенитчики артиллерийского полка, где воевал Н. П. Хоменко, прикрыли наступающие дивизии и сбили два вражеских бомбардировщика, вынудив остальных отвернуть в сторону.

День Победы встретил фронтовик в своем 163-м зенитном артиллерийском полку. До октября 1945 года находился полк в Латвии. Затем командование направляет солдата Николая Хоменко на обучение. После непродолжительного обучения продолжает служить фронтовик в 75-м отдельном танковом дивизионе. Последующие четыре года воинской службы проводи сержант Николай Хоменко механиком-водителем танка Т-34. Демобилизовался фронтовик в июне 1949 года.

Грудь фронтовика украшают ордена: орден Отечественной войны, орден «За мужество», многие медали, в том числе медаль «За победу над Германией».

**Владимир Андреевич Бутенко** родился 25 октября 1926 года в селе Пар-Шляховая Кегичевского района в бедной многодетной крестьянской семье, в которой подрастало четверо детей – три сына и дочь. Отец, Андрей Ефимович, и мать, Евдокия Павловна, работали в колхозе. С раннего детства на Володю обрушилось страшное, неслыханное горе. Мальчику не исполнилось еще и шести лет, когда на краю села Шевченково преступники убили отца, Андрея Ефимовича, за хлеб и продукты, которые он нес своим детям от своего отца из села Марьевка в село Пар-Шляховую. На всю жизнь семье Бутенко запомнился 1933 год, когда из-за неурожая многие люди голодали. Надежда выжить легла на плечи матери, Евдокии Павловны, которая рано утром уходила на работу в колхоз, а поздно вечером, обессиленная, возвращалась домой. Дети весь день оставались одни. Еды никакой не было. Дети ели лопушки, щавель, калачики, белую акацию и всякий бурьян. Но это старшие, Володя и Иван, а совсем маленькие, Федор и Рая, обессиленные не могли даже выйти в поле. Они день и ночь просили есть. Через несколько дней их не стало. Смерть ходила везде. Умирали в домах, на улице, на работе. Чтобы семье выжить, старшего брата Ивана забирает родной дед в село Марьевку, а Володя с мамой остаются вдвоем в Пар-Шляховой.

Несмотря на тяжелую жизнь, мама хотела дать образование своим детям. Так, в 1934 году Володя идет в 1-й класс неполной средней школы в своем селе. Успел подросток до войны окончить лишь 6 классов.

Помнит ветеран, как в их село вошли немецкая и румынская дивизии. Начали гоняться за птицей, другой немецкой живностью. Забирали продукты питания, теплую одежду. В их доме румыны открыли мастерскую и теперь очень часто в дом заходили немецкие солдаты чинить обувь. Подросток все это время проводил на печи, прячась от фашистов. Но сельчане верили: так долго продолжаться не может и освобождение придет. И оно, пусть ненадолго, но пришло. В мае 1942 года наши войска с боями вошли в село и заставили фашистов отступить до Краснограда.

К сожалению, в мае 1942 года наступление наших войск не достигло своей цели. Под Харьковом (от Барвенково до Крутого Лога) много наших дивизий попали в «котел». Горечь этого поражения с болью в сердце восприняли не только воины, которые дрались с врагом на земле Харьковщины, но и жители всех сел нашего района.

Вспоминает ветеран, что в дни отступления многие красноармейцызаходили в их двор к колодцу попить воды. Запомнился Владимиру Андреевичу на всю жизнь один из таких майских дней 1942 года. «Налетели самолеты черными крестами и начали сбрасывать бомбы на боевую технику и личный состав отступающих наших войск. От взрывов содрогалась земля. Слышались стоны и крики раненых. Горели дома, вспыхивали автомобили, село заволокло дымом и пороховой гарью. Мама, я с братом и один из отступающих солдат спрятались в погребе, который был для нас в такое время бомбоубежищем. Прямым попаданием бомба разворотила погреб. Когда односельчане раскопали землю, то обнаружили бездыханными тела мамы, брата и красноармейца. Друг мой, Корней Бондаренко, кричал: «Ищите Володю, он также был в погребе». После дальнейшей расчистки завала только через 6 часов откопали меня, был я без сознания. Позже я узнал, что спасла меня опора перекрытия, которая одной стороной обрушилась и придавила мне ноги, а другой – осталась лежать на верху ямы. Люди облили меня водой и, поднимаясь, я ужаснулся увиденному. Вокруг все сгорело, дом был полностью разрушен. Сердобольные сельчане принесли мне рубашку, брюки. Так я остался круглым сиротой. Жил я у дяди, брата отца, в селе Марьевка. После перенесенного ужаса мне отобрало речь, и я не мог ходить. Только спустя год снова начали двигаться ноги, и восстановилась речь» - с горечью вспоминает В. А. Бутенко.

Встречаясь с ветераном, мы удивлялись, что пришлось пережить, уже начиная с детских и юношеских лет Владимиру Андреевичу. Самой судьбой предначертано ему было испытать горькую чашу страданий, потеряв родных и близких людей, чудом самому остаться живым…

И все же долгожданное освобождение от фашистской нечисти приближалось. В феврале 1943 года наши войска снова с боями выбили фашистов из села. «Был очень кровопролитный бой. Немцы бросали на наши войсковые подразделения эсэсовцев. Было большое количество танков. Бои за село велись с переменным успехом. Однако и на этот раз освобождение села было кратковременным. В середине февраля противник перешел в контрнаступление, и село снова заняли фашисты. «Запомнился случай, - делится воспоминаниями В. А. Бутенко, - когда уже после боя отстали от своих подразделений три наших бойца, и моя приемная семья укрыла их на чердаке дома, потому что в доме расположились пять немцев. Когда немцы улеглись спать, я покормил бойцов и по противотанковому рву проводил их за село».

Особо горестно вспоминает В. А. Бутенко те дни сентября 1943 года, когда, отступая, фашисты почти полностью сожгли село. «На все село осталось лишь пять хат. Уцелела и хата моего дяди, где я жил, так как была крыта железом, но внутри дома все выгорело. Фашисты расстреливали людей, устраивали облавы, не жалели ни женщин, ни детей», - рассказывает В. А. Бутенко.

Но освобождение пришло. На этот раз навсегда. Село было полностью освобождено от фашистов. Настал, наконец, тот день, которого с нетерпением ждали все сельчане. Вскоре призывается Владимир Бутенко полевым военкоматом в действующую армию и распределяется в 9-й армейский запасной полк. После непродолжительного обучения направляют юного бойца в конце 1944 года в 33-ю гвардейскую Севастопольскую стрелковую дивизию в 84-й гвардейский стрелковый полк автоматчиком.

Со своими боевыми товарищами Владимир Бутенко освобождал народы Европы, вел бои в Восточной Пруссии за город Пиллау. Для разгрома противника в Восточной Пруссии первым перешел в наступление 3-й Белорусский фронт, который уничтожил тильзитско-инстербургскую группировку противника. В составе 11 танкового корпуса автоматчики роты, где воевал Владимир Бутенко, порвали мощную оборону противника и устремились к Балтийскому морю.

Гордится ветеран, что в уничтожении в Восточной Пруссии 25 германских дивизий, во взятии в плен 220 тыс. солдат и офицеров противника, в захвате 15 тыс. орудий и минометов, 1442 танков и штурмовых орудий, 363 боевых самолетов принимал участие и он, боец-автоматчик Владимир Бутенко.

День Победы встретил Владимир Андреевич на передовой линии фронта под г. Пиллау (ныне Балтийск). С того времени прошло уже почти 70 лет, а ветеран до сих пор помнит фамилию своего взводного – лейтенанта Цыбулько, который первый объявил бойцам о таком радостном, долгожданном событии.

Великая Отечественная война окончилась, но не для Владимира Андреевича Бутенко. Направляют бойца в учебный батальон, а затем их подразделение перебрасывают в город Ржев Калининградской области. Помнит ветеран, как под Волоколамском их взвод стягивал на переплавку подбитые «тигры». В мае 1947 года формируется отдельная зенитно-пулеметная рота крупнокалиберных пулеметов и направляется в Воронежскую область, а затем в Московский военный округ г. Вышний Волочок. Демобилизовался боец В. А. Бутенко в октябре 1950 года. Вот и настало то время, которого так долго ждал…

Уходил на фронт 18-летним юношей, а возвратился 24-летним, возмужавшим в боях, стройным, красивым, с медалями на груди парнем. Награжденный Владимир Андреевич Бутенко орденами «Отечественной войны 2-й степени» и «За мужество», многими медали.

Прошло 70 лет со времен Великой Отечественной, но не могут забыть наши ветераны своей юности, опаленной войной, пройденных фронтовых дорог… Пусть всегда улыбается вам счастье, защитники Отечества, славные труженики. Заслуживает всяческого уважения ваш жизненный принцип: любовь к своей Родине, к своим родным, к своей земле.

**НЕ ЗІГНУЛАСЬ В РОКИ ЛИХОВІСНІ**

**Шиптенко Вікторія**,

учениця 10 класу Новобурлуцького навчально-виховного комплексу

«дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа I-III ступенів»

Печенізької районної ради Харківської області

Керівник: Мутазаккі Тетяна Михайлівна, учитель історії

Скільки існує людство, стільки й ведуться війни. Різні часи, різні масштаби, різна зброя – але суть одна. Війна – це обірвані мрії про майбутню професію, сподівання на довге й щасливе життя. Це останній потиск руки, останній поцілунок, останній погляд найближчої, найдорожчої людини. Вона відгукується в серцях, оскільки немає жодної української сімї, якої б не торкнулася війна, хто б не втратив у цьому пеклі близької людини. Надто боляче сприймаються події 70-річної давнини сьогодні, коли Україна потерпає від «братньої допомоги» Кремля. І тим потрібніше, на мою думку, сьогодні вивчати події Другої світової війни. Залишилося ще чимало недописаних сторінок про її учасників, про труднощі лихої доби, долі людей, у кожного з яких було своє поле бою.

Історію тих лиховісних подій наше покоління знає з кінофільмів, книжок, археологічних розкопок. Але найбільшим скарбом, я вважаю, є спогади очевидців. Щоб зберегти пам'ять про героїчне минуле наших земляків, учні школи беруть активну участь у зборі матеріалів про історію нашого села в роки війни, про солдат, похованих в братській могилі, про односельчан-учасників бойових дій, і тих, хто наближав Перемогу своєю працею в тилу.

Саме про жінок – героїв тилу, я хочу повести сьогодні мову. Війна довела, що жінка – людина сильна. В цей нелегкий час вона бачила сенс свого життя в праці, яка могла б допомогти чоловікам перемогти ненависного ворога. Війна й сьогодні живе в їхній памяті, як найстрашніший гіркий спогад.

Багацькій(Стадник) Ганні Іванівні, жительці села Новий Бурлук, у 1941 році виповнилося 19 років. Як і всі дівчата в її роки мріяла про щасливе подружнє життя з коханим чоловіком. Ця мрія здійсниться, але значно пізніше, в 1946 році, коли її коханий, Багацький Федір Іванович, з численними пораненнями та відзнаками, повернеться додому із фронту. А зараз була війна…

З її початком Федір Іванович пішов захищати Батьківщину, а Ганна Іванівна залишилася вдома. 11 червня 1942 року село Новий Бурлук було окуповане німецькими загарбниками. Німці в нашому населеному пункті пробули недовго. Пішли далі, на схід. Щоправда встановили свою владу, призначили начальника поліції, Кизима Миколу Івановича, і старосту, Редька Олисея. Деякі місцеві жителі в окупації перейшли служити до німців. Окупаційна влада змушувала жителів села працювати на потреби вермахту. Зокрема примушували їх очищувати зерно для відправки в Німеччину. А в кожної жінки вдома сиділа купка голодних дітей. Якщо когось впіймають на крадіжці зерна, то забирають в поліцію і б’ють. Але материнське почуття до голодних дітей пересилювало страх. Трудівниці вирішили перехитрити поліцаїв. Ганна Іванівна порадила жінкам на роботу поверх куфайок одягати чоловічі пальта з розірваними кишенями, в які потім насипали зерно. Так можна було винести майже відро і врятувати своїх дітей від голодної смерті. А так, як жінок багато працювало, то це відразу стало помітно. «Другого дня сотенний Петро Ілліч вбігає в сарай і кричить: «Хто вам дозволив брати зерно?» «Я»,- відповіла Ганна Іванівна. А він налетів на мене, як коршун, хапає за рукав: «Ходім в поліцію!». З переляку вхопилась за стовп. Сотенний смикає мене, чую в мене тріщить куфайка, коси. Жінки стали плакати, а озватися не можна. Сотенний захекався, нічого зі мною не вдіє. І я біля стовпа ледве дихаю. Обертаюся і кажу: «Ну, гад, повернуться наші, то перша куля буде тобі! В лоба!» Сотенний збліт, вибіг з сараю. Жінки обіймають мене, плачуть: «Це через нас тебе битимуть поліцаї!». Через п’ять хвилин входить сотенний, ласкаво кличе: «Галю, йди сюди, я хочу з тобою поговорити». Я вийшла. Він каже: «Галю, я на тебе розгнівався, що ти так сказала. Невже повернуться наші?» Кажу: «Повернуться і скоро!» Сотенний каже розгублено «Тоді я пропав! Ви видасте мене. Галю, я з твоїм батьком був у хороших відносинах, разом з ним у церковному хорі співали». «То ви такого хорошого товариша доньку побили?» - і пішла від нього до жінок». Ганна Іванівна була з числа тих безстрашних жінок, про яких російський поет сказав: «коня на скаку остановит, в горящую избу войдёт».

Ганна Іванівна ще в довоєнні роки була секретарем комсомольської організації. І продовжила виконання своїх обов’язків у воєнні роки. З рук комуніста Пилипенка Артема Івановича, який був зв’язаний з печенізькими партизанами, вона отримувала листівки. Разом з іншими комсомольцями: Лозовим Павлом, Пилипенком Павлом, розклеювали їх вночі. Тому не випадково Ганна Іванівна була в списку на повішання, який склали поліцаї. Але цього не сталося, так як другого дня по подіях в сараї в село прибув радянський каральний загін. Він зупинився в будинку стадника Якуші, бо в нього була велика хата. Туди скликали всіх потерпілих, яких били поліцаї. Провели сюди й сотенного. Почалися допити. Першою викликали Чугай Надію Іллівну – хоробру жінку. Вона розповіла про все, що витворяли поліцаї в селі. Допитували багатьох, в тому числі й Ганну Іванівну. Після допитів сотенного забрали радянські бійці, і більше його ніхто в селі не бачив.

Після визволення села в окрузі залишилось багато померлих бійців. Ганні Іванівна разом з іншими жінками довелося знайти 14 радянських бійців, що визволяли село Новий Бурлук, в Гайку за вулицею Правда. Сповістили сільську раду і поховали бійців спершу на кладовищі, біля церкви, а потім перепоховали у братську могилу. Ім’я одного бійця вдалося встановити за листом, який знаходився при ньому. Цим солатом виявився Лисковцев Яків Васильович, 1910 р.н. Ганна Іванівна написала листа рідним солдата, на який вони відповіли, а згодом, в 1950-х роках, навіть приїхали на могилку, відвідали місце його загибелі та взяли звідти грудочку землі на пам'ять.

Після звільнення населеного пункту розпочався процес відновлення господарства. Ганна Іванівна пішла працювати трактористом в Артемівську машинно-тракторну станцію. За короткий весняний час 1943 року щойно відновлена МТС обробила сотні гектарів ріллі. Умови праці були нелегкими, а часто й небезпечними. На полях ще траплялися випадки виорювання мін, снарядів, гранат. Працювали без вихідних, вдень і вночі, часто не зовсім ситі, не досить одягнені і взуті, без дозволу покинути МТС.

Нелегко було, та не жалілись, розуміли, що в умовах війни, близькості фронту, інакше не могло й бути.

Летять роки… Літа, хвороби, незгоди, велика кількість різноманітних подій стирають з пам’яті сучасників тих лиховісних літ прожите і пережите. Все менше спогадів, все менше знайомих облич. Але ми завжди будемо вдячними нашим односельчанам, які своєю вірою, своїми діями стали для нас взірцем в боротьбі з ворогом.

**PОЗИ ДЛЯ СЕНЬЙОPИ PАЇСИ**

**Щеголєва – Кравченко Наталія Анатоліївна,**

керівник гуртка «Географи краєзнавці» Дергачівського Будинку дитячої та юнацької творчості Дергачівської районної ради Харківської області на базі Ветеринарного НВК «ЗШ –ДЗ»

Дергачівської районної ради Харківської області, вчитель географії

Сучасний період розвитку України супроводжується зростанням зацікавленості суспільства до минулого. Серед багатьох подій останнього необхідно особливо виділити період Другої світової війни, у ставленні до подій якого й до цього часу має місце значна емоційна та ціннісну забарвленість, конфліктність у тлумаченні.

Ще в 1945 році О.Довженко у своєму щоденнику писав, жахаючись тій руїні, яка постала на рідних землях, що Україна «втратила сорок відсотків дітей своїх убитими, спаленими, покатованими, засланими в заслання, вигнаними в чужі землі на вічне блукання.

Про долю однієї такої українки і йтиме мова в моєму дослідженні… Все життя я називала її своєю хрещеною, хоча вона була хрещеною моєї мами, хоча про це я взнала коли подорослішала. Все це буде потім. А спочатку був вересень 1941 року…

У літку 1941 року німецькі війська вступили на територію України, а в вересні були вже на території Харківської області. Там в селі Петрівське Балакліївського району зі своєю сімє’ю проживала проста українська дівчина Катерина Ханіна. 1942 року її як і багатьох дівчат цього віку забрали до фашистської Німеччини в неволю на роботи.

Катерину Ханіну та решту полонених дівчат які залишилися живими відправили на роботи до заводів Ліхтенберга. Фашисти були жорстокими – часто охоронці знущалися над молодими дівчатами, били палицями, ґвалтували їх. Деякі не витримували та накладали на себе руки, деякі жили та терпіли все заради тих, хто залишився вдома. Доля була доброю до Катерини – їй вдалося вижити. Але життя там було нестерпним, бо думка завжди була вдома - там де залишилися пристарілі мама та тато.

В цей час доля зв’язала дві долі - моряка з Італії Маріо Сініскалькі та простої української дівчини Катерини Ханіної. На той час італієць Маріо потрапив на роботи до заводів Німеччини, яким було ніким замінити робітників, які пішли солдатами на фронти війни. Вони довгий час придивлялися одне до одного, а потім Маріо попрохав Катю навчити його російській та українській мові. Катерина з радістю допомогла йому в цьому.

Так фрау Мензель стала «хрещеною матір’ю» сина Маріо та Катерини Стефано, який народився 1943 року. Як кажуть у нас в Україні – світ не без добрих людей…Жінка пробула з дитиною вдома не довго, бо потрібно було йти працювати, щоб не було проблем на роботі. Подруги та фрау Мензель приносили дитину Катерині на завод, щоб вона змогла погодувати його.

1944 році коли Німеччину почали ділити на частини союзники, Ханіна потрапила зони дій радянських військ. Маріо потрапив до американцв, які депортувати його до Італії. Лише до долі маленької дитини не було клопоту жодної з сторін – його доля була байдужа на фоні ландшафту спотвореного війною.

Маленький Стефано лежав на кроваті коли сталінські людожери зайшли до кімнати Катерини. Вона почала прохати щоб її залишили з чоловіком та сином. Коли вона вимовила, що в неї чоловік італієць, радянські «визволителі» без розмов забрала її з собою.

Стефано знайшла фрау Мензель, яка побачила на його руці прізвище та ім’я батька. Вона побігла до ешелону в якому відправляли Маріо до Їталії. Фрау Мензель передала йому дитину. Маленького Стефано передавали з рук в руки, тому тут і знадобилася бірка з прізвищем батька. Так в 1944 році Катерина втратила не лише коханого чоловіка а й сина.

Українську дівчину Катерину Ханіну «визволителі» засудили до 10 років позбавлення волі за зраду. Її ешелон з Німеччини пройшов через Харків, але не зупинився. Він помчав далеко на схід де відбувала покарання Катерина на протязі 10 років.

Життя Катерини йшло, поступово налагоджувалося. Вона почала працювати в радгоспі. Та що б вона не робила і де б не працювала в її голові крутилося лише одне : «Синочку мій ріднесенький, серце твоєї матінки на кусочки крається, душа від горя розривається. Проклята війна, що ж ти накоїла, сина з матір’ю розлучила. Хто ж мені в цій біді допоможе, скаже, як на білому світі жити, працювати, коли ніхто про тебе не знає. Навіщо ж ти доленька наді мною поглумилася, з чоловіком та сином розлучилися».

Але завдяки тому, що її син Стефано все своє життя не полишав надію на зустріч з мамою, та під час візиту М.Горбачова до Італії звернувся до його дружини Р.Горбачової, 1987 році відбулася зустріч Катерини Давидівни зі своїм сином Стефано. Ця зустріч сталася завдяки допомозі жінці першого й останнього президента Радянського Союзу.

Катерина та Маріо стали перед Богом та їх обвінчали у 1990 році в селі Петрівське Балакліївського району Харківської області. Потім щаслива жінка з сином та чоловіком переїхала до Італії. Там вона прожила останні, але щасливі 15 років. Нажаль в 2005 році її не стало… Земля їй буде пухом. ЇЇ останніми словами були – хай ніхто не повторить жахливий шлях війни!

**ФРОНТОВІ ЛИСТИ**

**Щепілов Ігор**,

учень 8-А класу Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 70

Харківської міської ради Харківської області

Керівник: Третяк Лідія Олександрівна, вчитель української мови та літератури

*Ці листи епохи війни,*

*Що зберігаються в сімейних архівах,-*

*На папері політ жовтизни,*

*І потерті до дірок на згибах…*

*Ігор Фролов*

Мудрість віків зберігається в книжках, а багатство народної душі — у пам’яті, у серці, у вчинках. Як не можна уявити дерева без коріння, яке напоює його цілющою вологою та живильними соками, так і людство – без пам’яті. Людина успадковує надбання попередніх поколінь, давні сімейні традиції від рідних, близьких людей, тому має знати якомога більше про свою родину. Завдяки бабусі я отримав чимало інформації про своїх прадідів, знаю про своє коріння.

Валентина Анатоліївна, моя бабуся, розгортає зошит, і вкотре, дивуючись з мого почерку, говорить: «У нашій родині всі писали каліграфічними літерами». Потім виходить до сусідньої кімнати, а через декілька хвилин повертається зі скринькою. Я сідаю поруч, зазираю всередину. Там пожовтілі від часу листи з фронту.

Фронтові листи…Вони нескінченно дорогі для нашої родини. Ці листи – тонесенька ниточка, що зв’язує мене з моїми прадідусями. З хвилюванням і обережністю беру до рук реліквію. Конверт-трикутник - звичайний зошита листок. На трикутнику красивими літерами написана адреса: Курська обл.. Мікояновський район, совхоз «Тракторист», Первомайське відділення, Баришенській Прасковії Степанівні. Відправник Баришенський П.М. 19219-Г. На зворотньому боці штамп: «Перевірено військовою цензурою 05168».

Розгортаю лист і починаю читати: «Здравствуйте, дорогие мои родители. Горячий привет Вам… Жив здоров, чего и Вам желаю, любящий Вас… Прощайте. 22/09 – 1943г.»Лист короткий, стриманий, написаний простим олівцем, охайно, розбірливо, рівним каліграфічним почерком. Про що думав прадід Павло, коли, схилившись над аркушем паперу, квапливо складав листа матері, бабусі та брату додому? Мабуть, багато чого хотів розповісти про солдатське своє життя, прагнув поділитися своїми радощами й прикрощами, бідами й перемогами. Але чи варто писати про безсонні ночі, про шквал фашистських обстрілів, схожих на свинцевий град, про голод і холод у тил, де вистачає своїх бід? Головна його турбота – заспокоїти близьких, повідомити, що живий - здоровий, воює, б'є ворога, запевнити, що повернеться з перемогою

Листи допомагали вижити на війні, витримати, вступити в лютий, непримиренний бій з ворогом. Зв'язок з рідними, впевненість, що ти захищаєш свою сім'ю, що тебе чекають, давала сили воювати й вірити в перемогу. І кожна звісточка з фронту - це світло у віконці для родини. Листи зберігали тепло рідних рук і сердець, яке зігрівало душу, опромінювало будні, надавало сили, надихало на працю.

Беру ще один лист. Читаю. Прадідусь Павло повідомляє, що списався з татом, який живий і зараз у госпіталі, поранення неважке, тому турбуватися не варто. Це після двох років мовчання! Нарешті сім’я дізналася, що їх тато живий! У наступному листі радісна новина: родина, що була в окупації, звільнена. Ще лист, ще…У них стільки турботи, доброти, любові, за якою приховане грізне дихання війни. Прадідусь Баришенський Павло Миколайович так і не повернувся з війни.

Сам час визначив долю фронтових листів - бути історичною цінністю. У них сама історія, велич і трагедія Великої Вітчизняної війни. Нині люди вже не пишуть один одному таких листів, а шкода. Мені б дуже хотілося, щоб мої однолітки пам'ятали про своє коріння, про роки війни й про дивовижні людські відносини. Листи від прадіда Павла я буду берегти як сімейну реліквію.

У переважній більшості не збереглися листи тих, хто повернувся живим. Не залишилося жодного листа прапрадіда Баришенського Миколи Івановича, який пройшов усю війну, повернувся в 1945 році. Життєва логіка: навіщо зберігати листи, кому вони потрібні, коли ось він сам, обпалений вогнем війни, а груди прикрашають численні нагороди.

Війна закликала взяти до рук зброю не тільки чоловіків, а навіть дітей. Моєму прадіду Баришенському Анатолію Миколайовичу, 1931 року народження, було лише 11 років, коли йому довірили з обрізом у руках охороняти колгоспні поля. Чого тільки не довелося пережити малому хлопчині, але все витримав, вижив. Коли ж після війни повернувся батько, Микола Іванович, життя потроху стало налагоджуватися. Хоча не було часу на відпочинок ні у батька, ні у сина, потрібно було повертати до життя село, допомагати людям, які перенесли стільки випробувань. А це було завдання не з простих. І посада голови колгоспу покладала на демобілізованого воїна подвійну відповідальність.

Змужнів Анатолій, захотілося юнакові відправитися працювати до великого міста. Доля привела до Харкова, де він і зустрів свою єдину любов – мою прабабусю Олександру Василівну, вони разом працювали на Харківському тракторному заводі. Їхню справу продовжили моя бабуся, Щепілова Валентина Анатоліївна, а пізніше і моя мама.

Із нагород у прадідуся Баришенського Анатолія Миколайовича ціла колекція ювілейних медалей. Його часто запрошували виступити перед учнями шкіл району. Одна з таких зустрічей запам’яталась мені. Я навчався у 2 класі, коли прадідусь прийшов до нас на класну годину, його цікава розповідь до сих пір збереглася в моїй пам'яті. Анатолій Миколайович – надзвичайно скромна людина. Бабуся розповідала, що своє посвідчення учасника Великої Вітчизняної війни він отримав, мабуть, одним із останніх. Вважав, що свідків його юнацьких літ не можна знайти. Та коли наважився звернутися до військкомату, виявилося, що у його картці все зафіксовано, де був, чим займався під час війни.

Часів не вибирають, у них живуть і помирають...У такі нелегкі часи жили мої рідні. Я пишаюся, що виріс у такій родині. Я збережу у серці пам’ять, а сімейні реліквії передаватиму з покоління до покоління, як найцінніший скарб, як найбільше надбання кількох поколінь.

**ШЛЯХАМИ СПОГАДІВ ПРО ВІЙНУ**

**Ярмолюк Андрій,**

учень 9 класу, Ленінської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів,

Красноградської районної державної адміністрації Харківської області

Керівник:Ярмолюк Наталія Вікторівна, вчитель історії та географії

Минають роки. Відлітають у вічність. Минуло стільки років відколи замовкли останні постріли гармат,настала тиша,прийшов на нашу землю мир довгожданий, вистражданий, оплачений найвищою ціною людського життя. Все далі відходять грізні і важкі роки Великої Вітчизняної війни, але не згасає пам'ять про тих, хто не шкодував своєї крові, свого життя. Кожен із нас поділяє думку, втілену в словах : «Ніщо не забуто, ніхто не забутий!»

Роки … Скільки б їх не минуло, не зітрутьу народній памяті світлі імена тих, хто віддав своє життя за незалежність нашої Вітчизни . Не забули своїх героїв-воїнів і наші односельці. Золотими літерами вписані їх прізвища та імена в книзі «Вічної слави ». Їх імена викарбувані на братській могилі. Над нею височить пам’ятник молодому солдату, який оберігає вічний сон своїх побратимів.

Наша мала батьківщина славиться своїми людьми, які зробили багато хороших справ, що запам’ятаються надовго. Дорогою ціною дісталась нам перемога. Країна втратила мільйони кращих синів і дочок,які віддали своє життя у боротьбі з ворогами на фронтах Великої Вітчизняної війни заради нашого майбутнього.

Землі потрібні пісні, вірші та квіти. Щоб на нашій прекрасній планеті жили прекрасні люди, щоб до густих садів і білих будівель завжди повертались лелеки, з появою яких у людей з являється спокій і радість від миру на рідній землі. День сьогоднішній нерозривно пов'язаний з учорашнім, і кожен слідна землі , і нинішня радість , і небо безхмарне, і щасливе життя-це ваш слід на землі, наші ветерани.

День 9 травня 1945 року назавжди ввійшов в історію, як всенародне свято – День Перемоги.

У цей день ми схиляємо голови над світлою пам’яттю загиблих синів і дочок, стійких і хоробрих солдатів, партизанів, усіх відомих і невідомих героїв, які віддали своє життя у боях за свободу і незалежність нашої Вітчизни.

**НАПРЯМ «ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ»**

**СПРАВЖНІЙ ПАТРІОТ**

**Адамова Дарія**,

учениця 10 класу Кобзівського навчально-виховного комплексу

(загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів – дошкільного навчального закладу)

Красноградської районної державної адміністрації Харківської області

Керівник: Адамова Алла Миколаївна, учитель української мови та літератури

Дана робота – спроба висвітлити коротке, але яскраве життя випускника навчального закладу 2002 року, який пішов добровольцем у зону АТО з перших днів, - Дейнеги Сергія Євгеновича. Світла пам'ять про героя й справжнього патріота назавжди збережеться в серцях односельців. У лихі часи залишився воїн вірний присязі й помер за рідну землю. На війні солдатів дістають не лише кулі, часом від страшної дійсності, від великих навантажень і болючих утрат зупиняються їхні серця. Але Герої не вмирають, бо серце болить за рідну країну, яку хочуть спаплюжити якісь мерзотники. Сергій хотів, щоб всі ми нарешті зрозуміли, що для її захисників Україна сьогодні – понад усе. Справжні патріоти повинні вступати до ЗСУ та добровольчих батальйонів, щоб захистити Україну від бандитів і найманців. І, можливо, тоді в нас все буде добре.

**РУДЕНКОВ АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ**

**Багмут Вікторія**,

учениця 6 класу Мереф’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7

Харківської районної ради Харківської області

Керівник: Кольяк Валентина Мусіївна, педагог-організатор

Мереф’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 Харківської районної ради

Харківської області

Багато років Україна не знала війни. Та біда прийшла і в наш дім. Не найкращі часи переживає зараз наша держава. Неоднозначні події змінюють одна одну. Слова «Мирне небо, «Слава героям», «Цілісність держави» набули нового і особливого змісту. Не обійшла війна і наш дім.Сталося так, що проживаючи на Харківщині в мирні дні, мій брат пережив справжні воєнні будні.

Руденков Андрій Сергійович народився 29 липня 1995 року в селищі Селекційне Харківського району Харківської області в сім'ї робітників. Навчався в Мереф'янській загальноосвітній школі 1-ІЙ ступенів № 7 з 2001 по 2010 рік.

У період навчання активно захоплювався футболом, був вправним гравцем, неодноразово отримував за свою гру нагороди та відзнаки від керівництва Мереф'янської школи №7, від Мереф'янської міської ради та Харківського районного відділу освіти.

Після закінчення 9 класу продовжив навчання в коледжі міста Мерефа, де здобував робітничі спеціальності.

Починаючи з 2013 року Андрій Сергійович поступив на військову службу до лав української армії на умовах контракту. Військова частина розташована в селищі Рогань Харківської області. Багатогодинні тренування у військовій частині ще більше загартували Андрія.

Зараз він має військове звання -старший солдат. Під час проходження військової служби двічі був задіяний у АТО на сході України. Необхідно було доставити терміново допомогу, на яку так чекають бійці, що відстоюють цілісність нашої країни, ведуть боротьбу за волю і кращу долю України.Дорога в Ато пройшла без особливих негараздів. Та прибувши до місць, де проходили бої з терористами, довелось побачити іншу землю, землю политу кров'ю її синів.Затриматись довелось на декілька тижнів, бо ешелон автомобілів, в якому перебував і сам Сергій Андрійович Руденков потрапив під обстріл.

Бої йшли між українськими військовими та терористами і місцевими «ополченцями». Товариш Андрія, який знаходився поруч нього, був поранений в обличчя осколком від снаряду. Сам Андрій, на щастя, залишився неушкодженим, та побачене і пережите на папері не передаси. Він особисто бачив, як війна калічила юнаків та безжально забирала їх молоді життя. Хтось допомагає захищати країну зі зброєю в руках, хтось допомагає фізично і матеріально, Андрію випала місія доставити допомогу бійцям, та все одно доводилось освоювати різну воєнну техніку.

Ми знали, що наперекір оголошеному перемир'ю, бойовики кожної миті могли нанести удар по наших військах. То були і обстріли з мінометів, і вогневі удари із танків. Тому ми мали бути завжди напоготові, щоб допомогти нашим українським військовим відбити напад. Коли дорога з АТО до Харкова була відкрита та тимчасово захищена від обстрілів, колона автомобілів, в якій знаходився і Сергій повернула знову до Харкова. За героїчно проявлену витримку під час перебування в зоні Ато Руденков Андрій Сергійович нагороджений медаллю «За відвагу».

Зараз Андрій продовжує проходити службу у військовій частині в селищі Рогань. І ми знаємо, що Україна для нього була і буде понад усе..Ми можемо бути впевнені, що страждальна наша держава вистоїть та переможе у святій своїй боротьбі, бо на її захисті стояли і стоять сильні і мужні воїни.

**МІЙ ГОЛОС ПРОТИ ВІЙНИ**

**Бражко Мирослава**,

учениця 9-Б класу, Люботинської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 4

Люботинської міської ради Харьківської області

Керівник: Іванченко О.А, вчитель історії та правознавства

«Українське питання» та загострення між цивілізаційної конфліктності є випробуванням як для країн-світових лідерів, так і для країн, які так чи інакше були втягнуті у вирішення української кризи, а також міжнародних інститутів.

Україна - країна, територіальну цілісність і державний суверенітет якої гарантували США, Франція, Великобританія і Російська Федерація. Внаслідок агресії Росії в Криму, а згодом - на Сході України, зруйнована система міжнародних договорів, післявоєнна система безпеки, знову виникли лінії поділу в Європі.

Загострилась проблема невизнаних територій - Придністров’я, Абхазії, Південної Осетії, ЛНР/ДНР - так званої «Новоросії».

Позиціонування країн по українському питанню розділило світ на дві опонуючи групи - Росія-США і союзники, що використовують воєнну риторику.

Україна стала уособленням загрози світової війни та викликом світовому порядку. Україна сьогодні ризикує перетворитись на простір нового геополітичного розколу в центрі континенту. Я вважаю, що подальша ескалація конфлікту та неспроможність провідних держав забезпечити його політичне врегулювання поверне ситуацію на континенті до часів «холодно війни».

Ризики масштабного збройного конфлікту в регіоні за участі «ядерних держав» істотно зростуть.

Консерватизм міжнародних безпекових інституцій загрожує європейській та світовій безпеці. Мають бути подолані кризові явища, зокрема інституційна неспроможність ООН, Рада Безпеки ООН у питаннях попередження та врегулювання збройних конфліктів.

На мою думку, сьогодні врегулювання українського конфлікту мирними, дипломатичними засобами з огляду на важкі людські та економічні втрати є єдиним виправданим шляхом.

Соціально-політична нестабільність всередині держав - нова зброя сучасних війн. Подібно до того, як національні держави колись мобілізували внутрішні ресурси для здобуття глобального впливу, тепер вони повинні мобілізувати глобальні ресурси, щоб гарантувати внутрішню соціально-політичну стабільність.

Демонструючи інституційну слабкість Україна стає потенційною жертвою для зовнішньої агресії. Водночас, країна виявила спроможність до збройного супротиву агресору, виявляючи патріотизм, відданість громадянського суспільства ідеям державної незалежності.

Збройний конфлікт на Донбасі ставить під удар стабільність світоустрію. Інтернаціоналізація цього конфлікту може перетворитися на масштабну європейську війну, в якій не буде переможця. Таким чином мають рацію ті, хто вважають що в цього конфлікту немає і не може бути воєнного рішення. Заклик до політичного врегулювання конфлікту є у документах і заявах ЄС, ПАРЄ, представників НАТО та ОБСЄ, лідерів держав що підписали Будапештський меморандум, усіх держав-партнерів України.

Вже зараз бойові дії призвели до гуманітарної катастрофи: тисячі жертв серед мирного населення, більше мільйона біженців, зруйновані десятки населених пунктів та інфраструктура регіону, планомірно знищуються економічні та соціальні об'єкти. Голод, холод, злидні, безробіття, насильство і кримінальне свавілля, страх і відчай мирних громадян – це нова реальність на Донбасі, породжена війною.

У цій критичній ситуації необхідно забезпечити три взаємозв'язаних умови подолання конфлікту:

По-перше, забезпечити діалог і переговорний процес на двох рівнях одночасно - національному (за участю конфліктуючих сторін) і міжнародному.

По-друге, організувати міжнародну миротворчу місію, що гарантуватиме дотримання умов досягнутого миру на перехідний період, який буде визначений новим мирним планом.

По-третє, широкий національний діалог про умови та перспективи забезпечення суверенітету, цілісності та єдності країни, розвиток місцевої демократії на базі самоврядування, посилення гарантій громадянських прав і

свобод.

Війна має бути зупинена. Мир, компроміс, відновлення нормального життя регіону і всієї країни – ці цілі можуть об'єднати всіх українців і зупинити катастрофу, що насувається.

**Генерал Нацгвардії С.П. Кульчицький в спогадах вихованців**

**Брендак Руслана**,

учениця 10 класу Студенокського навчально-виховного комплексу   
Ізюмської районної ради Харківської області  
Керівник: Сухомлин Т. М., керівник гуртка «Юні музеєзнавці»  
 Студенокського навчально-виховного комплексу   
Ізюмської районної ради Харківської області

* Кожна людина з великою любов’ю і душевним трепетом згадує те місце, де вона народилася, де промайнуло її дитинство, дитинство з дивосвітом-казкою, з материнською ласкою у затишній батьківській оселі. То родинне вогнище, маленька батьківщина кожної людини. То її велике «Я», з якого починається людина, родина, батьківщина і вся наша велична й неповторна у світі Україна.
* Чи могла передбачити наша Україна, що на двадцять третьому році незалежності вона знову буде стогнати від куль. Знову буде насипати могили над своїми полеглими синами.
* Дні і ночі з листопада 2013-го до лютого 2014 року назавжди вкарбуються в нашу історію. Україна вийшла на майдани і вулиці за свою честь і свободу, за гідність держави і людини, за право бути рівними у колі вільних народів світу. Три місяці стояв український Майдан. 22 січня на барикаді розстріляли першу жертву непроголошеної війни за волю: студента Сергія Нігояна. Почалось «полювання» на активістів Майдану. Наприкінці протистояння рахунок убитих і поранених сягнув далеко за кілька сотень.
* Їх нарекли Небесною Сотнею – тих, хто поліг з вірою у вільну Україну, українців, які загинули у Києві на Майдані, вулицях Грушевського та Інститутській. Гинули за честь, за волю, за право бути народом – джерелом і мірилом влади у власній державі, за країну, в якій не страшно жити і народжувати дітей.
* Ще довго-довго з покоління в покоління будуть передавати батьки синам і дочкам, а ті своїм дітям спогади про тих, хто залишив життя земне у 2013-2014 рр. Ця подія сколихнула весь світ, не залишила байдужою жодної душі.
* Це все було. Це наше минуле. Але сьогодні твориться історія, учасниками якої є ми самі. І від кожного з нас залежить доля нашої Батьківщини. Сьогоднішні події в Україні не дають спати кожному свідомому українцю. Знаємо, що на сході нашої держави проходить антитерористична операція, непроголошена війна. Сьогодні, як ніколи, ми повинні допомагати своїй державі, щоб вона була нероздільною, щоб ми мали свою Батьківщину. Ми повинні підтримувати своїх воїнів, які гинуть від куль ворога, захищаючи нас і нашу Україну.
* Але, на жаль, кожного дня із засобів масової інформації дізнаємося про нові жертви наших силовиків. Це означає, що не лише батьки втрачають своїх синів, дружини – коханих чоловіків, діти – батьків, але і ми – своїх захисників. Це велика кривава рана, яка залишиться назавжди в нашій пам’яті, в історії України.

*Спогади командира 3 відділення 2 взводу 2 роти 1 добровольчого батальйону Національної гвардії України ім. Героя України Сергія Петровича Кульчицького сержанта Перев’язко Максима Миколайовича*

* Нас привезли безпосередньо з Майдану - самооборону, яка утримувала і захищала майдан впродовж всього періоду Революції Гідності. Привезли до людей, з якими ми боролись, бились, убивались впродовж усієї Революції Гідності (Ч А 3027, спецпідрозділ «БАРС», с.Нові Петрівці, 20 км. від Києва).
* А тут - щось нове. Я побачив генерал-майора, за яким не бігала свита посіпак-прислужників. Який не цурався бруду, грязюки, болота і ходив по полігону, як простий рядовий солдат (весна 2014 була пізня, весь полігон був у воді і багнюці).
* Наш батальйон складався з людей, половина з яких не проходила службу в армії. Питань було мільйон. Постійні черги коло приміщення для отримання набоїв. Суперечки і сварки. Всі хотіли стріляти і зовсім не бажали крокувати на плацу… Сергій Петрович був скрізь і завжди. Вчасно, оперативно і мудро вирішував усі питання. Нікому ми не віддавали «честь». «Честь» - військове вітання, коли права рука прикладається до скроні при зустрічі зі старшим або таким самим по званню. Отже, «честь» ми віддавали лише одному Сергію Петровичу. Він якось дуже швидко заслужив нашу повагу. Ми неписаними правилами вносили зміни у військовий статут нашого батальйону і, як нам здавалось, усієї української армії. Привчали офіцерів усіх рівнів відповідати на привітання: «Слава Україні»…, любити щиро і по-справжньому свою країну. У відповідь приймали вимоги військової дисципліни і служби. Це відбувалось не завжди гладко. Часто навпаки. Конфлікти були щодня, інколи щогодини. І я на сто відсотків впевнений: велика заслуга Сергія Петровича, що ми не відібрали зброю і не постріляли деяких офіцерів, які нам «видавались поганими». Бо інколи було велике бажання перегризти їм горлянки.
* І саме Сергій Петрович тихо і не помітно налаштовував на нормальну роботу і співпрацю наш механізм під назвою «1 добровольчий батальйон Національної гвардії України».
* Далі було АТО. Звістка про те, що Сергій Петрович їде з нами, дещо здивувала, але додала бадьорості і оптимізму. Вже потім, після його загибелі, ми дізнались, що це було його звичною справою - воювати по всіх гарячих точках СРСР і країнах, де будувався соціалізм і комунізм. Але на той момент ми просто взяли зброю, дивились вперед у невідоме і чекали, що ж буде далі.
* Перший військовий досвід - блок-пости у місті Павлограді, що на Дніпропетровщині. Це місто має багато важливих стратегічних об’єктів, і теж могло бути захоплене сепаратистами. Ми стояли на всіх в’їздах у місто і спільно з місцевою міліцією перевіряли весь транспорт, що рухався. Міліція, як міліція, завжди хоче хабара і, не соромлячись нас, твердо і планомірно вимагала його у порушників і не порушників правил дорожнього руху. Звісно, ми відразу це припинили. Міліції це, звичайно, дуже не сподобалось. Серед ночі підняли Сергія Петровича. А він, у свою чергу,- все начальство міста і…. міліція почала працювати на одну зарплату. Принаймні доти, доки ми там були.
* Ще один приклад: у Маріуполі була спроба захоплення військової частини. Стало очевидним, що це може відбутись і у нас. Сергій Петрович особисто розробляв план захисту нашого місця дислокації, перевіряв кожен блок-пост. Перебудовував його вразі виявлення слабких місць. А у весь інший час сидів на лавці і зажурено щось думав, думав і думав.
* Далі був Слов’янськ. Ми попали на гору Карачун. Для нашого генерала було звичною справою чи на гелікоптері облітати, чи на БТР об’їжджати наші позиції. А це не робота генерала! Задача генерала – сидіти за картою і розробляти подальший хід операції. Але просто сидіти за столом він не міг. Мав не той характер і не ту совість, що його колеги-паркетиники з столичного генерального штабу.
* Через два тижні мене забрали з діагнозом панкреатит в Ізюмський шпиталь. В гелікоптері був Сергій Петрович. Він черговий раз облітав позиції. Всю дорогу цікавився моїм здоров’ям, морально-психологічним станом. По прибуттю в Ізюм наказав видати все, що треба для лікарні. Поранених і хворих було достатньо, але він переймався і знаходив час для кожного.
* Після лікування я мав відпустку на реабілітацію і відпочинок. Додому не поїхав. Поїхав до Харкова. Там під час «розкачування» міста в проукраїнський бік, фарбування мостів, світлофорів, ліхтарних стовпів у кольори національної символіки, вивішування державних стягів зустрів свого земляка Станіслава, прізвища не пам’ятаю. Він родом з Рівненщини, але вже 30 років живе у Харкові. Інструктор з греко-римської боротьби та рукопашного бою. Коли настав час повертатись на Карачун, він назбирав коштів і купив усе на той момент, найнеобхідніше, що просили хлопці. Вийшла чималенька передача, що ледь помістилась у машину, якою він мене і довіз до м. Ізюма. По дорозі він попросився зі мною. Я чомусь вирішив, що можна, але треба обов’язково спитати у генерала. Був ранок. За горою Крем’янець розміщувалося командування штабу АТО, техніка, резерв і т.д. Звідси прилітали і відлітали «вертушки». Я знайшов Сергія Петровича, доповів про прибуття. Він саме збирався снідати з якимись полковниками. Я не був йому ні другом, ні панібратом, але він, впізнавши мене, не відцурався і запросив мене і Стаса до столу. Так само, легко і просто, з ним міг поснідати будь-який солдат. Після сніданку я розказав генералу про Стаса. Він вислухав. Дісталося і мені. Генерал швидко опустив нас на землю, нагадав, що це не фестиваль, а війна, і якщо зі мною щось станеться, то мені ще дадуть якусь пенсію, а за Стаса хтось сяде до в’язниці. Стас, звичайно, засмутився, але ми добре розуміли, що це війна і тут не до прогулянок.
* До загибелі генерала і всіх, хто був у тому гелікоптері, лишалось якихось дві години.
* Гелікоптер робив свій звичайний рейс на блокпости по доставці води, їжі, набоїв і інших речей, переданих з дому чи волонтерами. На борту летіло 5 чи 6 беркутівців з Рівного (вони летіли на зміну своїм колегам з Івано-Франківська), генерал, механік гелікоптера, два «ВВ-шники» на кулематах, що з бійниць відсліжували можливого противника, я і два пілоти. Долетіли до Карачуна. Гелікоптер довго не сідав, мабуть, пілоти уточнювали, куди треба в першу чергу: на вишку, чи на 5 блок - пост. 5 блок-пост був розміщений на трасі між Слов’янськом і Краматорськом, в 3-4 кілометрах від нас. Сіли на Карачун. Нас зустрічали нацгвардійці і десантники з 95-ї аеромобільної бригади. Всі разом почали вивантажувати речі. Дехто вітався з Сергієм Петровичем, дехто прощався і бажав щасливої дороги беркутівцям з Івано-Франківська, які вже стали для нас друзями. Вони повертались на короткий заслужений відпочинок до своїх сімей. Гелікоптер піднявся і полетів на 5 блок-пост. Ми довантажили речі на машини і почали рухатись до телевежі. «Сєпари» обстрілювали наші позиції з «НОНИ». Треба було швидко доїхати під укриття. Гелікоптер встиг долетіти до 5 блокпоста, скинути кілька мішків і взяв курс на Ізюм. Постріл. Вибух. Гелікоптер завив і за деяку мить рухнув. Всі рвались на підмогу, але добре розуміли, що це кінець. Кінець для пілотів, для беркутівців з Івано-Франківська, для ВВ-шників-кулеметників, для Сергія Петровича. Шок. У декого цей шок був ще три дні. Останнє, що запам’яталось, це те, що Сергій Петрович увесь політ цікавився моїм здоров’ям, морально-психологічним станом, як пролікувався і, може, я не полечу, а залишусь і ще підлікуюсь. І його посмішка, яка завжди додавала настрою і оптимізму.
* Я пам’ятаю людей, інколи незадоволених його деякими вчинками. Всім не догодиш. Я нічого не буду казати на захист генерала, і лише побажаю всім, хто скептично або з глумом відгукувався і надалі говорить зле про Сергія Петровича, спробуйте пройти його шлях, опинитись в його ситуаціях і при цьому заслужити такий самий авторитет і світлу пам’ять.

**ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ. ВОЇНИ СВІТЛА**

**Воропай Діана,**

учениця 9 класу Куп’янського навчально – виховного

комплексу № 7 Куп’янської міської ради

Керівник: Ковшар А.П., вчитель історії

Ця робота – можливість розповісти нинішнім і наступним поколінням про життєвий та бойовий шлях Українцева Віталія Леонідовича, випускника середньої школи № 8 м. Куп’янська (зараз Куп’янський НВК № 7), який віддав своє життя за незалежність нашого народу та квітуче майбутнє України. Також у роботі представлений перебіг подій на сході України; розвиток волонтерського руху у місті Куп’янську та бойовий шлях випускника 2007 року Лопатіна Дениса, який перебував в зоні бойових дій АТО, виконуючи військовий обов’язок.

Герої творять дійсність, герої є обличчям світу – вчора, сьогодні і завтра, бо вони готові віддати все, і навіть, власне життя, щоб осягнути свою місію , щоб здійснити свою мрію! Українська нація існуватиме доти, доки хоча б один українець буде готовий покласти своє життя заради безпеки держави.

Матеріали роботи будуть використані для створення експозиції в шкільному музеї.

**ГЕРОЇ З ПЕРЕДОВОЇ**

**Горбунов Радимир,**

учень 9-А класу Солоницівської гімназії №3

Дергачівської районної ради Харківської області

Керівник: Мусієнко С.Г., вчитель української мови та літератури

*Захисник Дебальцевого: «кожен чоловік, аби й далі належати до сильної статі людства повинен стати на захист свої країни»*

*Захисник Дебальцевого: «Тільки там – на передовій можна дізнатися, чи справжній ти патріот, чи тільки так виглядаєш»*

*Захисник Дебальцевого: «Коли ж в країні запалало полум’я війни я не зміг спокійно сидіти в теплому кабінеті»*

*Захисник Дебальцевого: «Після послань, заряджених позитивною енергією дитячих сердець, знову хочеться у бій»*

За героїзм та самопожертву, проявлені під час бою на Донбасі, вояку 15 окремого гірсько-піхотного батальйону 128 окремої механізованої бригади солдату Крістіану Тофті Президент України - Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Петро Порошенко вручив медаль «За військову службу України».

Високу державну нагороду двадцятитрьохрічний вояк отримав із рук Глави держави у палаті Військово-медичного клінічного центру Північного регіону (м. Харків), куди він був доставлений із важким пораненням правої ноги.

…Молодий воїн у серпні минулого року добровільно прибув до одного з райвійськкоматів міста Ужгород.

- До початку АТО у мене була стабільна і перспективна робота, пов’язана із застосуванням комп’ютерних технологій. Коли ж в країні запалало полум’я війни я не зміг спокійно сидіти в теплому кабінеті і розмірковувати про мир. Та все ж я довго коливався , чи самому піти до війська, чи почекати на повістку. Імпульсом до рішучих дій стали великі втрати наших військ під Іловайськом. Тоді я порадився із батьками і за їхньої згодою направився до свого РВК, - пригадав військовослужбовець.

За словами учасника АТО, серед його родичів є чимало громадян Угорщини, Польщі та Словаччини. І хоча й рівень життя там інший, тільки в Україні він відчуває себе вдома і цей дім нинішнім поколінням українців треба захистити.

Після короткої підготовки на одному із полігонів, розташованому на Закарпатті, Крістіана разом із товаришами по зброї направили на Донеччину до зони антитерористичної операції.

Найбільше часу своєї служби у східному регіоні хлопець захищав важливе у стратегічному відношенні місто Дебальцеве. За словами гірського піхотинця, разом із ним пліч-о-пліч виконували бойові завдання мешканці з усіх куточків України, але з одним бажанням відновити мир.

- Такої атмосфери військового братерства, яка панувала у нашому базовому таборі, я у ніколи у своєму житті не відчував. Тільки там – на передовій можна дізнатися, чи справжній ти патріот, чи тільки так виглядаєш. Вважаю, що кожен чоловік, аби й далі належати до сильної статі людства повинен стати на захист свої країни і відстояти наші цінності, - зауважив солдат Крістіан Тофта.

Із біллю в душі захисник Дебальцевого пригадує страждання цивільних мешканців, які так потерпають від дій терористично-російських військ.

Так, дуже часто до місць, де несли службу гірські піхотинці, приходили літні люди із одним проханням дати, принаймні шматок хліба. В подібних випадках, Крістіан із друзями віддавали усі запаси харчів, що у них були.

Один із таких моментів появлення гуманізму по відношенню до населення військовослужбовець Збройних Сил забути не може…

- Це було у середині січня і зранку стояв сильний мороз. До нашого блокпосту підійшла старенька бабуся з селища Рідкодуб, що розташоване на Схід від Дебальцевого. Не дивлячись на сніг і сильний вітер на ній були легка куртка та калоші на тонкі носки. Підійшовши до нас вона стала плакати і просити нас зроби усе, аби на Донбасі скоріше запанував спокій. Потім гостя попросила їжі. Ми негайно передали їй декілька консервів, поділилися теплим одягом та заспокоїли добрими словами, - розповів хлопець.

Поранили солдата Крістіана Тофту увечері 30 січня під Дебальцевим в ході бою, який розв’язали «ДНРівці». Так, після потужного артилерійського обстрілу із РСЗВ «Град» в наш бік бойовики пішли у наступ, який цілий тиждень анонсували їхні ватажки.

- Сили були нерівні і складали приблизно «5:1» на користь терористів. Та наші хлопці устояли і дали належну відсіч нападникам. На момент коли українські мінометники відкрили вогонь у відповідь, противник вже відступав від наших позицій. Наприкінці бою бойовики знову застосували «Гради» для прикриття відходу своїх підрозділів. В цей момент й підкосив мене один із ворожих уламків, - пригадав мужній боєць.

Далі, через сильну кровотечу хлопець став втрачати свідомість. Проте, завдяки професійній роботі санінструктора та лікарів медпункту підрозділу, йому надали необхідну допомогу. Вже за декілька годин вертольотом хлопця доставили до Харкова і там прооперували.

Наразі, здоров’ю військовослужбовця нічого не загрожує. Він впевнено йде на поправку і по завершенню курсу лікування та реабілітації зможе повернутися до строю захисників Вітчизни. На зустріч зі своїми бойовими побратимами він дуже чекає, аби знову зануритися в атмосферу патріотизму.

- Кращими ліками для мене стали дитячі малюнки, які приносять мені харківські волонтери. Адже, приємно почути думки юних патріотів і відчути їхню вже дорослу любов до своєї держави. Після послань, заряджених позитивною енергією дитячих сердець, знову хочеться у бій, - зауважив хлопець.

**Указ Президента України - Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України Петра Порошенка** **№ 52/2015 «Про відзначення державними нагородами України»**

«За особисту мужність, високий професіоналізм та вірність військовій присязі, виявлені під час проведення антитерористичної операції нагородити:медаллю «За військову службу України» солдата Крістіана Тофта»

**ЗАХИСНИК МАРІУПОЛЯ.**

**ПАТРІОТИЧНИЙ ДУХ НАЩАДКА СЛОБІДСЬКИХ КОЗАКІВ**

**Горбунов Радимир,**

учень 9-А класу Солоницівської гімназії №3

Дергачівської районної ради Харківської області

Керівник: Мусієнко С.Г., вчитель української мови та літератури

Понад три місяці на Маріупольському напрямку сил АТО виконує бойові завдання командир відділення одного з мотопіхотних батальйонів молодший сержант Андрій Матвійчук. За цей час уродженець Харківської області у складі підрозділу десятки разів успішно відбив збройні напади противника, а також знищів чимало диверсійно-розвідувальних груп, виявлених на підступах до позицій українських військ.

Тридцятитрьохрічний захисник Маріуполя народився і виріс у Близнюківському районі Харківщини. Його сім’я походить від давнього роду українських козаків, серед яких був сотник Слобідського полку Петро Матвійчук. Героїзм та відвага, проявлені на полі бою предком Андрія, передавалися з покоління в покоління і зараз є головною сімейною гордістю.

- У мене є три брати та сестра. Батько та мама з дитинства виховали в нас самостійність і стійкість до труднощів. Також старші наставники втлумачили нам, що результат з будь-якої справи залежить тільки від часу і сил, витрачених людиною. Ця проста істина й стала моїм життєвим девізом, - зауважив військовослужбовець Збройних Сил.

Так сталося, що батьки рано пішли з життя. Братів та сестру Андрія розкидало по різних куточках України. Приміром, старший серед них – Володимир поїхав в Крим служити у морській піхоті наших ВМС, Андрій залишився на Близнюківщині, сестра Ольга оселилася в Харкові, а наймолодший член сім’ї – Геннадій переїхав до Краматорська.

Цікаво, що з минулої осені Андрій разом із старшим братом, але на різних рубежах захищають Маріуполь та його околиці. За цей час вони бачилися лише раз і той день був найкращим в його житті за останній рік.

- Для мене глава сім’ї Матвійчуків завжди був прикладом. Адже, Володимир понад 10-ть років прослужив у Феодосії. У березні 2014 року морпіх разом із іншими патріотами вистояв проти агресора і повернувся на материкову Україну. І хоча моя основна професія, пов’язана із будівництвом, я завжди хотів бути військовим, як мій брат. Тому, коли влітку прийшла повістка до Харківського обласного військкомату, я попросив лише про одне, щоб мене направили на передову, - пригадав Андрій.

Молодший сержант Матвійчук жаліє лише про одне в своєму житті і це, на жаль, пов’язано із сім’єю...

Так, наймолодший брат Геннадій, який довго прожив на Донбасі , на якомусь з етапів піддався проросійській брехні в ЗМІ і зараз не заохочує службу старших родичів в Українському війську. Мешканець звільненого Краматорська навіть не бажає підтримувати зв’язків із двома захисниками Маріуполя. Проте, Андрій та Володимир Матвійчуки твердо вірять, що з Перемогою в зоні бойових дій мир відновиться і усі мешканці неспокійного регіону зрозуміють, що майбутнє України тільки у союзі Європейських націй.

Отже, молодший сержант Андрій Матвійчук щодня разом із іншими воїнами йдуть під ворожі кулі та стійко переносять різні труднощі заради спокою в оселях українських громадян і процвітання нашої соборної держави.

**ЗАХИСНИК ВІТЧИЗНИ**

**ОРДЕНОНОСЕЦЬ У КУРСАНТСЬКОМУ СТРОЮ**

**Горбунов Радимир,**

учень 9-А класу Солоницівської гімназії №3

Дергачівської районної ради Харківської області

Керівник: Мусієнко С.Г., вчитель української мови та літератури

Відмінним знанням бронетехніки у виші відрізняється курсант-першокурсник Гвардійського ордена Червоної Зірки факультету військової підготовки Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» молодший сержант військової служби за контрактом Олександр Курганський.

За майже 6 років захисту Вітчизни воїн-контрактник поставив на хід не один десяток несправних танків, а своє вміння керувати бронемашинами він вдосконалив в ході бойових дій на Донбасі.

…У 2009 році юного мешканця Черкащини Олександра призвано до лав Збройних Сил України. Повістку до райвійськкомату хлопець сприйняв, як можливість перевірити свій козацький характер у складних умовах. При цьому, призовник попросив направити його до танкових підрозділів через давню любов до техніки.

По завершенню військового навчання, молодого солдата направили служити до танкового батальйону 30-ї окремої механізованої бригади, що розташована на Житомирщині. Після року строкової служби, Олександр вирішив підписати контракт з оборонним відомством і продовжити службу вже на професійній основі. Та для успішного просування кар’єрними сходинками і призначення на командирські посади не вистачало нових знань.

У 2013 році для підвищення кваліфікації військовослужбовця знову направляють до 169-го Навчального центру, аби протягом шести місяців опанувати спеціальність «інструктор з водіння бронетехніки». В цей період він, окрім танків Т-64Б та Т-72, вивчив ще порядок експлуатації бронетранспортерів БТР-70 та БРДМ, а також бойових машин піхоти БМП-1 і БМП-2.

Черговою можливістю спробувати себе в складних умовах стала можливість узяти участь в антитерористичній операції. Так, з травня 2014 року Олександр просив командирів направити його на Донбас. В перший зведений підрозділ він не потрапив через великий фронт робіт в пункті постійної дислокації. Та після декількох рапортів зі скаргами на те, що його клопотання ігнорують, він у червні минулого року таки опинився в зоні бойових дій.

- Степанівка, Мар’їнка, Побєда, Петровське, околиці Маріуполя – місця в Донецькій області, які я захищав від нападу російсько-терористичних військ. До речі, в тому, що серед ворогів були і є діючі російські військові у мене немає жодних сумнівів. Адже, наші вороги діяли досить професійно. Простих шахтарів чи трактористів за короткий час не навчиш діяти так вміло, - розповів молодший сержант Олександр Курганський.

За увесь час бойового відрядження на Донбас Олександр сотні разів ніс службу на блокпостах, брав участь в десятках бойових зіткнень із ворогом і п’ятьох танкових двобоях. Завдяки його старанням з керування танком, було зруйновано понад 25 інженерних споруд терористів, знищено понад 10 одиниць автомобільної техніки бойового забезпечення та ще декілька зразків бронетехніки.

За словами учасника бойових дій, на війні він з товаришами швидко навчився перемагати ворога та ремонтувати техніку просто під артилерійськими обстрілами. Часто-густо Олександру довіряли місце механіка-водія у складі офіцерського танкового екіпажу для виконання надскладних завдань на передовій сил АТО. Іноді в ході бою доводилося виконувати й обов’язки командира взводу і командувати десятками підлеглих.

Усі подвиги та досягнення молодшого сержанта не залишилося поза увагою прямих начальників Олександра…

За проявлений професіоналізм і самовідданість, проявлені в ході боїв на Донбасі влітку 2014 року, молодшого сержанта Олександра Курганського Указом Президента України нагороджено орденом «За мужність».

У вільний від навчання час, Олександр часто приходить до Військово-медичного клінічного центру Північного регіону, куди іноді із пораненнями потрапляють його друзі. Із радістю він виконує їхні дрібні прохання, обмінюється новинами тощо. У госпітальних палатах воїн-танкіст обговорює із побратимами успіхи наших військ, щиро вірячи у скорішу Перемогу.

**ТРЕВОЖНОЕ ЛЕТО 2014 ГОДА…**

**Деркач Дмитрий,**

ученик 9А класса Мерефянской общеобразовательной

школы І-ІІІ ст. №6 Харьковской районной рады Харьковской области

Руководитель школьного историко-краеведческого музея Безноско Е. В

Летом 2014 года мой папа, Деркач Максим Сергеевич, капитан милиции Харьковского РОУМВД, ездил в командировку в зону АТО. По приезду домой он, нам с мамой, рассказал много историй и своих впечатлений.

Посылали их в Донецкую область на блокпост, чтобы террористы не могли проникать на нащу территорию. Поселили их в детском саду небольшого городка, при этом, садик работал, и в некоторые группы ходили дети. В комнате, где жил папа, стояло шестнадцать кроватей и все они были заняты такими же милиционерами из разных регионов Украины. Был с ними и кинолог Сергей со служебной собакой по кличке Эмма породы лабрадор, которая искала оружие, взрывчатку и боеприпасы в машинах. Она вместе с хозяином подходила к машинам, которые останавливали на блокпосту, залазила в багажник и нюхом отыскивала оружие и взрывчатку.

Папа рассказывал, что когда начинали стрелять из «градов» и эхо взрывов доносилось до маленького городка, где они находились, дети в детском саду очень пугались и прятались кто где. В таких случаях Сергей брал пустую пластиковую бутылку и с Эммой шел к детям показывать различные трюки. Собака с удовольствием прыгала, кувыркалась, приносила бутылку, дети сразу забывали о взрывах и с удовольствием начинали хлопать в ладоши и смеяться.

Блокпост находился в поле, было очень жарко, к вечеру Эмма очень уставала и Сергей водил ее погулять. Недалеко были кустарники. Вдруг Эмма резко рванула туда и начала сильно лаять, Сергей подошел и увидел, что там смятая трава и сверху прикрыта уже подвявшими ветками от деревьев ‒ это было место, где были разведчики или корректировщики сепаратистов.

Но страшнее всего было видеть, как ехали или шли пешком беженцы из сел и городов, в которых уже шла война. Папа рассказывал, как они остановили машину, в которой ехала семья с маленькой девочкой. Она все время спрашивала, не будут ли стрелять по ней и ее родителям. Девчушка была так напугана, что моему папе и его товарищам пришлось спрятать, за спины свои автоматы пока выполняли досмотр. Следом в другой машине ехали две женщины и обе были в ночных сорочках. Они рассказывали, что когда их деревню ночью начали обстреливать, одна из них схватила документы и выскочила на улицу, не успев добежать до соседей , услышала взрыв, обернулась и увидела, что в ее дом попал снаряд. Люди в ужасе начали выбегать, кто, в чем был, и уезжать подальше, без денег, без документов и вещей…

С момента папиной командировки прошел почти год, но он до сих пор помнит и рассказывает о тех днях, проведенных на блокпосту в Донецкой области.

**НАШІ ЗЕМЛЯКИ - ГЕРОЇ АТО, НАША ГОРДІСТЬ ТА НАША СЛАВА**

**Іванюк Олександра**,

учениця 8 класу Олійниківської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Сахновщинської районної ради Харківської області

Керівник: Шеремет Аліна Анатоліївна, педагог-організатор

Олійниківської ЗОШ І-ІІІ ступенів

12 квітня 1978 року в мальовничому селі Олійники на березі річки Оріль у селянській сім’ї з’явився на світ хлопчик, якого назвали Олександром. Батько - Бибиченко Григорій Григорович 1956 року народження працював механізатором, мама - Раїса Іванівна дояркою в ПСП «1 Травня», має трьох братів Олексія, Сергія та Віталія.

З 1984 по 1993 рік навчався в Олійниківській ЗОШ І-ІІІступенів, а після 9 класу пішов навчатися в РТП Сахновщинської сільгосптехніки.

З 1997-1998 рік служив в лавах армії у Хмельницькій області в танковій частині. Повернувшись додому, працював механізатором ПСП «1Травня».

Від першого шлюбу має доньку Лану, яка навчається у 6 класі Олійниківської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

***Моліться, люди України, за тих хто на передовій.***

***Моліться за чужого сина, щоб вас потішив свій!***  
***Ті хлопці нам не є чужими, бо нашу волю бережуть…***

Такими словами розпочалася зустріч учнів, вчителів та працівників школи з нашим земляком, учасником АТО Бибиченком Олександром Григоровичем, який був в десятиденній відпустці в рідному селі.

Ще недавно це був сором’язливий хлопець, а сьогодні дорослий, змужнілий, впевнений в собі чоловік – захисник Вітчизни. В очах - біль, тривога, а в душі - велике бажання будь-якою ціною вибороти мир та спокій на нашій неньці Україні.

Олександр Григорович розповідав про бойові будні в зоні АТО, показував фотографії, відповідав на запитання учнів та вчителів. В кінці зустрічі всі присутні разом заспівали Гімн України. Учні школи подарували прапор з побажанням перемоги, малюнки, різноманітні поробки, листівки з найкращими побажаннями учасникам АТО.

Ми всі пишаємося Олександром Григоровичем. Віримо в те, що учні нашої школи, наслідуючи таких героїв, будуть справжніми патріотами нашої держави.

**СХІД КРАЇНИ ВІД ЗЛА ЗАХИЩАЮТЬ...**

**Колективна робота вихованців Сахновщинського БДЮТ**

Сахновщинської районної ради Харківської області,

учнів Огіївського НВК Сахновщинської районної ради Харківської області

Керівник: Карнаух З.А., керівник гуртка Сахновщинського БДЮТ, вчитель Огіївського НВК

Скільки існує світ – стільки й існують війни. Світ ділили, переділяли, розділяли. Жодна держава не існує вічно: то приєднується до іншої держави, то відділяється, то її знищують. Іде безкінечний переділ світу.

І над цими змінами хтось стоїть, комусь не йметься все захопити, підпорядкувати собі, володіти.

Війни роблять не народи, а лише окремі особистості. Скільки історій існує про те, як із-за дрібниці починалися кровопролиття. Так легко підбурити на національну ворожнечу – і так важко зупинити кровопролиття.

А життя у людини лише одне, і воно не повториться. Ніхто не має права забирати життя іншого, бо не має більшої цінності у світі, ніж людське життя.

Постійно на земній кулі йдуть війни. Кожен день хтось десь воює, помирає. Для всіх навіть співчуття не вистачить. Найбільше болять людині війни на її території.

Так, у 2014 році, війна раптово постукала і у наше життя. Кожного разу згадуючи або слухаючи про події на сході України в усіх небайдужих людей навертаються сльози за молодих хлопців, які гинуть за країну.

Ця трагічна подія не залишає байдужим і наше село. Четверо наших односельчан знаходяться в зоні АТО: мобілізовані Фисун Володимир Володимирович, Ілюшечкін Олександр Вікторович, Бочарніков Юрій Дмитрович та доброволець Терещенко Михайло Миколайович. Адже, не можуть залишатися осторонь, коли йде мова про безпеку рідного краю.

**Фисун Володимир Володимирович** народився 28 січня 1982 року в селі Березівка Полтавського району Полтавської області. Згодом батьки переїздять до села Тернуватка Сахновщинського району Харківської області, де маленький Володимир іде до першого класу Огіївської ЗОШ І-ІІ ступенів. Закінчивши дев’ять класів вирішує вступати до Кегичівського ПТУ на спеціальність «кухар». У 18 років – призов до армії: «учебка» - м.Київ, потім служив у прикордонних військах у м.Десна Чернігівської області. Після армії одружується. Виховує п’ятьох дітей.

У квітні 2014 року отримує повістку про мобілізацію в зону АТО. Два тижні перепідготовки у м. Харкові. Три місяці служби в зоні АТО в складі Харківського 22 батальйона. М.Сватово, м.Старобільськ, м. Олександрівка, м.Новий Айдар, м.Щастя. Чергування на блокпостах, охорона правопорядку, допомога мирним жителям в містечках Луганської області.

**Ілюшечкін Олександр Вікторович** народився 13 лютого 1983 року в селі Огіївка Сахновщинського району Харківської області в працьовитій багатодітній сім’ї. Його батько, Віктор Данилович, працював трактористом, а мати, Поліна Карпівна, дояркою. У віці шести років пішов до Огіївської середньої школи. Після закінчення школи працював в СВК «Україна». У 18 років вступив до лав Збройних Сил України, де був водієм у МНС. Після закінчення строкової служби повернувся додому й знову працював в СВК «Україна». Невдовзі одружився.

30 січня 2015 року був знову мобілізований. Пройшовши місячну перепідготовку в навчальній частині «Десна» за кваліфікацією водій БМП, направлений на захист східних кордонів України під Маріуполь.

**Бочарніков Юрій Дмитрович** народився 6 січня 1989 року в селі Красна Поляна Щебекінського району Белгородської області. Закінчив Костянтинівську ЗОШ І – ІІІ ступенів Сановщинського району Харківської області. У 2007 році закінчив Харківське професійне училище № 32, здобувши спеціальність «ремонт автомобілів», слюсар 3-го розряду, водій категорії «С». Працював на Харківському авторемонтному заводі військової техніки. А з 2009 по 2010 рік проходив строкову службу водієм в Збройних Силах України в селі Дівички Переяслав – Хмельницького району Київської області. Після служби працює в агрофірмі «Вікторія» с. Костянтинівка водієм. Одружений, має донечку.

23 серпня 2014 року Юрій отримує повістку з воєнкомата. Пройшовши медогляд, його направили до м. Башкіровки, де місяць проходив військову перепідготовку. Потім був направлений до м. Щастя. На даний час знаходиться в м. Новий Айдар на Луганщині. Служить водієм, ремонтує військову техніку.

**Терещенко Михайло Миколайович** – доброволець. Народився 18 січня 1975 року в селі Огіївка Сахновщинського району Харківської області. Закінчив школу, поступив до Харківського індустріально–педагогічного технікуму. Після технікума прийшов працювати вчителем трудового навчання до рідної школи. Батько трьох дітей. Звідси пішов добровольцем до зони АТО.

З 9 лютого 2015 року проходить навчання в Полтавській області на зв’язківця. За місяць переведений до військової частини, що знаходиться в м.Гвардійське Дніпропетровської області.

Я дивлюсь на світлини бійців,

Щирі посмішки, втомлені очі,

Сиві скроні та безліч рубців...

А мій розум сприймати не хоче:

Це не сон, не синдром маячні,

Ця війна не в далекій країні,

Не в Іраку чи десь там в Чечні,

А в вишневій моїй Україні.

Саме зараз її вояки

Схід країни від зла захищають,

Б’ються на смерть мої земляки,

Кров’ю землю святу поливають.

Щоб країна ввійшла в майбуття

Вільна, сильна, без чвар та війни.

Віддають саме цінне – життя,

України найкращі сини!

**КОСТЮЧЕНКО АРТУР ІВАНОВИЧ**

**Костюченко Анастасія,**

учениця 11 класу Чугуївської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №8

з поглибленим вивченням іноземних мов Чугуївської міської ради Харківської області

Керівник: Маліцька О. А., вчитель історії

Дана робота присвячена професійній діяльності людини, яка всього себе віддала професії захисника Вітчизни - Костюченку Артуру Івановичу. Автор роботи - донька Анастасія, з розповіддю про виконання військового обов’язку свого батька.

Мій тато Костюченко Артур Іванович народився 13 січня 1977 року у с. Мезенівка Краснопільського району, що на Сумщині.

Він хотів захищати рідну землю від ворогів, служити в армії, бо знав: є армія – є держава!

З серпня 1994 по червень1998 року - курсант Військового інституту артилерії при Сумському державному університеті Збройних Сил України м. Суми. Трудовий шлях мого тата на військовій ниві розпочався на Чугуївщини з 1993 року, у селищі міського типу Малинівка при в/ч 1310, на посаді командира взводу управління реактивної, артилерійської батареї реактивного артилерійського дивізіону.

В м.Чугуєві служив при в/ч А-0501 з 2000 по 2011 рік, спочатку командиром батареї, потім начальником штабу - першим заступником командира гаубичного самохідно-артилерійського дивізіону бригадної артилерійської групи.

З серпня 2011 по червень 2013 року мій батько був слухачем командно-штабного інституту застосування військ (сил) у м.Києві. З липня 2013 року – командир механізованого батальйону в/ч 1688 смт. Гончарівськ, Чернігівської області.

Після подій на Майдані в Києві та анексії Криму 2014 року за наказом командира Гончарівської військової частини їде на схід України. Там, у Луганській і Донецькій областях, уже розпочалася антитерористична операція – АТО, яка змінила долі багатьох родин. На війну тато пішов без вагань, за розповіддю друзів, завжди говорив, що він є патріотом України. Захищав землю там, аби ми жили спокійно тут.

Довго батько тримав у таємниці своє відрядження від родини, оберігаючи нас від хвилювань. 13-го січня 2015 року у день свого народження, перебуваючи поряд з родиною, він переконав усіх у тому, що ВСЕ БУДЕ ДОБРЕ! Та на жаль, не так сталося, як бажалося. В ім’я волелюбного народу, в ім’я миру, не вагаючись, готовий був віддати найдорожче – життя. І він його віддав. 14-го лютого 2015 року, саме у день закоханих 38-річного командира Артура Івановича Костюченка не стало. Життя хороброго воїна передчасно обірвалося при виконанні службових обов’язків в зоні антитерористичної операції на сході України. Він загинув захищаючи Україну, наш мир та спокій від терористів.

Посада командира відповідальна й важка. Досвід ведення бойових дій приходив з кожним завданням. Артур Іванович завжди був упевнений і мужній. Чергове бойове завдання він отримав 14 лютого 2015 року. Його групі належало «зачистити» село Волноваху, що на Донеччині. БТР, на якому їхав мій тато з бійцями підірвався на міні. До своєї родини повернувся у цинковій труні вантажем «200».

Тіло загиблого воїна привезли у рідне село. Невтішний в горі батько Іван, кохана дружина Наталя, доньки Анастасія та Анна. Весь Краснопільський район Сумської області 17-го лютого 2015 року прощався зі своїм героєм. Сільський будинок культури, де проходила громадянська панихида, не вміщав бажаючих віддати честь, шану й повагу земляку. Зібралися сотні односельців, колишніх однокласників, друзів, викладачів, товаришів і бойових побратимів по АТО.

Розповідає сільський голова Мезенівської сільської ради Микола Васильович Гавенко: «У нашому селі всі знають один одного. Артур був хорошою, вихованою людиною, урівноваженим та ввічливим зі всіма свої земляками й товаришами по службі. Він частенько приїздив у село відвідати свого старенького дідуся Миколу Анатольовича, який воював під час Великої Вітчизняної війни.

Дружина Артура – Наталя теж з нашого села і має двох доньок Настю та Анну, яких батько дуже любив. Тому смерть героя є для нас загальною трагедією. Тішить тільки те, що завдяки мужності, хоробрості й відвазі Артура, та таких як він, що не шкодують свого життя, наша Батьківщина буде звільнена від ворога».

Провести в останню путь свого командира прибули бойові побратими тата. На громадській панахиді, вони говорили про те, що поважали його, адже він не робив кар’ери, а чесно виконував свій обов’язок командира.

Із болем у серці говорив на панихиді заступник командира батальйону по роботі з особистим складом Олександр Серітко: «АТО - це справжня війна, де, на жаль, гинуть люди. Під час перебування у зоні антитерористичної операції Артур показав приклад героїзму, мужності, вірності бойовій дружбі, вірності військовому обов’язку, обов’язку перед Батьківщиною. Той факт, що Артур Іванович пішов під кулі, характеризує його, як справжнього бойового офіцера і добру людину, котра була гідним прикладом для молоді».

Мій тато справжній – **герой**, бо не боявся ворога і не ховався за спини своїх бійців. Він часто говорив: Якщо не мені потрібні солдати, то кому? Нехай знають і молоді і ветерани, що Артур Іванович був одним із найкращих людей нашого суспільства і погодяться з тим, як тяжко втрачати близьких і рідних людей.

Поховали мого тата, як Героя під звуки Гімну України і вибухи траурного салюту.

Народна мудрість говорить: «Людина живе доти, допоки про неї пам’ятають». Пам'ять – частина духовного життя народу, його найсвятіша істина, той хто пам’ятає, завжди сильніший, бо озброєний досвідом минулого.

Герої не вмирають. Їхні подвиги, прекрасне життя віддане за мир на землі – то шлях у безсмертя, вони завжди живі в серцях. Селищною радою було прийнято рішення про присвоєння імені мого батька Костюченка Артура Івановича Мезенівській загальноосвітній школі, де він навчався. За рішенням Сумської міської ради одна з вулиць м. Сум буде перейменована на вулицю героя-земляка. А на дошці Пам’яті, яка є на Алеї загиблих героїв у Сумах, буде увіковічено його ім’я.

**Герої не вмирають**

**Малахова Олена**,

учениця 8 класу Зідьківської загальноосвітної школи І-ІІІ ступенів

імені Г.І.Ковтуна Зміївської районної ради Харківської області

Керівник: Гільбрант Раїса Іванівна, вчитель історії вищої категорії

На всіх етапах розвитку нашої держави було кому постояти за рідний край. Смерть або подвиг за віру,за процвітання було для зміївчан найвищою нагородою. Нещодавно ми святкували 70 річчя з дня визволення України від німецько - фашистських загарбників. Це день болю, скорботи, радості. Мільйонами людських втрат далася Перемога. Пам’ять! Гірка пам’ять війни. Вона ніколи не згасне. Вона ятрить мозок. Пам’ять! Що ти залишила? Похоронки? Сльози матерів! Поминальний дзвін та тепло свічки? Про що ти задумався ветеране? Які сторінки твого життя гортає пам’ять, від чого стікає кров’ю твоє наболіле серце?

Ми завжди з великою повагою говоримо про героїв Великої Вітчизняної війни, хлопців – афганців і здавалося так далеко ті війни і так далеко той справжній героїзм,ті подвиги як далеко той біль. І зараз,коли пройшло 70 років з дня повної Перемоги над фашистською Німеччиною, знову мова йде про честь і гідність незалежної України.

Рік тому, точкою відліку нової історії України стала Революція гідності. Історії, рушієм якої виступив сам український народ, долаючи шалений опір корумпованої системи, мільйони українців заявили про свої громадянські права, стали на захист ідеалів демократії та європейського майбутнього нашої держави. Кулям снайперів протистояли відчуття справедливості, стійкість, сила духу, відвага, та самопожертва людей.

Герої не вмирають. Ми завжди будемо пам’ятати тих, хто віддав своє життя за Україну - це герої Небесної сотні. Серед янголів Небесної сотні наш земляк - Зерний Євген Анатолійович, уродженець селища Бірки Зміївського району, сержант, військова спеціальність – начальник короткохвильових радіостанцій.

Естафета поколінь триває. Історія вічна. З покоління в покоління,від батька до сина, передається мужність, відвага, любов до Батьківщини. Діти продовжують своїх батьків,дідів захищати рідну землю. Сьогодні Небесна сотня стала Небесним полком, Небесною дивізією, бо щодня на Донбасі та і не тільки-гинуть люди в результаті війни.

Господь благословив мій край на творчість і любов, а разом з тим на муки і скорботу. Ніхто не думав,що знову матерям прийдеться проводжати своїх дітей на війну. І знову вибухи, кров, страждання, діти сироти, матері і вдови.

Серед учасників АТО учні нашої школи-випускники. Це: Христосов Костянтин, Нестерцов Роман, Носик Олександр. Вони вибрали собі мирні професії – перекладача іноземної мови, архітектора,шофера, не знаючи що їх чекає надалі.

В школі, як згадують про них вчителі, вони дуже любили уроки історії, літератури, але завжди і мужність тих, хто вмів «боротись і шукати, знаходити і не здаватись», кожен з них знав про те, що він частинка світу, своєї землі, де народився.

Тому, коли Україна здригнулася від російських «Градів», танків БТР, коли земля умилася кров’ю, не задумуючись пішли на фронт. Зараз вони служать в складі 22 харківського батальйону. Скупо воїни розповідають про дислокацію, тому що це державна таємниця. Під час зустрічі з ними ми бачили, що з бешкетливих хлопців – сформувались захисники своєї землі. У кожної людини є свій початок шляху. А для них АТО це частина їхнього життя. Їх єднає рання громадянська зрілість, відданість Україні. Уже в свої 25 років вони твердо знають, що єдиний шлях в житті для них необхідний - шлях служінню народу, захисту своєї землі.

В своїх розповідях для них дуже важко втрачати своїх друзів, бачити окривавлену землю, чути розриви касетних бомб з яких їх по декілька разів на день обстрілюють, бачити , що на очах всього миру хтось нівечив і паскудив школи, кінотеатри, святі храми, танцювали навколо вогнику із ікон.

Наші воїни вважають, що коли мова йде про захист своєї землі, про порятунок народу, тоді у війні людина бере участь за велінням серця. У бій готові йти навіть ті, хто у своєму житті не брав у руки зброї, ті, про кого говорять, що вони мухи не скривдять. Усі, хто здатен тримати зброю, стають на захист землі, де народився, бо в школі життєвих цінностей на першому місці є інтереси країни.

Якщо б встали ветерани Великої Вітчизняної війни, вони б розповіли, як важко було брати фортеці, форсувати Дніпро, піднімати прапор над рейстагом. Але зараз ветерани, мабуть, не зрозуміли б нас, що ми наробили. Район, звідки почали кувати Перемогу, звільняти Україну, Мілове, Артемівськ, Вольноваха, Горлівка - знову під вибухами касетних бомб (заборонених міжнародними договорами), «Градів». Не за це вони боролись.

Я бачу, що і в цього покоління сумні очі тому, що воно пережило страх війни,біль розлук, тривогу за майбутнє дітей, повернення в дім каліки - сина, чоловіка або зовсім не повернулись поклавши голови в бою.

Війна поруч, вона дає нових героїв. Я так хочу, щоб живих…

Молитимемось за них, пам’ятатимемо про них весь час - вірю це допоможе, збереже їх. Бо це потрібно не тільки їм. Це потрібно нам.

Герої не вмирають. Вшановуючи вічну пам'ять тих, хто віддав своє життя за Україну, ми стверджуємо справжні, неудавані та неминущі цінності, на які має піднятися наша держава.

З прикладу Героїв Небесної Сотні, Героїв АТО народжується українська нація патріотів, які розмовляють різними мовами, сповідують різні релігії, але об’єднанні прагненнями збудувати краще життя на своїй землі. Разом ми здолаємо перешкоди, відновимо єдність і територіальну цілісність нашої держави.

Сьогодні Україні дуже важко і щодня я прошу Господа, щоб бійці наші повернулися додому, щоб Господь благословив Україну, яка горить вогнем і здригається від вибухів бомб.

**Герої для кожного різні**

**Нєсмєянова Тетяна,**

учениця 10-Б класу Куп`янської

загальноосвітньої школи I-III ступенів №1

Куп`янської міської ради Харківської області

Керівник:Дєєва Ольга Юріївна,учитель української мови та літератури

Закриваєш очі і бачиш внутрішнім зором вогняні дощі. Затикаєш у відчаї вуха та чуєш нестерпний галас ненависної війни. Зранку народжуєшся ніби заново, тріскаєш шкаралупу свого страху та підставляєш лице болючим ударам страшних та водночас правдивих картинок побаченого та почутого.

Коли над головою гніздяться птахи-літаки, а танки заміняють навіки залишених під шквалами обстрілів домашніх тварин - надія стає хворобливішою. Її чуттєві дотики здатен відтворити лише духовний символ. Лише справжній герой.

Але що то за химерна істота-герой? Чи то напівбог Геракл, легендарний ідеал хороброго серця? Чи казкові сміливці, чи славні воїни із середньовічних літописів?

Особисто для мене, герой-це людина, яка, попри все, здатна знайти в собі сили та пережити пекло, що звуть негласною війною. Людина, яка не зрадить даному слову навіть на порозі смерті, яка готова віддати власне життя, захищаючи мир та добробут своєї країни. І якщо так, то Україна повна героями так само, як її пишні поля повні золотих кіс ніжної пшениці, а славний Дніпро повен могутніх синіх вод.

Одного разу у нашій школі відбулася зустріч з солдатом, що пережив все те, про що мені доводилося чути лише з синього екрану телевізора. Його ім`я - Лопатін Денис Ігорович. Це було важко назвати словом «зустріч». Це було родинне коло, в якому очима свідка розкривалася картина подій, що відбуваються на сході нашої країни.

Денис-це 25-річний юнак, «воїн світла», куп`янчанин, закінчив Куп`янську НВК №7. Учасник боїв під Іловайськом. За іронією долі, тільки тому, що потрапив у полон під Іловайськом, залишився живим.Усі його бойові побратими загинули.

Денис говорив про АТО, про бої, у пекучих обіймах яких ледь залишився живим, про зраду співвітчизників. Із його вуст лилися тихі, сумні слова, і кожні очі в аудиторії наповнилися солоною водою, що текла по щоках так само рясно, як душа наповнювалася скорботою.

«Коли волонтери приносили малюнки діток перших - п`ятих класів або навіть зовсім маленьких, по п`ять рочків, тоді ніби краще ставало, тепліше, відчувалася підтримка і хотілося далі жити»,- говорив Денис.

«Як тільки окріпну трохи, стану на ноги - тоді одразу повернуся в АТО, бо хто як не я буде воювати? Я ж присягу давав, клявся, що Україну захищатиму - її цілісність, суверенітет та недоторканність. Не можу ж я зрадити, навіть якщо вб`ють.»

Слова Дениса перевернули з ніг на голову моє світосприйняття, вразили до глибини душі. Цей чоловік став для мене символом незламності, нездоланного духу українського народу та його відданості рідній землі. Він настільки ж сильний душею, як його віра у Правду, у майбутнє і в українців.

Після зустрічі учні моєї школи разом із солдатом намалювали дерево, на листках якого написали побажання воїнам світла, що залишилися на Донбасі.

Коли настав час прощатися, кожен із старшокласників потиснув Денисові руку та виказав слова найщирішої подяки, яку тільки може почути людина, а тим паче-солдат, який самовіддано жертвує собою заради щастя за його мужньою спиною, заради спокою на рідній землі, що реве та стогне від болю під його ногами та благає про допомогу.

Тож кожен обирає сам, хто для нього герой. Але я щиро переконана, що нація має йти саме за такими людьми, як Лопатін Денис Ігорович, бо ця Людина ціною власного щастя, комфорту та спокою захищає кожного з нас.

На жаль, Україна втратила вже багато героїв, але навіть ті солдати, яких вже немає поруч з дружинами, синочками та дочками, які вже ніколи не візьмуть до рук автомат, не закриють собою беззахисну, слабку дитину, які повернулися додому посмертно або ж залишилися безвісти зниклими під обламками будинків і танків - усі вони беззаперечно заслуговують на горде звання «герой», що передбачає собою вічну славу та добру пам`ять у кожній голові.

Ми, свідомі громадяни України, повинні свято оберігати таких героїв, як Денис Лопатін, та сотні, тисячі, мільйони інших, і ніколи не допускати, щоб світлі образи вже загиблих солдатів покидали обрії наших душ.

**К ВЫПОЛНЕНИЮ БОЕВЫХ ЗАДАЧ ВСЕГДА ГОТОВЫ**

**Николюк Ангелина**,

ученица 10 класса Клугино-Башкировской общеобразовательной школы

І-ІІІ ступеней Чугуевского городского совета Харьковской области

Руководитель: Жиглова Юлия Владимировна, учитель истории и правоведения, специалист высшей категории, учитель-методист

В августе 2013 года 92-ю механизированную бригаду возглавил подполковник Виктор Николюк – опытный и грамотный командир. За короткий срок он успел проявить свои высокие профессиональные качества, высокую заинтересованность в успехе работы по повышению боеготовности части и ее имиджа, заботу о комфорте военнослужащих, за что, безусловно, снискал уважение и доверие у офицеров и всего личного состава.

Виктор Дмитриевич Николюк, 1975 года рождения, уроженец Кировоградщины. В 1996 году окончил Харьковское гвардейское высшее командно-танковое училище, в 2007-м — Национальный университет обороны Украины. Служил командиром разведывательной роты, танкового батальона, начальником штаба 93-й механизированной бригады, командиром механизированного полка в учебном центре «Десна», командиром 92-й механизированной бригады, которая дислоцируется в г.Чугуеве.

Чугуев на протяжении столетий прочно сохраняет статус города воинской доблести и боевой славы. Сегодня соединения Чугуевского гарнизона - достойные приемники и продолжатели славных традиций защитников Родины.

Подразделения 92-й механизированной бригады, под командованием комбрига полковника Виктора Николюка  (позывной «Ветер»), с сентября 2014 года держат оборону в районе города Счастье и Станицы Луганской, охраняя стратегически важные объекты.

Ведущая ударная мобильная сила бригады – это сформированная ротно-тактическая группа – подразделение разнородного состава, включающее в себя пехоту, разведку, артиллерию, зенитчиков, подразделение материального обеспечения, на данный момент принимает участие в антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей, демонстрирует высокий боевой и моральный дух. Группа способна выполнять самые сложные боевые задачи в отрыве от главных войск.

Ротно-тактическая группа 92-й ОМБР, в составе более 250 бойцов, после прохождения соответствующей подготовки получила задачу передислоцироваться в район проведения антитеррористической операции. Несколько дней рота совершала длительные переходы. В районе Новокатериновки колонна попала в засаду и была разбита шквальным ог­нем противника из «Градов» и минометов, в результате чего техника роты была практически уничтожена. Самостоятельно, мелкими, разрозненными группами, а также благодаря умелым действиям командования бригады, волонтеров и разведывательной роты батальона «Донбасс» более 200 бойцов сумели рассредоточиться и выйти из-под огня «Иловайского котла».

Виктор Дмитриевич уделяет особое внимание вопросам сохранения жизни и здоровья своих подчиненных, проявляет заботу о судьбах военнослужащих. Он придерживается принципа «командир должен идти впереди и вести за собой подчиненных». И эти слова командира бригады невозможно поддать сомнению.

В марте 2015 года Виктор Николюк стал лауреатом ХVІ городского конкурса профессионального мастерства «Человек года».

**Герої поруч з нами**

**Онацький Віталій,**

учень 8-А класу Бабаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

імені Героя Радянського Союзу Потапенка П.О.

Харківської районної ради Харківської області

Керівник: Волкова Каріна Володимирівна., вчитель історії

Дана робота – спроба привернути увагу до подвигу героїв антитерористичної операції на сході України. Воронченко Ігор Олександрович - генерал-майор української армії, який керує Антитерористичною операцією на Сході України, народився у селищі міського типу Бабаї, що на Харківщині. Бажання стати військовиком мав з дитинства. Закінчив Ташкентське танкове училище, після чого потрапив до радянської групи військ у Німеччині, де командував танковим взводом. У 1988 році повернувся до Радянського Союзу, служив у Білоруському військовому окрузі на посадах командира танкової роти та начальника штабу танкового батальйону.

Після розпаду СРСР повернувся на Батьківщину та прийняв присягу на вірність народу України.

Указом Президента України № 670/2013 від 6 грудня 2013 року Ігорю Воронченку було присвоєно звання генерала-майора.

Під час окупації Криму був заарештований, чотири доби перебував у полоні, а після звільнення повернувся на Україну. Зберігши вірність присязі та народу України.

Автор роботи розповідає про людину, яка не на словах, а наділі довела вірність і відданість військовій присязі та народу України. Це усвідомлення того, що наш рідний край багатий на патріотів, які в будь-яку хвилину готові стати на захист Вітчизни.

**ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ**

**Поисковая группа 4-А класса**

Клугино-Башкировской ООШ I-III ступеней Чугуевского городского совета

Руководители: Воронова Е.А., заместитель директора по учебно-воспитательной работе,

специалист высшей категории, «Старший учитель»,

Белевцова Т.И., учитель начальных классов, специалист высшей категории

Данная работа рассказывает об одном из современных защитников Отчизны, принимающих участие в антитеррористической операции на востоке Украины – капитане Неверове Андрее Владимировиче.

Родившись в прекрасном городе Алушта, находящемся ныне на временно оккупированной территории Крыма, проведя детство в Крымском заповеднике, где вместе с друзьями не раз находил каски, гильзы, фрагменты орудий Великой Отечественной войны, всерьез увлекшись героическим прошлым полуострова, Андрей Владимирович с юных лет определился со своей будущей профессией – быть нужным людям, защищать свою страну, стать настоящим офицером.

Пройдя срочную службу в качестве связиста в роте обеспечения, он поступил в Харьковский институт танковых войск, по окончанию которого, в 2004 году, получил распределение в 92-ю отдельную механизированную Чугуево-Ропшинскую орденов Октябрьской Революции и Красного Знамени бригаду. Был заместителем командира роты по вооружению, зампотехом командира танковой роты и, наконец, с 2008 года – командиром этой роты.

Летом 2014 года – трудное для Украины время – капитан Неверов А.В. Получил в свое распоряжение 42 мобилизованных военнослужащих для подготовки их к службе в зоне АТО. И уже в начале сентября танковая рота Неверова дислоцировалась около города Счастье Луганской области.

Перед ним и его бойцами стоит важная и ответственная задача – удерживать единственный мост через реку Северский Донец, который соединяет Луганск и Счастье, и контролировать дорогу, ведущую из Луганска.

На их блокпосту бои то стихают, то возобновляются. Военнослужащие находятся в постоянной боевой готовности, ежечасно ожидая нового штурма. 17 сентября около 16.00 противник открыл огонь из ПТУРов по позициям 92 ОМБР с Веселой горы. Андрей Владимирович вместе с экипажем находился в танке, когда в него во время обстрела попала управляемая ракета. Неверов А.В. так вспоминает о происшедшем: «Броня спасла. Из 40 ее сантиметров снаряд пробил 37, оставив нам на спасение всего лишь 3 см. Танк загорелся. Покинуть его через башню мы не могли из-за непрекращающейся стрельбы, поэтому были вынуждены «выкинуть» его в кювет и выбираться через нижний люк».

Командир танковой роты сомневался, что экипаж выживет: «Попадание из ПТУРа – это один из тысячи случаев, если выживает экипаж. Вот нам повезло». Сам экипаж уверен, что дело не в везении, а в грамотных действиях командира.

Вот уже седьмой месяц капитан Неверов со своими боевыми товарищами на Луганщине. Под его началом люди разных возрастов (от 24 до 55 лет) и профессий: рабочие, фермеры, установщики антенн, электрики, строители и даже директор Лозовской школы №2. И все они в строю, чем необыкновенно горд их командир. Он уверен, что с такими людьми Украине удастся защитить свою территориальную целостность и независимость.

**ГЕРОЇ ЖИВУТЬ ПОРУЧ**

**Пошукова експедиція «Патріот»**

**Шапарь Катерина, Губська Дарина, Огородня Валерія, Юргілевич Аліна,**

**Жейнов Максим, Лісін Микита, Толок Карина,**

учні 9 класу Малоданилівського ліцею Дергачівської районної ради Харківської області

Керівники: Ковальова Аліна Федорівна, класний керівник;

Базирь Лариса Олександрівна, педагог-організатор

За свою багатовікову історію український народ, обороняючи власні кордони, свободу і гідність, ніколи не спокушався на чужі землі, не прагнув підкорити інших, не нав’язував своєї волі. Він завжди жадав миру, злагоди й братерства. Це кредо втілив у своєму «Єретику» Кобзар, що бачив майбутнє України як велике об єднання слов’ян:

Щоб усі слов’яні стали

Добрими братами…

На жаль, не дотримуємося ми сьогодні настанов Великого сина українського народу. «Україна в огні», - так писав О.Довженко у своїй повісті про Велику Вітчизняну війну, про мужній український народ. І зараз ми бачимо в Україні палають міста, зруйновано будинки, а найстрашніше — це загиблі невинні людські душі мирного населення та воїнів АТО. Сьогодні наша Батьківщина переживає найважчі часи за всю історію свого існування як незалежної держави, бо саме зараз її доля під великою загрозою. На захист надбань українського народу пішов цвіт нашої нації. Хтось - за повісткою з військкомату, хтось - за покликанням серця пішов захищати рідну землю, рідну країну. Серед них і наші земляки, випускники Малоданилівського ліцею: Безбородов Богдан, Безбородов Микола, Новіков Сергій, Корнус Вадим. Не дібрати слів про кожного героя, та нас найбільше вразив вчинок мирного лікаря, який щоденно допомагав мирним людям, та коли його професія стала вкрай необхідною пораненим бійцям – без вагань відправився на фронт.

Вадим Валерійович Корнус – у зоні АТО проводив до півсотні операцій на день у польових умовах.

Пліч-о-пліч із українськими військовими у зоні АТО працюють і медики. Лікарі чергують на блокпостах, рятують життя у польових шпиталях. Незважаючи на брак медикаментів, відсутність придатних умов для існування, ризикуючи власним життям, вони рятують сотні солдатів та мирних мешканців, наших співвітчизників. Для молодого хірурга Вадима Валерійовича Корнуса, 20 серпня 2014 року, коли він отримав повістку з’явитися у районний військкомат м. Дергачі, усе відійшло на другий план: робота у поліклініці, сім’я, донька Валерія та маленький син Андрійко, друзі… Жодних зволікань – треба рятувати людські життя. Через день, 22 серпня, Вадим Валерійович уже заступив на роботу у Харківському військовому шпиталі, потім - у м. Дебальцеве. На передовій, під "музику" снарядів, що летіли від "Градів" і мінометів, при світлі ліхтариків, у холодних наметах, досвідчений хірург стояв на ногах по 24 години на добу, ризикуючи власним життям, рятував поранених. На прохання журналістів розповісти про трудові будні медика у зоні війни, Вадим Валерійович лише зауважував, що ніяких подвигів не звершував, а робив свою роботу. Зі слів Корнуса В.В.:

« Був серпень, велися активні бойові дії під Дебальцевим. Багато поранених. Але розгублення чи страху не відчував. Це мій професійний обов’язок, як і кожного лікаря, рятувати життя без зволікань. Часу на будь-які роздуми не було. До нас привозили важко поранених з різних бригад. І оперували їх нерідко прямо під вогнем противника, у наметах, тому що до найближчого міського шпиталю могли не довезти – помруть... Два тижні поспіль ми приймали поранених. Згадайте 28 серпня 2014 року, коли сили АТО потрапили в оточення під Іловайськом в Донецькій області. Йшли запеклі бої між українськими силовиками і проросійськими сепаратистами. Терористи завдали удари, застосовуючи танки та артилерію, точились постійні вуличні сутички. Шалений потік поранених. Бо в день доводилося приймати по 50 бійців. На початку вересня оголосили перемир'я, бої трохи вщухли. Але ми швидко звикли до обстрілів. А от до того, що хтось помирає, і ти не можеш або не встигаєш допомогти, звикнути не можливо.

Один із важливих законів військово-польової хірургії – медичне сортування. Тобто медик швидко з потоку поранених визначає, кому найперше надати допомогу, а хто відносно легкий. Боляче робити таке сортування, бо бачиш, що людина ще жива, але вогнепальне поранення у життєво-важливий орган – і ти змушений відсортувати живу людину в бік смертників. Від твого вибору, кого, коли і як лікувати, залежить життя пацієнта і твоя совість. До цього також важко звикнути.

Працювали у наметовому містечку м. Дебальцеве. Умови польові. Намети, ліхтарі. Але це війна, а не розваги. Тому скиглити, що немає комфорту – неприпустимо. Усім тяжко. Я щасливий тим, що робив добру справу також і для місцевих жителів. Крім того, тут мешкають - мої рідні - дядько Андрій та тітка Оля, тут поховані дідусь та бабуся по материній лінії.

Наразі працюю хірургом у Харківському воєнному медико-клінічному шпиталі Північного регіону. Планів та прогнозів ніяких не будую на 2015 рік. Оскільки іде війна, і країна потребує медиків, то, напевно, за першим наказом Президента нас мобілізують на війну.

Перед складними операціями заходжу до власноруч збудованої каплички та прошу божого благословення. Інколи у лікаря хвилини аби врятувати і треба бути вкрай зосередженим у ці лічені секунди. Допомагає віра, що ці поламані долі, біль, кров молодих хлопців не даремна. Віра, що Україна відстоїть свою територію і перемога за нами.»

Трагічні події на сході нашої держави не залишили байдужою жодного учня ліцею. Волонтерська організація «Краплина добра» брала активну участь в акціях «Подай руку допомоги захисникам», «Захистимо Україну! Підтримаємо українську армію». Неодноразово учні та вчителі ліцею відвідували Харківський воєнний шпиталь з метою підтримки поранених. Часто проводять опитування серед молоді, основним питанням є – чого вони бажають?... «Правди, реформ, змін, а не слів. Адже скоро саме молодь буде творити історію і йти разом з Україною», - була відповідь солдат. Тож, візьмемося міцніше за руки, як у тому «живому ланцюзі», й доведемо всім, що, найголовніше, як писав Т.Г.Шевченко:

Наша дума, наша пісня

Не вмре, не загине.

От де, люди, наша слава,

Слава України!

**«Я ВІРЮ ВАМ І НИЗЬКО Б`Ю ЧОЛОМ…»**

**Семеринський Владислав,**

учень 11-А класу Люботинської гімназії №1

Люботинської міської ради Харківської області

Керівник: Смородько В.А., вчитель історії

*«Я знаю вас, нащадкизапорожців,*

*Я вірю вам і низькоб'ючолом.*

*Дивлюсь на вас і віроюзаймаюсь,*

*І б'юполаманимкрилом»*

*Олександр Олесь*

Дана робота – розповідь сина про участь батька у воєнних діях в зоні АТО та приклад для наслідування.

Своїм батьком я захоплююся з дитинства. Ніколи я не бачив кращого за нього приклада для наслідування. Його характер неповторний. З батька можна писати образи для відважних козаків із історичних романів. Надзвичайно прямолінійний, чесний, сміливий, незламний. Він володіє незвичною «книжністю» характеру й суджень, правильністю їх. Шалений спокій і відданість своїм переконанням за будь-яких обставин. Для мене – найкращий у світі приклад справжнього чоловіка.

Зима 2013 року перетворила більшість українців на патріотів. Найактивніші вийшли на вулиці Києва і творили революцію, соціально свідомі пропагували рух диванних патріотів, були і противники революції Гідності в Україні і за її межами, але не спостерігати за подіями на Майдані було не можна. Здавалося, що не залишилося жодної душі, що не чула б про події в Україні.

Я б відніс свою родину і себе до умовних «диванних патріотів», яких була більшість. Щоденні судження і нескінченні розмови на тему революційних подій, участі у міні-проектах, ходах – все це з кожною хвилиною робило ситуацію напруженішою. Потім - анексія Кримського півострову. Початок антитерористичної операції на Донбасі. Майбутнє України висіло на волосині. У повітрі застигло нестерпне «Що далі?». Ми замислювалися над майбутнім, втративши сьогодення, це був тільки початок.

У липні 2014 Семеринський Євгеній Володимирович разом із двома товаришами вирушає до військкомату. Я впевнений, що, ідучи, він приймав надзвичайно важке рішення для себе, для родини. Я знаю, що він розумів це. Але батько – людина, що не має альтернативних варіантів.

Він потрапляє до ротно-тактичної групи 92 Харківської механізованої бригади, кілька тижнів підготовки проходять в околицях міста Чугуєва (Башкирівка), отримує посаду водія БТР, техніку у розпорядження.

У серпні того ж року, події в Іловайську сколихнули всю Україну. Внаслідок тактичних помилок командування утворився Іловайський котел, у якому полягло дуже багато українських вояків. До місця бою наше командування підтягує підрозділи 72-ї механізованої бригади, однак у повній готовності до атаки знаходиться тільки ротно-тактична група зі складу 92-ї механізованої бригади. 25-26 серпняпереважаючісилиросійськихвійськрозбилибатальйонно-тактичнугрупу 51-ї механізованоїбригади в районі Кутейникове - Старобешеве. Надійшлаінформація про великівтрати, героїчнийопір, і це дозволяло оцінитирівень і концентрацію супротивника.

В той самий час 92-га виходить на марш. Солдати були розгублені, ніхто не знав куди ішов.

25 серпня колона вирушила залізницею в зону АТО, 26 – зійшла з платформ і вирушила 200 – кілометровим маршем на позиції. Непідготовлена техніка ламалася, неякісне паливо часто змушувало зупиняти рух колони. У БТР під керівництвом батька під час рейду із хвоста в голову колони відмовляє один із двигунів.

Через погану координацію колони і провокаційний обстріл сепаратистами, хвіст і голова колони почали вести вогонь один проти одного. Під час інциденту група не зазнала втрат.

На другий день руху, біля селища Старобешеве, почався артилерійський обстріл колони. Бійці 92-ї відмічають дивний вихід бригади на «пристріляні» позиції. За чутками, бій проти тактичної групи вели частини 8-ї мотострілкової бригади РФ, яка розбила і розкоординувала дії колони. Після першого обстрілу добре проявили себе танкісти і екіпажі САУ, що моментально відкрили вогонь у відповідь. Але танки і САУ були підбиті, контрудар зупинено. Близько тридцяти вояків загинуло під час артобстрілу.

Після розбиття колони, вцілілі бійці змушені були виходити із оточення самостійно. Батько разом із трьома товаришами, переховуючись від сепаратистів, вийшов до одного з селищ поблизу місця подій. І, за допомогою місцевих, пройшовши блокпост супротивника, виїхав на підконтрольну Україні територію.

Наступним етапом служби стало зміцнення державного кордону поблизу міста Харкова .

А з березня 2015 він знов знаходиться в АТО. У складі тієї ж 92-ї бригади. Батько проходить військову службу в районі міста Щастя, такого сумного і парадоксально нещасливого. На жаль, це ще далеко не кінець.

Я завжди захоплюватимуся і пишатимуся своїм батьком. Сумніваюся, що зможу знайти будь-де у світі кращий приклад для наслідування. І доки потрібно – чекатиму на повернення свого героя.

**МІЙ БРАТ – ГЕРОЙ**

**Скляр Гліб,**

учень 6 -А класу, Люботинської загальноосвітньої школи I-III

ступенів №4 Люботинської міської ради Харьківської області  
Керівник: Іванченко О.А, вчитель історії та правознавства Люботинської загальноосвітньої школи I-III ступенів №4 Люботинської міської ради Харьківської області

Ширяєв Олег Вікторович народився 28 вересня 1986 року. З 1993 по 2003 рік навчався у нашій Люботинській загальноосвітній школі І- ІІІ ступенів № 4. Наприкінці кожного року, учні нашої школи пишуть твір на тему «Чи є герої в наші дні?» У 2003 році випускники нашої школи теж писали твір за такою темою, але ніхто тоді не замислювався над тим, хто стане справжнім героєм. Ось роздуми з твору Олега : «Кожну людину, що виявила хоробрість , самовідданість і відвагу можна вважати героєм, а вчинок такої людини можна назвати подвигом.

Людина протягом свого життя робить багато різних вчинків: добрих і поганих, буває байдужою до чужого лиха, або протягає руку допомоги. Інколи ризикуючи своїм життям незважаючи на небезпеку йде на подвиг». На вигляд він звичайний хлопець, яких багато в нашій школі. Олег середнього зросту, худорлявий, у нього високий лоб, прямий ніс, світле волосся і трохи смагляве обличчя. Ніхто й гадки не мав, що на перший погляд така непримітна людина зможе здійснити подвиг.

З 2003 по 2008 рік продовжив навчання у Харківському національному економічному університеті.

З 2008 по 2009 служив у Збройних силах України. Після закінчення служби, з 2009 по 2014 рік працював у банківській системі. Швидко просувався по кар’єрній лінії та пройшов шлях від рядового економіста до керівника. У 2007 році вступив до організації «Патріот України», у якій і проходив військову підготовку. Був учасником суспільного руху. Після подій на майдані 2014 року разом з соратниками патріотичного руху створили суспільний рух «Східний корпус»

"Східний Корпус" – це рух, який народився в Харкові на початку 2014 року. Багато хлопців колишні та діючі спортсмени. На даний час вони різними шляхами ведуть боротьбу за оборону країни та її зміцнення.« Ми ламаємо старе, щоб дати життя Великій Україні!За основу беремо традиції Українського Козацтва.

Ми боремось проти того, хто вбиває нас та Україну. Наш ворог той, хто є ворогом України. В цілому ми за релігію, традиції, лад, екологію та суцільний розвиток нашої нації і держави. Ми віримо в силу предків та світле майбутнє»  
 Рота спецпризначення МВС "Східний Корпус" - офіційно входить до складу МВС, бездоганно та неухильно дотримується законів України та своєї совісті (створена для захисту Харківщини та держави вцілому).

Полишивши дружину та маленьку доньку пішов добровольцем на війну. Був учасником в зоні АТО на Донбасі у секторі «М» у перших боях за Широкине.

**На захисті Маріуполя: «Сірко» та його бійці (** Середа, 25 лютого 2015)**.** Ми пацанів не кинемо, вивеземо, - командир спецпідрозділу «Східний корпус» за декілька хвилин до спецоперації. У Широкиному, що на околицях Маріуполя, в оточення потрапили бійці Донбасу. Дізнавшись про це,  Олег (позивний «Сірко») збирає своїх бійців. Операцію узгоджує з керівництвом сектору і виїжджає разом із журналістами Громадського на допомогу. В дорозі він розповідає про свій підрозділ. Він існує з травня. Але перший бій був саме за Широкине.  «Східний корпус» ще називають молодшим братом полку «Азов». Вони входять до його складу. Поки що це невеликий спецпідрозділ, у якому 50 бійців. Усі вони харків'яни. Переважно колишні спортсмени та активісти харківського Євромайдану. Серед бійців є також колишні міліціонери, молодший науковий співробітник і керівник банку.

Я пишаюсь своїми батьками, своєю бабусею, своїм братом.

Від свого батька успадковую впевненість у своїх вчинках, чесність і справедливість, порядність, любов і ласку до мене, до мого брата, до моєї дорогесенької, щирої і ніжної матусі. Від своєї дорогесенької мами –я успадковую всі ті добрі, щирі і ніжні риси характеру, які є зараз у моєї мами. А найбільше я горджуся своїм старшим братом, який ризикуючи власним життям став на захист нашої рідної України !

**ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ**

**Стадник Оксана,**

учениця 11 класу Красноградського НВК №2, член наукового товариства

з філології Красноградського районного Центру позашкільної освіти

Керівники: Лопушанська Наталія Василівна,учитель української мови та літератури, Стадник Ольга Василівна,учитель української мови та літератури, керівник наукового товариства з філології Красноградського РЦПО

Болить зранена душа нашої держави - України. Болять рани наших мужніх воїнів-захисників, котрі захищають єдність нашої країни. Болять серця матерів, наші серця і душі, переживаючи за них - солдатів, які зупиняють терор і сепаратизм.

**Василь Малюк** зростав у дружній селянській родині на Черкащині. Міг стати хліборобом, учителем, інженером чи обрати іншу мирну професію, та 1971-го року, коли хлопець став першокласником, на екрани вийшов фільм Володимира Рогового «Офіцери». Він і визначив подальшу долю героя цієї розповіді.

Останній дзвінок, урочисте вручення атестатів зрілості - - і невдовзі дитяча мрія стає реальністю. Василь вступив до Сімферопольського вищого військо-політичного будівельного училища. Прикрий випадок трапився в день прийняття військової присяги. З'ясувалося, що юнакові не вистачає двох місяців до сімнадцятиріччя. Та все ж бажання стати військовим, неабияка наполегливість і велика працелюбність зробили свою справу.

Через чотири роки Василь Малюк отримав направлення у залізничні війська. Будівництво Байкало-Амурської магістралі не обходилося без військових, тож і потрапив молодий лейтенант у суворий сибірський край. Пізніше була служба в Уральському військовому окрузі.

Період розпаду великої країни став для військових непростим випробуванням. Слід було визначитися зі своїм майбутнім. Тож 1996 року Василь приїхав до нашого міста, де вже тривалий час мешкала його старша сестра з родиною, і продовжив службу в системі МВС: спочатку служив у позавідомчій охороні, потім, до виходу на пенсію, - - у податковій міліції.

Минулого року, коли наша країна опинилася у небезпеці, офіцер запасу В. Малюк неодноразово звертався до військового комісара ОМВК з проханням направити його в зону проведення антитерористичної операції. Та йому неодноразово відмовляли. Та все ж домігся свого - у серпні його взяли на військову службу. Спочатку перебував у таборі під Чугуєвом, а нині воює у складі 92-ої окремої механізованої бригади ЗСУ - заступником командира підрозділу з виховної роботи.

Він чітко розуміє поставлені перед ними завдання і разом з командиром підрозділу націлює бійців відбивати атаки противника, заздалегідь підготувавши для цього зручні вогневі позиції. Завдяки їхнім умілим тактичним діям, у складній бойовій обстановці вдається зберегти особовий склад роти. І це найголовніше, бо на кожного бійця вдома чекають дружина, батьки, діти.

22-річний красноградець **Віктор Домбровський** перед початком АТО мав завершити строкову службу в лавах Збройних сил України. Війна на Донбасі внесла свої корективи в мирні плани нашого земляка. Хлопець у перших лавах записався добровольцем.

Домбровський Віктор Олегович народився 17.04.1992 р. З першого по дев'ятий клас навчався в ЗОШ № 1 ім. Копиленка, яку закінчив у 2006 році. Десятий і одинадцятий клас закінчив у Ленінській загальноосвітній школі 2008 р. Вступив до Харківської академії залізничного транспорту на будівельний факультет.

До лав Військових сил України був призваний 22 квітня 2013 року. Присяга у Віктора пройшла 25 травня 2013 року. Він був направлений до військової танкової частини «Десна», яка знаходиться в Чернігівській області в селі Гончарівське. А у червні 2013 р. був направлений зі своєю військовою частиною на Схід. Два місяці він служив в Луганській області в селі Новосвітлівка. А 18 серпня, у бою з сепаратистами під Луганськом він отримав важке осколкове поранення з ураженням живота, ніг та тулуба. Харківські лікарі прооперували бійця. Потім Віктор знаходився у Вінницькому військовому шпиталі. Наразі Віктор повернувся у свою частину і продовжує захищати нашу Батьківщину.

**Геннадій Малінін** - мешканець Піщанки, народився в Псковській області. Росіянин за національністю і справжній український патріот у душі. Він охоче їздив на батьківщину мами, навідував свою любу бабусю - - і до недавнього часу почував себе там, немов удома. Та торішня весна усе змінила.

Він мав дві батьківщини: де народився й де проживає всі ці роки. Та розвиток подій спростив його вибір: не між державами, а справедливою боротьбою і відвертою війною. Тож коли отримав повістку з військкомату, не шукав можливості уникнути мобілізації. Без найменших роздумів поїхав на схід. Було це 4 квітня.

Потрапив Г.Малінін до Луганського прикордонного загону, бійці якого тримають під контролем значну частину території, що розділяє Україну та Росію. Межа між двома державами тривалий час була умовною, що й дозволило легко долати кордон і людям, і важкій техніці.

Він відверто зізнається: служити набридло, хочеться якнайшвидше повернутися додому, до свого колективу, йому ніколи й на думку не спадало достроково припинити свою мобілізацію.

Інколи людині важко говорити про свої почуття, про те, що її хвилює, окрім звичних буденних проблем. І тоді виручають сторінки героїв у соціальних мережах, на яких вони вільно висловлюються про наболіле та залишають цікаві пости. Часом ця інформація для розуміння позиції героя твоєї розповіді цінніша, ніж тривале спілкування з ним.

*«Це треба прочитати всім українцям, та особливо - - росіянам» - -* читаю слова на сторінці Геннадія Малініна. Він також підтримує їх:

*«Знаешь, в чем разница между нами и вами? Когда у вас беда, мы плачем вместе с вами...*

*... мы плакали, когда был Беслан...*

*...когда был Норд Ост...*

*...ми сочувствовали, когда взрывали ваши метро, дома...*

*...ми плакали, когда у вас гибли люди...*

*Задорнов назвал нас еврохохлами, ви обзывали майдаунами и бендеровцами.*

*Так вот знаешь, почему мы не хотим под крыло России, а хотим в Европу?*

*Потому, что в то время, когда гибли наши люди, Жириновский кричал, что пришлет патронов, а Европа помогала гуманитарной помощью;*

*...в то время, когда Медведев говорил, чтобы президент не был тряпкой, польский самолет увозил наших раненых.*

*А когда мы победили в своей борьбе, вы ударили в спину, прислав войска в Крым, стянув их на границу.*

*От этого предательства особенно больно...»*

А вже пізніше він виставив ще один пост:

*«Сначала мне было обидно за то, что россияне е адрес Украины бросались словами «фашисти».*

*Так они называли в своє время и прибалтов. Прибалты построили современное европейское государство.*

*Затем фашистами стали грузины. Грузины с одной из самих отсталых коррумпированних стран создали новое, показательно фантастическое для простого российского обивателя государство.*

*Теперь фашистской стала Украйна.*

*Зта логическая цепочка приводит к одной мысли: все у нас будет хорошо».*

Так думає український захисник із російським корінням. Зараз Геннадій вже повернувся додому.

**Сливка Сергій** народився 21 липня 1978 року в м. Красно граді. Навчався в середній школі №4. По закінченні 11 класу, вступив до Харківського військового училища, 2000/2002 роках служив у лавах Збройних сил України, сержант запасу. Навесні 2014 року потрапив до Луганського прикордонного загону. За мужність нагороджений 3 грамотами. Сергій теж повернувся вже додому.

**ПОДВИГ ОЛЕГА БЕРЕЗОВСЬКОГО**

**Усатенко Вікторія,**

учениця10-А класу Люботинської загальноосвітньої школи I-III ступенів №4

Люботинської міської ради Харьківської області  
Керівник: Іванченко О.А, вчитель історії та правознавства

Люботинської загальноосвітньої школи I-III ступенів №4

Дана робота - спроба побачити війну дитячими очима. Березовський Олег - учасник бойових дій антитерористичної операції на Сході України.

Кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня, військовослужбовець одного із загонів спеціального призначення Національної гвардії старший лейтенант Олег Березовський − людина, про яку варто написати книгу. Книгу не тільки про офіцерську відвагу, витримку, героїзм, а й про незламність духу, віру в себе, здатність вистояти перед найсуворішими випробуваннями долі. Адже у свої 24 роки, пройшовши війну на Сході країни, втративши у бою кисті рук, спецназівець має жагу до життя та любить свою Вітчизну, за яку проливав кров…

Олег Березовський народився і виріс у Харкові. З дитинства у хлопця проявилися різні таланти − він успішно займався музикою (грав на фортепіано), добре малював. Проте мрією Олега було стати військовим, і не просто військовим, а бійцем якогось елітного підрозділу спеціального призначення. Для цьоговін завзято займався спортом, особливо бойовими мистецтвами − тхеквондо, тайським боксом, кікбоксингом, боксом.

Після школи юнак вступив до Академії внутрішніх військ МВС України. Одягнувши лейтенантські погони після завершення навчання, Олег Березовський продовжив службу у дніпропетровському батальйоні з конвоювання та охорони підсудних. Обіймав посади командира взводу, потім заступника командира роти з виховної роботи. Коли ж дізнався, що у тоді ще Центральному територіальному командуванні ВВ формується загін спеціального призначення, подав клопотання про перевід до омріяного спецназу. Старший лейтенант Березовський, на той момент вже неодноразовий чемпіон України з кікбоксингу та тайського боксу, успішно пройшов відбір до спецпідрозділу і обійняв посаду командира бойової групи (до речі, тест із фізичної підготовки із надважкими нормативами офіцер складав особисто командиру загону спецпризначення, який поставив собі за мету відібрати кращих із кращих і безжально відсіював десятки кандидатів у «специ»).

Наказу відбути у зону антитерористичної операції старший лейтенант Олег Березовський чекав як належного − спецназ має бути там, де «найгарячіше». Війна на Сході залишила в Олега безліч спогадів. Протенайбільше і, мабуть, назавжди у пам'ятьйомуврізавсяйогоостаннійбій.

Зранкутретьоголипня колона з шести бронемашин Нацгвардії, в одній із яких був і старший лейтенант Березовський, вирушила у напрямку села Миколаївка Донецької області. Завданням гвардійців було дістатися вказаного квадрату і зайняти там оборону, паралельно провівши розвідку місцевості. Протягом руху колона кілька разів потрапляла під незначні обстріли бойовиків. Коли ж близько опівдня військовослужбовці НГУ наблизились до пункту призначення, потрапили у справжню біду – сепаратисти влаштували засідку і відкрили по військовим правоохоронцям шквальний вогонь.

Буквально за ліченіхвилини у бронетранспортер, який йшов першим у колоні, влучили близько десятка пострілів з гранатомета, − пригадує Олег Березовський. − Мій бронетранспортер йшов другим. Ми почали на ходу відстрілюватися, зокрема, я з автомата Калашникова вів вогонь через бійницю. Аж раптом укорпус бронемашини якраз біля мене влучив снаряд. Пролунав вибух: автомат понищило, мене ненадовго оглушило та осліпило. А коли трохи оговтався від шоку і відкрив очі, побачив, що мені відірвало кисті рук…

Пораненого офіцера доправили до Центральної лікарні міста Красний Лиман, де його одразу прооперували, а звідти перевезли до Харківського військового госпіталю. Власне, коли старший лейтенант Березовський вів свій останній бій, а потім опинився у краснолиманській лікарні, батьки навіть не здогадувалися про те, що він у зоні АТО − офіцер просто не сказав їм про своє небезпечне відрядження, щоб вони не хвилювалися. Батько Олега дізнався, що із сином сталося лихо, коли його вже транспортували до Харкова. А матір героя побачила свою дитину лише 8 липня, коли старшого лейтенанта Березовського мали літаком доправляти у Київ, до Центрального госпіталю Міністерства оборони.

Про що казати, поранення сина стало для його батьків великим ударом − у будь-якої матері буде боліти серце за сина, який опинився на межі життя та смерті. Єдине, що хоч трохи заспокоює рідних Олега, це те, що у столиці він знайшов всебічну підтримку від командування Нацгвардії, товаришів по службі, волонтерів. Зокрема, офіцер безкоштовно отримує всі необхідні ліки. А командувач Національної гвардії генерал-лейтенант Степан Полторак, коли 24 липня відвідав Олега у шпиталі, щоб вручити йому орден «За мужність» ІІІ ступеня, зазначив, щонайсучасніші протези кистей рук офіцеру придбають за державний кошт.

Безумовно, велике значення для Олега Березовського має моральна підтримка. Приміром, до гвардійця постійно приїжджають друзі, причому із деякими з них він не спілкувався роками. Роблять приємні сюрпризи спецназівцю і зовсім незнайомі люди. Так, над своїм лікарняним ліжком Олег почепив листівку, на якій дівчинка, яка одного дня разом із волонтерами несподівано завітала до нього у гості, написала: «Горжусь тобой! С любовью, Ева». Дитина, дізнавшись про подвиг старшого лейтенанта Березовського, як могла цими словами висловила повагу, захват мужністю героя, хотіла у такий спосіб подякувати офіцеру за те, що він воював і за її щасливе майбутнє, і за світле завтра всієї України...

На мою думку, Олег – справжній Герой, бо не шкодуючи власного життя, він здійснив справжній подвиг, захищаючи нашу землю !

**ГЕРОЇ НАШОГО ЧАСУ**

**Шило Аліна**,

учениця 9 класу Ульянівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Богодухівської районної ради, вихованка Комунального закладу

«Харківська обласна станція юних туристів» Харківської обласної ради

Керівник – Астапова Т. М., керівник гуртків, вчитель географії

Сьогодні, у складний час для нашого суспільства, актуальною постає одна рис людського характеру – патріотизм, що, подібно до любові, керує людською свідомістю, заставляючи робити великі і малі вчинки в ім’я своєї Батьківщини. Патріотизм – величний вияв нескінченної любові до рідного краю. Патріотизм, як і честь виховує великих, сильних людей, які не рахуються із ціною свого життя і здатні пожертвувати ним заради рідної землі. Патріотизм породжує впевненість у собі, волю в перемогу, віру у свій народ. Патріот живе у єдності зі своїм народом, він живе своїм народом, адже життя народу стає його життям. Вірність і мужність – ось головні риси героїв: вірність своєму народу, своїй Батьківщині та мужність у втіленні цього в життя.

Вже понад рік у нашій країні іде неоголошена, гібридна, але від того не менш кривава і страшна війна. У цій війні народжується нова, справді незалежна і демократична держава – Україна. Дякувати Богу, у нашому краї не лунають вибухи, не гинуть люди. Богодухівці живуть мирним життям.

30 березня 2015 року богодухівська громада урочисто вшановувала справжніх героїв, наших захисників, які гідно відстоювали незалежність і суверенітет України у зоні проведення АТО. Знаємо, що більшість із них знаходилися в гарячих точках майже рік. І ось, нарешті, довгоочікуване повернення додому здійснилося. Звичайно, були квіти, сльози радості, слова вдячності та щирі обійми рідних і друзів. Не можна передати словами відчуття матерів, дружин, які чекали своїх рідних. На щастя, вони повернулися. На щастя, більше п’ятдесяти демобілізованих учасників АТО повернулися живими!

«Обов’язок кожної людини на цій землі захищати від ворога свою землю. Дякуємо вам, що у тяжкий для України час ви не заховалися за кордонами та чужими спинами. Нехай Господь дарує мир Україні, а вам – людську повагу, вдячність, розуміння», – звернувся до демобілізованих настоятель Богодухівського Свято-Покровського храму отець Стефаній.

Сьогодні на сході захищають незалежність нашої держави чотири випускники нашої школи, двоє з яких – кадрові військові. Маємо надію, що наші герої з честю виконають свій обов’язок перед Батьківщиною і живими повернуться додому.

Днями настоятель Свято- Покровського храму отець Стефаній поділився з нами історією вишитої ікони в честь Почаївської Божої Матері, яка нещодавно потрапила до храму. «Лікар –хірург, Бітчук Вадим Денисович, виконуючи свої службові обов’язки в зоні бойових дій на Донеччині, отримав поранення у руку. З молитвою та проханнями звернувся він до Божої Матері і пообіцяв, якщо повернеться вправність його руки, він вишиватиме ікони. Лікарі доклали максимум зусиль, щоб прооперувати, дістати осколок. Людина, яка рятувала життя іншим, була врятована. Одну з ікон, яку В. Д. Бітчук вишив після повернення працездатності руки, він передав через волонтерів і у місто Богодухів, у наш Свято-Покровський храм. З вдячністю Божій Матері Вадим Денисович виконує свою обіцянку, вишиваючи ікони. Ця історія є правдивим і реальним свідченням сьогодення про те, що звернувшись зі щирою молитвою і проханням до Господа, людина отримує допомогу у всіх життєвих ситуаціях. На даний момент Вадим Денисович збирається повернутись в зону бойових дій, щоб продовжити виконання своїх професійних обов’язків хірурга. Тож хай щастить добрій людині!

**НАПРЯМ «МИ ВІЧНО БУДЕМО ПАМ’ЯТАТИ І ВАМ ЗАБУТИ НЕ ДАМО»**

**МИ ВІЧНО БУДЕМО ПАМ’ЯТАТИ І ВАМ ЗАБУТИ НЕ ДАМО**

**Алексеєва Ірина**, **Тараненко Ірина**,

учениці 9-А класу Харківської спеціалізованої школи

І-ІІІ ступенів № 119 Харківської міської ради Харківської області

Керівник: Корягіна О. А., учитель історії, вища кваліфікаційна категорія

Велика Вітчизняна війна стала жахливим випробуванням для населення Радянського Союзу та, зокрема, Харківщини. Адже Харків мав велике політичне, економічне і воєнно-стратегічне значення та посідав у планах Гітлера значне місце.

Серед захисників Батьківщини були і викладачі нашої школи. На жаль, за довгу історію школи не були зібрані свідчення про цих героїчних людей. Але ми не маємо морального права забувати іхні імена. Тому ми, під керівництвом учителя історії, почали збирати документальні матеріали в архівах країни, міста, району, відділу освіти, військкоматах; провели велику кількість бесід із співробітниками та родичами видатних педагогів школи № 119 м. Харкова. Вся ця пошукова робота знайшла відображення на стендах шкільного музею, експозицію якого ми готуємося відкрити до 70-ї річниці Перемоги.

Варто розповісти про директорів школи – учасників бойових дій..

КУПРІЯНОВ С. Ф. народився 11 лютого 1918 р. у Харківській губернії. З 1934 р. працював учителем Артемівської НСШ. 29 грудня 1939 р. був призваний до лав Червоної Армії. У 1941 р. закінчив Грозненське танкове училище. Із боями дішов до Відня. Закінчив війну у званні ст. лейтенанта. Нагороджений Орденом Вітчизняної війни, медаллю «За перемогу над Німеччиною», іншими медалями. Був демобілізований 27 квітня 1947 р.

ЯРЕМЕНКО Г. Ф. народився 11 березня 1918 р. У 1936 р. вступив до природничого факультету Сумського педагогічного інституту. У 1940 р. був призваний до лав Червоної Армії. Ворога зустрів у Львівській області, під містом Броди, де відбулась масштабна танкова битва. Був комсоргом полку. Пройшов із боями всю війну. Був демобілізований у 1946 р.

ЯРУШИН В. В. народився у 24 листопада 1923 р. у Башкирській АРСР. У 18 років добровольцем пішов на фронт. Воював на Калінінському, Центральному, Західному та 2-му Прибалтійському фронтах на посаді навідника і командира гармати (з 10.1942 р. до 09.1944 р.). У грудні 1944 р. з-під Кеннігсберга Віктор Васильович був направлений в Дніпропетровське Червонопрапорне артилерійське училище, в якому після його закінчення залишився викладати. Пізніше проходив військову службу у військово-учбових закладах міст Суми та Харків. Ярушин В.В. був нагороджений медаллю «За відвагу», Орденом Слави III ступеня, Орденом Вітчизняної війни, медаллю «За бойові заслуги», «За мужність», медаллю «За перемогу над Німеччиною», іншими медалями. У 1954 році демобілізувався у званні підполковника.

ШТОМПЕЛЬ Б. В. народився 24 жовтня 1923 року на Полтавщині. В червні 1941 закінчив середню школу № 113. Після школи був призваний до лав Червоної Армії, з вересня 1941 р. по січень 1942 р. навчався у 1-ій Київській льотній школі, пізніше був переведений до Іркутського авіаційного технічного училища. У 1943 р. був направлений спочатку на Карельський фронт, а потім під Єльню, де служив механіком 909 знищувального полку, потім - 126–го Гвардійського бомбардувального авіаційного полку та підготував до польотів 116 бойових і 300 навчальних літаків. Демобілізувався гвардії старшиною запасу з орденом Вітчизняної війни та медалями «За бойові заслуги», «За взяття Кенігсберга» та «Взяття Молодечно». У мирні дні отримав орден «За мужність». З 1961 по 1966 рр. працював учителем фізкультури в СШ № 119, пізніше очолював СШ № 113.

Вивчення історії рідного краю шляхом дослідження біографій та життєвого шляху героїв зміцнює нашу громадську свідомість.

**МИ ПАМ'ЯТАЄМО**

**Бабіна Юлія,**

учениця 9 класу Червонознаменівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Первомайської районної державної адміністрації

Керівник: Бабін Олександр Іванович, вчитель історії

Хто така людина? Для чого прийшла вона на цю землю? Яке її завдання? Багато філософів намагалися знайти відповідь на дане питання. Людина унікальна істота, яка володіє величезною силою.

Людина може створювати, а може і руйнувати, людина несе в собі зло, але є в ній і добро. Хто ж така людина?

Людина унікальна, і унікальність її в тому, що вона може розвиватися, вдосконалюватися. Але найголовніше її завдання це боротьба, і боротьба не з навколишнім світом, а з самим собою. Не дарма є таке прислів'я: хто переможе себе, той переможе весь світ.

Кожен сам вирішує, яким йому бути: добрим чи поганим, і коли людина визначається, то починає отримувати від життя все, що заслуговує.

Ось про таку людину я хочу розповісти.

**Афанасій Никифорович Кравченко,** народився в 1904 році в місті Ростові в родині залізничного робітника Никифора Івановича Кравченка. З дев’яти років почав ходити з батьком на роботу.

Афанасій показав себе енергійним і працелюбним хлопцем, в його руках будь-яка робота кипіла. Його помітив секретар комсомольського осередку. І вже в 1919 році він вступив до комсомолу.

Життя було дуже важким, довелося подолати багато труднощів і негараздів. Йшла громадянська війна, а це означало холод, голод і розруху. Ч

До 1922 року працював слюсарем в ДЕПО, звідки і був покликаний по мобілізації комсомолу на 52 піхотно-Командні курси. Після демобілізації в 1923 році повернувся на колишню роботу у своє рідне місто.

Хлопець багато працював, часто виконував роботу своїх товаришів, був дуже активним, тому був відряджений на навчання в радянську партійну школу. Після її закінчення був призначений секретарем райкому ВЛКСМ міста Слов'янська.

Але життя повернулося так, що довелося ще випробувати і господарські посади. Афанасій Никифорович встиг побувати і заступником директора тресту, і на посаді директора радгоспу.

У 1931 році А.Н.Кравченко був призначений директором радгоспу «Червоний» Олексіївського району Харківської області. Пропрацював він на цій посаді до останніх днів життя.

Здавалося, життя ставало все прекрасніше і прекрасніше. І всі мріяли про красиве майбутнє. Звістка про початок війни з Німеччиною перервала розмірене життя, і ті прекрасні мрії, порушила тишу, яка так радувала людську душу.

Війна… Це горе, сльози. Вона постукала в кожний будинок, принесла біду, зруйнувала долі багатьох сімей. З кожної сім’ї на фронт пішли батьки і діти, чоловіки, бабусі и дідусі, брати та сестри…. Тисячі людей пережили страшні муки, але вони вистояли і перемогли.

Почувши цю звістку, Афанасій зібрав речі і пішов на службу. Вже 25 червня 1941 року виконував роботу заступника начальника авіаційних майстерень у званні капітана. Він володів неабиякою винахідливістю і кмітливістю. Робітничо-селянська хитринка поєднувалася в ньому з мудрістю розторопної людини.

Характерною рисою фронтового життя авіаторів було поєднання бойових дій з постійним навчанням. Кожен перепочинок у бойових вильотах заповнювався теоретичними та практичними заняттями. Любов до Батьківщини, кришталева партійна чесність, допитливий розум, організаторські здібності дозволили йому пережити цю війну.

Він був гідним захисником своєї Вітчизни, і про це говорять його Подячні листи та нагороди. Верховним головнокомандувачем у зв'язку з перемогою в Берлінській операції були відзначені льотчики авіаційних корпусів та дивізій фронтової і дальньої авіації під командуванням генералів Е.Я. Савіцкого, Е.Ф. Логінова, В.Є. Нестерцева і багатьох інших.

Подвиг авіаторів, вчинений в ході Берлінської операції, завжди буде прикладом мужності та відваги в боротьбі за честь, свободу і незалежність нашої Батьківщини. Кравченко був нагороджений медалями: «За оборону Ленінграда», «За взяття Кенігсберга», «За взяття Берліна».

Був початок травня 1945 року. День починався як день, але обіцяв бути довгим. І не тому, що це був весняний день, а навесні вони довгі. Просто від першого травня, кожен день здавався довше попереднього. Люди чекали майбутнього ранку. Його чекали солдати, його чекали діти, нареченні і вдови, хоча їм, здавалося, вже нічого було чекати. Їх похоронки зі страшними словами повільно жовтіли в скринях, біля ікон, серед убогих сімейних архівів.

А зелень бушувала однаково пишно і на солдатських могилах, і на полях, і килимом лягала в садах, ліси мерехтіли зеленими вогнями, а в садах той зелений вогонь заливало біло-рожеве забарвлення квітів.

Страшні роки війни залишилися позаду, а попереду чекала повна розруха. Повернувшись у своє рідне село, Афанасій Никифорович побачив страшну картину. Напівспалене село, звідки ще не вивітрився гіркий запах диму, обдерті і знесилені підлітки і жінки відновлювали своїми руками руїни. Довелося докласти багато праці і сил, щоб провести хоч невеликий ремонт житла та господарських споруд. Люди працювали, не покладаючи сил і вдень і вночі. Директор відчував велику підтримку своїх односельців і тому був великим ентузіастом. Він був завжди зі своїми робітниками. Але життя А.Н. Кравченка було коротким. Він прожив всього 48 років. Але і за цей час зробив дуже багато. І за це йому велике спасибі і низький уклін.

**ПАМ'ЯТЬ ВІЧНО ЖИВА**

**Балковий Станіслав**,

учень 11 класуШелестівського НВК

Коломацької районної ради Харківської області

Керівник: Завгородня О.О.,вчитель історії вищої категорії

В матеріалах шкільного музею було знайдено лист, датований 1975 роком, в якому йдеться про захисника нашої Коломаччини, лейтенанта Кузнєцова Веніаміна Сергійовича:

*«Більше тридцяти років намагався я встановити військову долю свого батька – Кузнєцова Веніаміна Сергійовича, зниклого без вісті на фронті в 1943 році. Після важких пошуків і за допомогою багатьох товаришів з різних центральних і місцевих організацій вдалося, нарешті, з вірогідністю встановити, що він загинув і похований в районі станції Коломак наприкінці лютого 1943 року. Краснокутськийрайвійськом майор Г.Воробйов повідомив мені, що Шелестівській сільраді надіслане прохання нанести прізвище лейтенанта Кузнєцова В.С. на меморіальну дошку на братській могилі воїнів, загиблих при звільненні села Шелестове. Наприкінці травня цього року прийшов лист із Шелестівської сільради про те, що прізвище Кузнєцова В.С. на меморіальну дошку братської могили занесено…»*

Кузнєцов Веніамін Сергійович народився 24 жовтня 1903 року в селі Малинівка Лапшинської волості Нікольського повіту Вологодської губернії / , в родині селянина. З раннього дитинства пізнав нелегкий селянський труд – ходив за плугом, косив, сіяв льон, копав картоплю. В.С.Кузнєцов рано вступив до партії, працював головою Покровської сільради і був висунутий на господарчу роботу в системі лісозаготівельних підприємств Наркомату шляхів сполучення СРСР. В 1931 році він був призначений керівником Вохомськоголістрансгосу тресту «Півнтранліс» Пізньою осінню 1939 року, коли розпочалася фінська війна, В.С.Кузнєцов добровільно пішов в лави діючої армії. Він був зарахований в комуністичний лижний батальйон і направлений в саму північну частину фронту – в район Петсамо на березі Баренцового моря. В березні 1940 року було укладено мир, В.С.Кузнєцов повернувся в Лузу.

Незабаром розпочалась Велика Вітчизняна війна. І наприкінці вересня 1941 року В.С.Кузнєцов знову був змушений одягнути військову форму. Пісня недовготривалого навчання в Вишкільських військових таборах Кіровської області він був призначений секретарем політвідділу знову сформованої 41-ї окремої стрілецької бригади. Бригада була відправлена на схід – в Красноярськ, проте погіршення обставин під Москвою спонукало командування повернути бригаду на Західний фронт. Вивантажившись з ешелонів в Загорську, 41-а бригада брала участь в розгромі німецько-фашистських військ під Москвою, звільнила районний центр Московської області Лотошино. Взимку 1942 року бригада була перекинута на Північно-Західний фронт, в район міста Осташкове, де вона не допустила прориву німців на східний берег озера Селігір.

Навесні 1942 року бригада була відведена місто Володимир, де на її основі була сформована 180 стрілецька дивізії. Молодший політкерівник В.С.Кузнєцов був направлений секретарем політвідділу цієї дивізії, направленої на Воронезький фронт.

180-а стрілецька дивізія брала участь в великій Острозько-Росошанській операції по оточенню і розгрому німецьких, італійських і румунських військ південно-західніше Воронежу. Потім вона наступала північніше Харкова, і до початку лютого 1943 року вела вітчизняні наступальні бої на лівому фланзі Воронезького фронту між Харковом і Полтавою.

1 лютого лейтенант В.С.Кузнєцов за власним проханням був направлений із штабу дивізії на передову в якості замісника по політчастині командира 8-ї роти 2-го батальйону 86-го стрілецького полку. Опір німецьких військ ставало все більш лютим: гітлерівське командування виношувало плани весняного наступу. В Полтаву приїхав сам Гітлер, який наказав почати наступ танковим ударом в стик Південно-Західного і Воронізького фронтів…

20 лютого 1943 року в важкому бою проти контратакуючого противника В.С.Кузнєцов був поранений .Більше ніяких відомостей від нього не надходило. Так віддав своє життя в боях за волю Батьківщини лейтенант В.С.Кузнєцов. Ось декілька коротких витягів із його листів з фронту:

26 січня 1942 рік. «З 6 січня знаходжусь на фронті. Зараз женемо німців так,що вони не встигають п’яти прибирати».

3 березня 1942. «В боях беру участь з 6 січня. Німців женемо безперервно на захід, не дивлячись на відчайдушний опір. Неодноразово я був під сильним бомбардуванням , злетів одного разу в повітря від вибуху бомби, але залишився цілий та неушкоджений. На кулі перестали звертати увагу».

30 листопада 1942 року. Єлець. «Пишу з дороги. Їду на фронт. Буду , мабуть, біля Воронежу. Через два дні будемо в бою».

13 грудня 1943 року. «Пройшли вже більше трьохсот кілометрів вперед. Тепер працюю політкерівником стрілецької роти. Я тепер набагато південніше Воронежу».

Веніамін Сергійович Кузнєцов – один з мільйонів маловідомих і безвісних героїв Великої Вітчизняної війни, кров’ю і життям своїм відстояли свободу і незалежність нашої Батьківщини. Пам'ять про них буде вічно жити в серцях народу.

Славетний син Довжанської землі

Барбіна Юлія,

учениця 10 класу. Довжанського навчально-виховного комплексу

імені Героя Радянського Союзу П.Г.Стрижака, вихованка гуртка «Юні археологи» Золочівського будинку дитячої та юнацької творчості

Керівник: Світличний Ю. О., вчитель історії

Сьогодні я розкажу Вам про життєвий подвиг нашого односельця Героя Радянського Союзу Павла Григоровича Стрижака, який дорогою ціною свого життя заплатив за перемогу у найстрашнішій за всю історію людства війні.

Наказом Президії Верховної Ради СРСР від 23.09.1944 р. за мужність та відвагу, проявлені в боях, командиру батареї 313-го гвардійського артилерійського полку 121-й гвардійській стрілецької дивізії 1-го Українського фронту гвардії капітану П.Г.Стрижаку посмертно присвоєно звання Героя Радянського Союзу.

Нагороджений орденом Леніна, двома орденами Вітчизняної війни 11 ступеня і орденом Червоної Зірки.

Павло Григорович Стрижак народився 13 вересня 1922 року в нашому селі, в сім'ї колгоспників. Він в дитинстві дуже любив різні ігри та забави. Коли йому виповнилося 8 років, вступив до 1 класу Довжанської семирічної школи, а в 1937 році закінчив її. Павло з дитинства мріяв стати військовим, то ж вступає до Харківської військової школи. Провчившись в ній 2 роки, перейшов до Одеського військово - артилерійського училища. Почалася Велика Вітчизняна війна. Одеське училище було евакуйоване в місто Уральськ. Закінчивши це училище, Стрижак отримав звання молодшого лейтенанта. Бойовий свій шлях Павло Григорович розпочав від Волги. Він командував батареєю, яка в боях знищила багато німецьких танків, солдат. Всі важливі завдання вирішував сміливо і розумно. На гвардій капітана Стрижака завжди можна було покластися. Піхотинці знали: «Стрижак не підведе, виручить».

Під містом Броди фашисти атакували воїнів 313-го гвардійського артилерійського полку 121 гвардійської стрілецької дивізії, всклад якої входила батарея гвардії капітана Стрижака. В нерівному бою після другого поранення Павло Григорович загинув смертю героя. Батарея виконала свою задачу, ворог не пройшов. З військовими відзнаками поховали капітана Стрижака Павла Григоровича в м. Червоноармійську.

Золочівський район. Тихе село Довжик. Тут Павло Григорович народився, тут пройшло його дитинство та юність. Ми ніколи не забудемо свого земляка - героя, завжди шануватимемо його величний, мужній подвиг.

В пам'ять про Павла Григоровича Стрижака, ми, молоде покоління, даємо слово, що наша держава - Україна буде вільною і незалежною!

**Не забудемо усі ми його ніколи!**

**Барбіна Юлія**,

учениця 11 класу Довжанського НВК ім. П.Г. Стрижака

Золочівської районної державної адміністрації,

Керівник: Барбіна Олена Василівна,

директор краєзнавчого музею Довжанського НВК ім. П.Г. Стрижака

Ще в дитинстві я промовляла рядки:

«Я на вулиці живу

Мирошника Миколи.

Не забудемо усі

Ми його ніколи»

На білоруській землі Микола Мирошник повторив подвиг Олександра Матросова. Народився він у 1925 році в селі Довжик Золочівського району. Закінчив семирічну школу і навчався у Харківському ремісничому училищі. Мріяв поповнити ряди робітничого класу.

Та війна не дала здійснитися мріям юнака. Рідна земля горіла і стогнала під чобітьми фашистів. Необхідно захищати країну!

Та малолітнього хлопця не брали на війни. Йому було лише 16. Дочекався повноліття в 1943 став стрілком 1го стрілкового батальйону 118  го гвардійського стрілкового полку 37 гвардійської стрілкової дивізії. Бої йшли на білоруській землі під містом Слонім.

Фашисти хотіли взяти плацдарм, який захищали гвардійці, і скинули їх в річку Щару. З лівого флангу безперебійно строчив кулемет. Не можна було рухатися вперед гвардійцям. Тоді рядовий Мирошника по своїй ініціативі кинувся ворожого дзоту, почав кидати гранати. Вогняна точка ворога зірвалася. Підрозділ кинувся в контратаку. Та знову застрочив кулемет. Почали падати бійці на полі бою. Тоді боєць кинувся до другої вогняної точки. Не пройшло й десяти секунд, як кулемет затих. Своїм тілом Мирошник закрив амбразуру дзоту.

Бійці кинулися вперед і зайняли важливий рубіж, від якого розвернувся наступ на захід.

Микола Мирошник віддав своє життя в ім’я звільнення Батьківщини від окупантів, в ім’я Перемоги над фашизмом.

Загинув герой 10 липня 1944 року в районі міста Слонім і похований у братській могилі.

Ми, молодь, вважаємо своїм обов’язком розповідати юним жителям нашої країни про тих, хто в 19 років ціною свого життя кував перемогу над ворогом, кому ми зобов’язані своїм щастям.

**Великі трагедії в маленьких серцях**

**Білик Сергій,**

студент Красноградського коледжу Комунального закладу

«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради

Керівник: Абасалієва Оксана Миколаївна практичний психолог

Красноградського коледжу Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагоігчна академія» Харківської обласної ради

Велика Вітчизняна війна принесла українцям неймовірні випробування і страждання. Особливо відчутно торкнулася вона наймолодшої частини населення – неповнолітніх громадян. Саме для них ці жахливі часи, наслідки воєнного часу виявилися найтяжчими.

У нашому дослідженні ми розглядаємо життєву трагедію дітей, що опинилися в дитячих будинках міста Краснограда Харківської області у період голодомору та Великої Вітчизняної війни

Чому ми вважаємо, що ця тема гідна уваги? У нашій країні йде війна. Багато дітей залишаються без батьків, не мають належного догляду. Не можна повторювати помилки минулого та допустити нову трагедію маленьких сердець! Ми маємо вберегти нашу Батьківщину та залишитися повноцінними господарями.

Мета нашого дослідження полягала у вивченні фактів, пов’язаних із особливостями проживання вихованців, що опинилися в дитячих будинках міста Краснограда Харківської області у період голодомору та Великої Вітчизняної війни. Вивчаючи літописи рідного краю, інтернет-ресурси впорядковану інформацію з даної теми ми не знайшли.

Завдання:

1. Встановити адреси, за якими знаходилися корпуса дитбудинків у місті Краснограді;
2. З’ясувати особливості контингенту вихованців (вік, стать, національність тощо);
3. Визначити основні причини, через які діти опинилися у дитячому будинку.
4. З’ясувати особливості умов проживання

Процес встановлення адрес, за якими були розміщені корпуса дитбудинків виявився не з легких. Із спогадів очевидців ми з’ясували наступні адреси: вулиця Шевченко буд.24, 36,38,66, 99. Дослідивши матеріали архівів, вдалося підтвердити лише одну адресу – вул. Шевченка 24. Нажаль згадок про інші корпуса нема.

Проаналізувавши архівні матеріали, а саме: особові справи дітей, які перебували у дитячих будинках (архів відділу освіти Красноградської районної державної адміністрації Харківської області); протоколи засідань Виконкому міської Ради депутатів трудящих (архів Красноградської районної адміністрації Харківської області); фотокартки, подяки, грамоти, листи, альбоми дітей та працівників дитячих будинків (Красноградський краєзнавчий музей імені П.Д.Мартиновича) можемо зробити висновок про контингент вихованців. Це були діти різної статі та віку. Є довідки, видані судмедекспертом, щодо встановлення віку дітей за особливостями фізіологічного розвитку. Покинуті в транспорті, на вокзалах, на дорозі, в полі, вони були виснажені як фізично так і психічно, не знали чи не пам’ятали ні власне ім’я, ні вік.

Що ж стосовно національності, то серед вихованців переважно були українці та росіяни, поодинокі випадки згадок про інші нації. Цікавим є той факт, що навіть у особових справах дітей, що мали виражені єврейські прізвища, ім’я та по-батькові вказано, що вони росіяни чи українці. На жаль, доказів, що пояснювали б цю ситуацію немає, тому можемо лише будувати здогадки про те, що страх репресій змушував визнавати себе представником «дозволеної» нації.

Вивчаючи матеріали, можемо виділити ряд причин, через які діти опинилися у дитячому будинку:

1. «підкидиші» (офіційних причин не встановлено), скоріш за все батьки були в такій матеріальній скруті, що не могли виховувати дітей.
2. малозабезпечені (офіційні звернення батьків, родичів з проханням взяти дитину на виховання у дитячий будинок)..
3. діти засуджених (офіційні документи про позбавлення волі батьків). Вивчаючи матеріали, звернули увагу на велику кількість вихованців, що мали засуджену матір. При цьому батько або загинув, або помер. Не знайдено жодного випадку, коли засудженим був батько. Чому жінки йшли на злочин, чому опинялись за гратами. Мабуть, це матеріальна скрута, голод, а може навіть і репресії.
4. діти-сироти (офіційні документи про смерть обох батьків). У дитбудинку перебували діти, батьки яких померли від голоду, загинули на фронті чи в тилу під час окупації.
5. психічно хворі (офіційні документи, що підтверджують діагноз).

Аналізуючи архівні матеріали, віднайшли декілька довідок у післявоєнний час про направлення до дитячого будинку дітей хворих на шизофренію. Чому вони не були розміщені у спеціалізований заклад, де б отримували необхідну допомогу, а мусили з Києва переїздити до Краснограда, що сталося з їх батьками не відомо. Міркуємо, що дітей відсилали з великих міст для того, щоб не псувати статистику.

Шукаючи факти про особливості умов проживання у дитбудинках, ми усвідомлювали, що мова йде про часи голодомору, війни, післявоєнний період і голод, тому не очікували віднайти інформацію про повноцінне матеріальне забезпечення. Та, на жаль, свідчень, що дали б нам змогу хоч якось змалювати картину виявилося зовсім мало.

У Протоколах засідань Виконкому міської Ради депутатів трудящих (архів Красноградської районної адміністрації Харківської області) у післявоєнний час ми знайшли питання, що розглядали великі показники захворюваності серед дітей на кишкові хвороби та на туберкульоз, при цьому піднімалась проблема прибирання сміттєзвалища, що поблизу дитбудинку. Про взаємозв’язок цих фактів можуть говорити лише спеціалісти-лікарі, ми ж робимо висновок про недбальство влади стосовно і так нещасних дітей.

Факти, що нас вразили стосуються виховання дітей. У музеї ми знайшли плани виховної роботи, фотоальбоми, що висвітлюють проведені заходи. Не зважаючи ні на що, вчителі займалися розвитком дітей та готували їх до дорослого життя.

Матеріали дослідження надруковані у місцевій газеті. Чекаємо на листування та спілкування з очевидцями, чиї спогади будуть безумовно цінними.

«ТАКИМ - І ДУНАЙ НЕ ПЕРЕШКОДА...»

**Богинська Юлія,**

учениця 8 класу Бесарабівького навчально-виховного комплексу

(загальноосвітній заклад І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад)

Кегичівської районної ради Харківської області

Керівник: Баткіна В.В., вчитель історії та правознавства

Розділ книги про мужність і героїзм воїнів кегичан на фронтах Великої Вітчизняної війни відкривають розповіді про наших земляків — Ге­роїв Радянського Союзу.

Їх імена золотими літерами вкарбовані в героїчну історію нашої держави, будуть вічно жити у вдячній пам’яті сучасників і нащадків, служитимуть вірним, орієнтиром для виховання юного покоління в патріотичному дусі.

Імена Героїв — безсмертні!

Село Бесарабівка Кегичівського району. Колись тут був маєток пана Бесараба. Ставки, цегляний завод, річка Багата. Тут народився Герой Радянського союзу, мінер – підривник, Степаненко Григорій Іванович

Григорій Степаненко був по-справжньому закоханий в професію хлібороба. У Бесарабівці його знали як одного з кращих механізаторів. Та в 22 роки свого життя йому довелося поміняти улюблену професію, коли в 1939 році Г.Степаненка призвали до армії. Став він тут сапером, оволодівав всіма секретами інженерної і мінної справи. Він наполегливо вчився розміновувати містки, очищати дороги від мін та інших «сюрпризів». Став Григорій Іванович не тільки досвідченим сапером, але й успішно закінчив шко­лу молодих командирів, прийнявши на свої плечі піклування про навчання й виховання відділення молодих воїнів.

Він і в думці не гадав, що скоро набуті знання ще й як знадобляться в бойовій обстановці, коли гітлерівська Німеччина віроломно напала на нашу країну. Перше своє бойове хрещення Григорій Степаненко пройшов на Карельському фронті. У вогненних поєдинках з ворогом в умовах пересіченої місцевості особливі випробу­вання випали на долю саперів. Вони влаштовували лісові завали, щоб перетнути шлях ворожим танкам, мінували вузькі прогалини між озерами. Сапери споруджували дзоти, встановлювали дро­тяну загорожу вздовж переднього краю піхотинців, мінуавли найменші проходи на лісових галявинах, вздовж річок і озер. До цього варто додати, що це все робилося протягом коротких літніх ночей. Бо ж вдень сапери разом з піхотинцями відбивали все нові й нові атаки ворожих танків та піхоти. В ці дні сержант Григорій Степаненко відзначався своєю надзвичайною фізичною силою й витривалістю, мужністю та винахідливістю при спорудженні інженерних споруд, відбитті атак знахабнілого ворога. Незабаром друзі-однополчани тепло поздоровили його з першою нагородою — орденом Червоної Зірки.

Після Карелії фронтові стежини повели Григорія Івановича на Північно-Західний фронт. Тут у кровопролитних боях радянські воїни стояли насмерть, вони вистояли в жорстоких боях, а потім перейшли в рішучий контрнаступ, звільняючи тимчасово захоплену ворогом рідну землю. Григорій Іванович в ці дні відчував особливе піднесення. Він щиро радів, що врешті прийшло свято і на нашу вулицю — радянські воїни виганяють з рідної землі непроханих гостей, визволяючи все нові й нові населені пункти від гітлерівських загарбників. За ратні подвиги Г. Степаненко в 1943 році був нагороджений орденом Вітчизняної війни.

Будучи командиром відділення інженерної розвідки 56-ї інженерно-саперної бригади, Г.І. Степаненко у складі військ 4-ї гвардійської армії брав активну участь у здійсненні Ясси-Кишинівської операції. Воїни його відділення особливо відзначилися в боях за м. Унгени. Всі сапери відділення одержали за цю операцію бойові нагороди, а їх командир став кавалером ордена Слави третього ступеня.

Сапери його відділення розвідки з боями пройшли через Румунію, Югославію, знищуючи повсюдно фашистів, визволяючи народи від рабства і поневолення. Вони вийшли до Дунаю, південніше Будапешта. На підступах до цією могутньої водної перешкоди гітлерівці створили потужну систему інженерних споруд, сподіваючись на­довго затримати тут наших воїнів. На значних площах були закладені комбіновані мінні поля, де поруч з протитанковими фугасами були встановлені численні протипі­хотні міни, різноманітні «сюрпризи», малопомітні перешкоди. Все це фашисти досить вміло замаскували під рельєф місцевості. І нашим саперам - розвідникам було нелегко розгадати всі ці пере­шкоди ворога, щоб потім знешкодити їх, прокласти дорогу для наступу піхоти й танкових з’єднань.

П’ять днів і ночей Г. Степаненко із своїми бойовими друзями вів інженерну розвідку прибережної смуги Дунаю між містами Байя та Мохач. Двічі він перепливав Дунай, висаджувався на берег, зайнятий противником. Мета — виявити інже­нерні укріплення, вогневі точки гітлерівців. Дані, зібрані відважними саперами, були враховані ко­мандуванням при підготовці операції по форсуванню Дунаю.

Коли осіннім днем 1944 року воїни 41-ї стрілецької дивізії почали форсування цієї широкої річки, з ними були і сапери старшого сержанта Г. Степаненка. Під ураганним вогнем ворога вони форсували Дунай, щоб зустріти піхотинців, пока­зати їм проходи в мінних полях, зроблені смілив­цями вночі напередодні операції. Завдяки цьому наші війська досить успішно прорвали оборону ворога, розгорнули стрімкий наступ на Придунайській рівнині.

За самовідданість і мужність при форсуванні Дунаю Григорію Івановичу Степаненку було присвоєно в березні 1945 року звання Героя Радянського Союзу. Навіть широкий Дунай не став перешкодою для відважних воїнів!

**ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НІМЕЦЬКОЇ ТА РАДЯНСЬКОЇ СТРІЛЕЦЬКОЇ ЗБРОЇ НА ПОЧАТОК ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ**

**Богун Павло,**

чучень 11 класу Люботинської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5

Люботинської міської ради Харківської області

Керівник:Чурілов Євген В’ячеславович вчитель історії,

керівник гуртка «Юні археологи»

Актуальність теми дослідження. Друга світова війна принесла багато смертей і страждань.У цей період зіткнулися найсильніші держави того часу. Це протистояння вимагало величезного напруження матеріальних і людських ресурсів.

У війні використовувалася велика кількість різноманітної військової техніки, в тому найбільша кількість якої складала проста стрілецька зброя.

Метою роботи є вивчення технічних і бойових характеристик виявлення позитивних і негативних якостей, порівняти озброєння, яке застосовується країнами-учасниками війни. В рамках поставленої мети можна визначити наступні завдання:

• визначити історію створення, представлених в даній роботі зразків зброї;

• вивчити бойові характеристики озброєння;

• розглянути пристрій озброєння;

• виявити позитивні і негативні властивості озброєння;

• провести порівняння озброєння СРСР та Німеччини.

У найстрашнішої війни в історії людства зіткнулися генії збройової справи двох країн. Але яку зброю було краще? Відповісти однозначно на це питання не можна.

З одного боку, в ході аналізу відповідних джерел та літератури вдалося з'ясувати, що радянське стрілецьку індивідуальне зброю, в цілому, було більш ефективним. Хоча не варто забувати про гвинтівки, які практично ідентичні. Однак, пістолети-кулемети (ППШ-41) і пістолети (ТТ) були більш ефективною зброєю, ніж німецькі зразки.

З іншого боку, німецька армія мала на озброєння кращі зразки мінометів (81-мм міномет sGrW-34) і кулеметів (MG.34).

Можливо, такий розподіл пов'язано з кваліфікації армії. Адже не варто забувати, що німецька армія спиралася на моторизовані війська, а значить, потрібен хороший кулемет і міномет.

Деякі можуть задатися питанням: чому, якщо в цілому радянське озброєння, спочатку війни армія СРСР терпіло поразки?

Не варто забувати, яким би техніко-бойовими характеристиками не володіла зброя, завжди вирішальну роль відіграють солдат, який йде з ним у бій.

**КЕРІВНИК ПЕРЕПРАВИ (І.О.ТАНКОПІЙ)**

**Бойко Віталій,**

учень 8-Б класу Харківської спеціалізованої

школи I-III ступенів №85 Харківської міської ради

Керівник: Антонюк Тетяна Петрівна, вчитель історії

Танкопій Іван Олексійович - командир 17-ї стрілецької бригади військ НКВС Південно-Західного фронту, полковник.

Народився 25 серпня (7 вересня) 1902 року в селі Ямпіль нині Ямпільського району Вінницької області Республіки Україна. Українець. Закінчив 4 класи сільської школи. Працював у господарстві батьків, наймитував.

У 1919 році вступив до лав Червоної Армії. Брав участь у Громадянській війні. У 1927 році закінчив Об'єднану військову школу імені ВЦВК СРСР. Переведений в прикордонні війська, які тоді входили до складу ОГПУ, а пізніше - НКВС СРСР.

У 1935 році закінчив Вищу прикордонну школу НКВС СРСР. Служив у прикордонних частинах в Карелії, потім був керівником тактики навчального відділу 2-ї прикордонної школи, викладачем у військовому училищі НКВС в місті Сортавале Карело-Фінської РСР, командиром батальйону Ленінградського військового училища НКВС СРСР.

З перших днів Великої Вітчизняної війни І.О.Танкопій в боях, командував частинами прикордонників. З початку 1942 року - старший помічник начальника відділення Відділу бойової підготовки Управління внутрішніх військ НКВС СРСР. Учасник Московської битви. У 1942 році призначений командиром 17-ї стрілецької бригади військ НКВС, яка підкорювалась Управлінню внутрішніх військ НКВС по охороні тилу діючої армії.

Відразу після визволення Харкова 16 лютого 1943 року бригада в повному складі (6 000 бійців) була введена в Харків. Бригада повинна була забезпечувати в місті охорону громадського порядку, боротися з німецькими диверсійно-розвідувальними групами, надавати населенню допомогу у відновленні мирного життя. Було у бригади і особливе завдання.

До звільнення Києва Харків повинен був стати столицею визволеної від окупантів Української РСР. У ньому розміщувалися державні органи республіки і ЦК Компартії України і Раднарком УРСР. Прийом, розміщення і охорону цих установ повинна була забезпечити 17-та бригада. Крім того, оскільки Харків залишався прифронтовим містом, бригаді було відведено місце в системі його оборони. Батальйони бригади негайно приступили до обладнання позицій у виділених їм секторах і кварталах.

4 березня 1943 року ворог почав наступ. 10 березня його передові загони вдерлися в Харків. Бригада полковника Танкопія вступила у важкі вуличні бої проти переважаючих сил ворога. Разом з нею билися частини інших дивізій, але вони всі понесли важкі втрати і дивізіями були тільки номінально. Повнокровна дисциплінована бригада полковника НКВС Танкопія стала основою оборони радянських військ у Харкові.

Бійці не тільки обороняли свої позиції, але і переходили в контратаки, часто вибиваючи ворога з захоплених ним кварталів. Іван Олексійович Танкопій з перших хвилин боїв за місто знаходився безпосередньо на передових позиціях бригади, показуючи бійцям і командирам високий приклад мужнього і вмілого виконання військового обов'язку. Всіма силами він намагався в кровопролитті шестиденних безперервних вуличних боїв не тільки завдати максимальної шкоди супротивнику, але і зберегти своїх бійців.

15 березня ворогові вдалося розсікти оборону радянських військ у місті. Полковник Танкопій очолив одне з оточених угрупувань в районі Харківського тракторного заводу. Отримавши наказ про прорив з Харкова, Танкопій організував і особисто очолив останню атаку своїх бійців. Була захоплена переправа через річку Сіверський Донець, за якою проводився відхід і евакуація поранених.

В цьому бою полковник Танкопій був поранений, але відмовився перейти міст, поки хоч один солдат бригади буде залишатися на ворожому березі. На чолі загону прикриття він відбивав атаки ворожих військ. У цьому бою він отримав друге, смертельне поранення. Стікаючого кров'ю командира бійці на руках перенесли на східний берег. На руках своїх бійців Іван Олексійович Танкопій помер і був похований на східному березі річки Сіверський Донець.

Коли 23 серпня 1943 року Харків був остаточно звільнений від ворога, в місто була введена саме 17-та бригада НКВС. Бійці бригади урочисто перепоховали свого командира на Алеї Героїв міського кладовища № 2 у Харкові.

За мужність і героїзм, проявлені на фронті боротьби з німецько-фашистськими загарбниками, Указом Президії Верховної Ради СРСР від 26 жовтня 1943 року полковнику Танкопію Івану Олексійовичу присвоєно звання Героя Радянського Союзу посмертно.

І.О.Танкопій нагороджений орденами Леніна (26.10.1943, посмертно), Червоного Прапора (1942), Вітчизняної війни 1-го ступеня, медаллю.

Наказом Міністра внутрішніх справ СРСР в 1985 році полковник І. А. Танкопій був навічно зарахований до списків військової частини Внутрішніх військ МВС СРСР. Коли ця частина була розформована, наказом Міністра внутрішніх справ України від 30 червня 2000 року Герой був зарахований до списків особового складу 1-ї роти Військового інституту Внутрішніх військ МВС України (нині Академія Внутрішніх військ МВС України).

Ім’ям І.О.Танкопія названа одна з вулиць міста Харкова. На цій же вулиці встановлено пам’ятник загиблим 17-ої стрілецької бригади.

**Гортаючи сторінки історії війни**

**Бондаренко Владислав**,

учень 7 класу Роздольської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів відділу освіти Красноградської районної державної адміністрації Харківської області

Керівник: Бондаренко О.Г., учитель української мови та літератури

9 травня 2015 року буде відзначатися 70-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні та Року ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941 -1945 років.

Ми, молоде покоління, шанобливо ставимося до ветеранів Великої Вітчизняної війни, вивчаємо героїчні сторінки історії українського народу у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років.

На жаль, в с.Ясна Поляна, Роздолля, Вільне та Шкаврове не залишилося жодного ветерана, всі вони померли, але пам'ять про них в наших серцях назавжди.

Нещодавно мені довелося перегортати сторінки альбому «Навічно в пам’яті народній», в якому відображені події святкування Дня Перемоги в 1985 році. З цих матеріалів я дізнався, що під час визволення наших сіл загинуло 46 офіцерів та рядових солдат. Жителів рідних сіл загинуло в ці роки 169 чоловік, яких не дочекалися матері, дружини, сестри, діти, односельчани. А були такі сім'ї, до яких не повернулося по декілька чоловік. Наприклад, Бородай Юхим Омелянович, Бородай Надія Іванівна (учасниця місцевого підпільного загону), Бородай Степан Іванович, брати Гнатенко Іларіон Тимофійович, Гнатенко Федір Тимофійович; брати Геращенко Гаврило Титович, Геращенко Іван Титович, Геращенко Григорій Титович, Геращенко Леонід Титович та багато інших.

Доброю традицією нашого села було колективне відзначення урочистого Дня Перемоги. На цих світлинах я бачу місцевих жителів, малечу, школярів, приїжджих гостей та ветеранів.

На колективному фото 1985 року на святі було багато присутніх ветеранів та гостей. Про кожного з них можна розповідати цікаві історії. Павло Михайлович Кесюр, політрук – учасник Сталінградської битви. В центрі фото – Бурлай Микола Іванович, якого призвали до армії 21 вересня 1943 року. Записи в армійській книзі свідчать про те, що він мав звання гвардії рядовий стрілок – кулеметник 290 гвардійського полку ІІ роти. Був учасником битви за Дніпро. Солдатам ІІ роти доводилося бути і кулеметниками, і розвідниками, і зв’язківцями. Саме через це під час з’єднання дротів телефонної котушки він отримав перше поранення в руку, але кулі не оминали його і надалі, третя куля була найнебезпечніша, вона прошила хребет і застряла біля серця. Так і довелося Миколі Івановичу жити з кулею, а також з горбом на спині через травму хребта. Ця людина була світла, трудолюбива, але до свого дев’яносторіччя він не дожив декілька місяців. 28 жовтня 2008 року він пішов з життя.

Хочеться сказати теплі слова про незвичайну жінку Гусар Наталію Іванівну. За життя вона була ініціатором проведення урочистостей біля пам’ятника. Під час окупації поранених солдат переховували селяни та члени місцевої підпільної групи, серед яких і була Гусар Наталія Іванівна. Багатьох воїнів їм довелося врятувати, але двох тяжкопоранених не вдалося. Їх поховали на місцевому кладовищі. Ніхто не знав, звідки вони, як їх звати та інше. Тільки й пам’ятали юні підпільники, що один з них був родом із Сибіру. Лише в 2004 році слідопити дізналися прізвище цієї люди, це був Третяков із Сибіру.

Були серед ветеранів і поети, і співаки, і гармоністи, взагалі талановиті люди. Ось усміхається на фото Супрун Василь Андрійович, великий друг дітей, місцевий поет. Всі його спогади виливалися у власних поезіях, які завжди були сповнені оптимізму, бадьорості, залюбленості в рідний край.

Пам’ятник серед села, за яким простяглися безмежні поля, завжди буде стояти і нагадувати про тих, хто в братських могилах спить. Нам треба пам’ятати про ту страшну війну не заради страху, а заради перестороги, заради того, щоб більше вона ніколи не прийшла у наш квітучий край.

**Вчителі – учасники Другої світової війни**

**Булан Анастасія**,

учениця 11 класу Андріївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1

Балаклійської районної ради Харківської області

Керівник: Чаговець Любов Василівна, вчитель історії

В Андріївській загальноосвітній школі №1 І-ІІІ ступенів в музеї історії школи виставлена експозиція «Вчителі-учасники війни». З фотографій на учнів усміхнено дивляться молоді військові. В 1945 році вони повернулися після жахливого кровопролиття до самої мирної професії – вчительства.

Мартинов Михайло Петрович, Шевченко Іван Степанович, Пивовар Олександр Митрофанович, Сидоренко Григорій Семенович, Покутний Йосип Фомич, Бондаренко Василь Кирилович, Квачов Петро Федорович, Шелест Тимофій Олексійович, Духова Олександра Микитівна - всі вони повернулися з різних фронтів з безліччю нагород, з гіркими спогадами про війну.

Сьогодні про ветеранів-вчителів зберігається безцінний матеріал в музеї школи.

Пивовар Олександр Митрофанович в Червону Армію був призваний в 1939 році Балаклійським РВК. Розпочав свою службу у складі 303-го гвардійського стрілецькогого ордена Кутузова полку. Дивізія, в яку входив цей полк приймала участь в бойових діях під час радянсько-фінської війни, форсувала річку Свирь на Карельському півострові. Вже в 1945 році у складі 3-го українського фронту дивізія, в якій воював Олександр Митрофанович, звільняла Угорщину від німецько-фашистських окупантів. Нагороджений орденами та медалями. Закінчив війну у званні гвардії рядового (так скромно Олександр Митрофанович розповів про свою участь у війні).

Бондаренко Василь Кирилович свій бойовий шлях почав із Запоріжжя, коли йому було 23 роки. В Волохові зустрів Червону Армію. Воював по всій території України. Під час війни пройшов 3000 км. Брав участь у запеклих боях та ходив у розвідку.Має 28 медалей: за сміливість та мужність, за участь у різних боях. Тричі був поранений. Василь Кирилович знав п'ять мов: німецьку, румунську, угорську, українську та російську. Дуже любив малювати, писав вірші.У мирний час працював учителем географії.

Сидоренко Григорій Семенович ще до війни завершив навчання на історичному факультеті Ленінградського педагогічного інституту, міг залишитися у тилу, але добровільно пішов воювати артилеристом. Завершив війну у званні капітана. Працював учителем історії в нашій школі.

Шевченко Іван Степанович теж пішов добровольцем на фронт. Звільняв такі міста як Сталінград, Харків, Мінськ, Краків. Мав шість нагород. Повернувся до нашої школи у званні полковника, але був дуже скромною людиною, а тому не всі про це знали. Всю війну воював у танковій бригаді.

Покутний Йосип Фомич воював, як він сам скромно говорив, гвардії рядовим на третьому Українському фронті. За бойові заслуги мав безліч нагород, серед яких і орден Червоної зірки. Після війни працював вчителем фізики, але писав вірші-спогади про бойових друзів, про свій танк та його екіпаж.

Квачов Петро Федорович воював у складі повітряних сил Балтійського флоту у військовій морській авіації. Брав участь у звільненні Ленінграда,Виборгу, Таллінна, Риги. Повернувся додому у 1947 році у званні старшого лейтенанта з 10 нагородами…

Серед нас не має вже вчителів-ветеранів Великої Вітчизняної війни, пішли в минуле історичні події, але забути цього не можливо. Говорять, що перемога дається легко. Шлях до перемоги тяжкий. Він проходив через окопи і партизанські ліси, через підпілля і застінки гестапо , через розпач і віру, через смерть і безсмертя.Солдатські душі... Вони очима-зорями дивляться на нас з небес, журавлями пролітають над нами, сумно курличучи в небесній далині.

В страхітливому вогнищі війни народилося безліч героїв, чиї подвиги стали легендою і вічно житимуть у народній пам'яті, житимуть у віках, викликатимуть захоплення і велику шану всіх наступних поколінь і чесних людей світу.

**НАША ЗЕМЛЯЧКА – ПОВНИЙ КАВАЛЕР ОРДЕНА СЛАВИ**

**Бутко Марія**,

учениця 9 класу Андріївської ЗОШ І – ІІІ ступенів № 2

Балаклійської районної ради Харківської області

Керівник: Мошура Віта Вікторівна, вчитель української мови та літератури

У кожної держави, кожного народу є дати і події, які складають основу, опорні точки їхньої історії, підґрунтя історичної пам'яті і національної гордості. Для нас, для прийдешніх поколінь, такою знаковою віхою була і вічно буде Перемога у Великій Вітчизняній війні.

Війна...Скільки вона наробила горя, скільки життів забрала в небуття, скільки страждань змусила винести…Але наші люди, наші ветерани, колишні воїни - все подолали, все стерпіли. Що їм довелося перенести? І холод, і голод, і злидні, і страх. Вони мужньо пройшли цей етап в історії, ніколи не опускаючи очей, ніколи не падали духом. 70 років минуло з того дня, коли відгриміли останні вибухи Великої Вітчизняної. Цявійна стала невід'ємною частиною життя й історії кожного з нас. Немає такої родини, яку б не обпалила війна – наші прадіди воювали і гинули заради Перемоги. В кожній сім’їпам’ять про неї буде житии завжди, адже в кожній з них, чи то прадід, чи то прабабуся, брали у ній участь.

Буваючи інколи на уроках чи під час екскурсій у Кімнаті Бойової Слави, що є у нашій школі, я звертала увагу на стенд, присвячений жителямБалаклійського району, які отримали високі урядові нагороди в роки Великої Вітчизняної війни: стали Героями Радянського Союзу та кавалерами ордена Слави. І особливо запам’ятався мені портрет красивої чорноволосої дівчини Мотрони Нечепорчукової. Мені захотілося більше дізнатися про долю моєї землячки, одну із чотирьох жінок – повних кавалерів ордена Слави.

Народилася Мотрона Семенівна Ноздрачова ( в дівоцтві Нечепорчукова)

3 квітня 1924 р. в селі Вовчий Яр Балаклійського району Харківської області в звичайній селянській родині. Голодомор 1930-х років забрав усіх рідних дев’ятирічної Мотрони. А вона – вижила. Можливо, вже тоді доля готувала її до милосердної місії– щоб дівчина стала ангелом-охоронцем воїнів Вітчизни.

Після смерті рідних дівчинка потрапила до інтернату для сиріт. З самого дитинства М. Нечепорчукова мріяла допомагати людям, старанно навчалася і з відзнакою закінчилаБалаклійську акушерско-сестринську школу, після якоївлаштувалася в місцеву районну лікарню медсестрою. Колирозпочаласявійна,Мотрона два рокибулауфашистській окупації. Два довгі роки. На фронт вдалося потрапити лише у квітні 1943 р. До того ж не з першого разу – М. Нечепорчукова була тендітноюдівчиною і в свої 19 років мала вагувсього 45 кг. Мотя схитрила, умовивши подругу, що захворіла, віддати їй свою повістку на фронт. Після швидкого проходження медичних курсів товариства Червоного Хреста

М. Нечепорчуковунаправилидо 100-гострілецького полку 35-й дивізії.Бойове хрещенняМотронивідбулося в боях під Ізюмом, на ріднійХарківщині. В одному зі своїх інтерв’ю газеті «Вечерний Ставрополь» М. Нечепорчуковазгадувала: «Скільки вже пройшло, а все згадується. Зараз якось не так болісно, а перші десятиріччя… Жили з болем у душі. Потім почали зустрічатися–скільки сліз, спогадів було... Одного дня наш батальйонзнімализ передової іперекидали на інше місце. Ми бігли кукурудзянимполем; все пошматоване війною, одне бадилля стримить.Попереду біжить моя подруга Галина, і в неї прямо у ногах розривається міна. А мене кидаєголовою увирву, краї якої гарячі, обпалені... Я так і не змогла написати рідним Галини, як вона загинула прямо у мене на очах. Та хіба тільки вона одна...»

Ледве не загинула і сама Мотрона.Біляофіцерського бліндажа раптовою кулеметною чергою було поранено вартового. Медсестра, незважаючи на небезпеку, підбігла до пораненого й стала надавати йому медичну допомогу. Довкола йшов бій, але Мотронаврятувала солдата. Післяінциденту начальник штабу підійшов до неї і сказав: «Запам’ятай, неможна покладатися лише на серце. Розум за будь-яких обставин повинен бути холодным і розважливим. Загинути на війні – заслуга невелика. Вижити самій і врятувати іншого – ось мудрість вашої професії, сестричко». Але за самовідданість та героїзм подякував.Потім були страшні бої за визволення України. Після низки важких багатоденних боїв на Курській дузігітлерівці міцнозасіли на Дніпрі. Під час боїв за Дніпротри доби Мотя Нечепорчукова без відпочинку та перерви рятувала життя наших бійців, шукаючи серед поля бою вцілілих, надаючи їм медичну допомогуі переправляючи до своїх, в госпіталі. В журналі «Огонек» від 9 травня 1970 р. водному з репортажівбула розповідь: «Двоє тяжкопораненихспираються на неї, Мотю. За плечі цих двохтримаються другі, за других чіпляються треті. Йде,тихо просувається полемця незвичайна процесія: не в ногу, важко, повільно... На чолі неї, попереду – невеличка дівчина в гімнастерці, залитій кров’ю, в розірваних чобітках...» Мотрона винесла з поля бою 24 важкопоранених бійців і командирів та надала медичну допомогу 49 воїнам. За цей подвигМотябула нагороджена медаллю «Завідвагу».

На початку серпня 1944 року при форсуванні Віслигвардії сержантМотронаНечепорчукова, санінструктор санітарної роти 100-го гвардійського стрілецького полку 35-ї гвардійської стрілецької дивізії (1-й Білоруський фронт), надала першу медичну допомогу 26 пораненим.

11 серпня 1944 года за мужність та зразкове виконання службового обов’язку гвардії сержант НечепорчуковаМотрона Семенівнабула нагороджена орденом Слави III ступеня. Вонавідзначилася в боях і під час проривуворожої оборони на лівому березіВісли, де надала першу медичну допомогу 69 пораненим військовослужбовцям.

Під час стрімкого наступувійськ 8-їгвардійської армії в січні 1945 рокутилові підрозділи відстали. Санінструктор МотронаНечепорчуковазібрала 27 поранених і підготувала їх до евакуації, чекала хоча б якогось транспорту. Зненацька вонапочула автоматні постріли. Виглянувши на вулицю, побачила ворожих солдатів. Схопивши автомат, Мотя відкрила вогонь. Її підтримав старий солдат-фельдшер, до бою приєдналися поранені, котрі могли тримати зброю. Відбивши напад ворога, гвардії старший сержант Нечепорчукова без втрат доправила поранених в польовий госпіталь. 18 березня 1945 р. в безперервних боях на лівому березі Одеру безстрашна медсестра надала медичну допомогу 50 пораненим, серед них було 27 тяжких. 13 квітня 1945 р. за героїзм гвардії старший сержант МотронаНечепорчуковабула нагороджена орденом Слави II ступеня. Під часбоїв за Берлін гвардії старшина Мотя Нечепорчукова винесла з поля бою 78 поранених солдатів, сержантів та офіцерів.Була поранена сама, але не кинула поле бою, продовжувала надавати медичну допомогу всім, хто її потребував. На її листі нагородкомандуючий 8-й гвардійської армії генерал-полковник В.І. Чуйков власноручно написав: «Гідна нагородження орденом Слави I ступеня».Нагородження цим орденом М.С. Нечепорчуковоївідбулося 15 травня 1946 року.

В книзі «Героям - слава» описується такий випадок: «Якось до Моті на вулиці Берліну підійшов офіцер. Привітався, зняв з руки годинника. - Це вам, сестра, - сказав він здивованій дівчині. - Я вас довго шукав. Пам’ятаєте Одер? Острівці серед річки... А наберезі багнюка. Ви витягнули мене з-під обваленої стіни. Німець кидав тоді бомби, снаряди... Будинки падали. А ви витягнули мене, не побоялися. Зробили перев’язку, а потім, такого здорованя,дотягли до якогось будинку... Пам’ятаєте? Якби не ви, я бзагинув...» Але Мотрона не пам’ятала. За роки війни було сотні випадків, коли безстрашний санінструктор кидалася під кулі, рятуючи поранених. Солдати часто називали її «Ласкаві ручки». За всю війну Мотрона врятувала 250 життів наших солдатів та офіцерів.

В 1973 роціКомітет МіжнародногоЧервоного Хреста за виняткову самовідданість і мужність, виявлені під час порятунку поранених, присудив Мотроні Семенівні найвищу нагороду Комітету – медаль «ФлоренсНайтінгель».

На фронтіМотрона знайшла й особисте щастя – стала дружиною гвардії старшини Віктора Степановича Ноздрачова, з яким вони разом демобілізувалися в 1945 році. В щасливому шлюбі народилися дві доньки. Повернувшись із Німеччини, сім’я оселилася в с. Красногвардійське Ставропольської області, де Мотрона влаштувалася на роботу до Дмитріївської дільничної лікарніКрасногвардійського району, а пізніше – у відділення загальної хірургії Ставропольської крайової лікарні. Через декілька років родина переїхала до Ставрополя.

Мотрона Семенівна відсвяткувала своє 90-річчя. Побажаємо здоров’я і радості нашій прославленій землячці, яка проживає в Ставрополі, але духовними, історичними, родинними зв’язками пов’язана з Україною, з нашою Балаклійщиною.

Розповідь про скромну та відважну дівчинуможна було б завершувати, але є одна важлива деталь її біографії. Досягнення Моті із Вовчого Яру є унікальним: із більш чим двохсот тисяч радянських лікарів та півмільйона фельдшерів, санінструкторів та санітарок, що були на фронтах Великої Вітчизняної війни, повним кавалером ордена Слави стала лише одна жінка – Мотрона Нечепорчукова!

**ЗАБУТТЮ НЕ ПІДЛЯГАЄ**

**Вихованці гуртка «Історичне краєзнавство»**

Зачепилівського районного Будинку дитячої та юнацької творчості,

учні Сомівського НВК Зачепилівської районної ради

Керівник: Закапко Юлія Вікторівна**,** керівник гуртка, педагог-організатор

Дана робота – розповідь доньки ветерана Великої Вітчизняної війни, вчителя математики та фізики 5-7 класів Сомівської школи, який працював у ній з 1946 року по 1979 рік, Падалка Миколи Пилиповича.

Народився Падалка Микола Пилипович у 1923 році у селі Миколаївка Зачепилівського району Харківської області. Закінчив 9 класів у 1940 році і вступив до Красноградського державного учительського інституту на фізико-математичний факультет. Вдалося провчитися лише рік – прийшла війна. У вересні 1943 року, при визволенні Зачепилівщини, був призваний до лав Радянської Армії. Дійшов до Берліна. Мобілізувався у 1946 року і відразу пішов працювати вчителем математики та фізики 5-7 класів Сомівської школи. З вдячністю і повагою згадують колеги та колишні учні свого вчителя: доброзичливого, справедливого, вимогливого.

Спогади доньки ветерана Злидень (Приходько) Раїси Андріївни:

В серпні 1944р мій рідний тато – Приходько Андрій Степанович, який воював з перших днів війни, помер від ран під Варшавою.

Моя мама – Приходько Оксана Григорівна, вчителька української мови та літератури Сомівської школи, вийшла заміж за Миколу Пилиповича у 1948 році. Прожили вони дружньо.

Виховали сина і доньку, які працювали лікарями. Для Миколи Пилиповича я була падчерицею, але за все своє життя я не пам’ятаю, щоб у мене було непорозуміння з татом. Він був надзвичайно добрим, чуйним і мудрим. Коли моєму братові було років 10, він був дуже здивований, що я Андріївна, а він Миколайович. Він не знав, що я нерідна донька. З 5-го по 7-й класи тато читав фізику і математику у моєму класі. Я була ображена на нього за те, що від мене він вимагав більше ніж від інших. Тільки згодом я зрозуміла: «Так треба!». За більш ніж 30 років роботи в Сомівській школі, він жодного разу не запізнився. Був надзвичайно пунктуальним. До сьогоднішнього дня всі в селі (а вони майже всі його учні) знають: «Якщо Микола Пилипович зайшов у школу, можна дзвонити на урок і не дивитися на годинника».

Тато рідко говорив про війну… Говорив, що пройшов пішки пів-Європи. Був командиром взводу, і всі бійці були старші за нього. Дуже поважали і любили, бо завдяки знанням з математики і витримці, він приймав рішення в бою зважено і взвод ніс малі втрати.

Коли його тяжко поранили, то багато кілометрів бійці несли командира на руках.

Іноді згадував епізод із війни, вірніше кінець війни. Після бою, взяли в полон німецького солдата – підлітка. Бійці хотіли його вбити, бо дуже вже він був агресивний, та Микола Пилипович його пожалів. В німецького солдата відібрали зброю і залишили без догляду, адже він був майже дитиною. Микола Пилипович був зайнятий справами, та раптом за його спиною пролунав постріл. Коли він обернувся, то побачив, що німецький солдат вбитий. Бійці йому пояснили, що фашистський солдат взяв зброю, що лежала біля відпочиваючого бійця і хотів вбити Миколу Пилиповича, роздумувати було ніколи і прийшлося вбити цього полоненого.

Мене в цій трагедії вражало те, що тато все життя шкодував, що прийшлося убити цього солдата-підлітка.

Війну він закінчив молодшим лейтенантом у 57-й Армії.

Нагороджений ордером Червоної зірки, медаллю «За перемогу над Германією у Великій Вітчизняній війні», орденом «Богдана Хмельницького І степені», медаллю Жукова, медаллю «Захиснику Вітчизни», має дванадцять ювілейних медалей. Микола Пилипович ніколи не хизувався своїми подвигами на війні, ніколи не спекулював своїми ранами. Вів здоровий образ життя - фізичний і духовний .

Помер від хвороби, яка була наслідком тяжкого поранення. Я, мої діти і мої онуки бережуть пам'ять про Миколу Пилиповича і беруть його за приклад.

**ПОЛІГ В БОЯХ ЗА НОВИЙ МЕРЧИК**

**Вихованці гуртка «Історичне краєзнавство»**

Валківського районного центрутуризму, краєзнавства та екскурсій

учнівськоїмолоді Валківської районної радиХарківської області

Керівник: Корецька Надія Петрівна,вчитель історії

У січні до нас, у Новомерчицький НВК зателефонувала жителька Пермської області Російської Федерації Євгенія Семенівна Позолотіна (Кар- наухова). Літня жінка схвильовано розповіла, що розшукує відомості про свого старшого брата - Олександра Семеновича Карнаухова, який загинув 1943 року, визволяючи наше село. У ході спілкування ми повідомили їй нашу електронну адресу, на яку за кілька днів надійшов лист від племінника загиблого бійця Олега Позолотіна наступного змісту.

«Наша сім’я вже давно розшукує місце поховання брата і дядька Олександра Семеновича Карнаухова, 1918 року народження, росіянина, уродженця с. Кушнаренкове Башкирської АРСР (нині - Росія, Башкортостан), який пропав у роки Другої світової війни. За даними, які зараз маємо, молодший лейтенант кулеметного взводу 214-ї стрілецької дивізії О.С. Карнаухов помер від ран 10 вересня 1943 року, захищаючи від німецько-фашистських загарбників с. Новий Мерчик (Харківська область, Валківський район).

У знайдених нами документах вказано - «похований навпроти школи». Більш точних даних у нас немає. Де знаходилася в роки війни школа в Новому Мерчику? В якому місці «навпроти школи» знаходилося поховання? Що сталося з похованням у повоєнні роки? На ці запитання у нас відповіді немає. На сайті ми знайшли фото обеліска з іменами солдатів і офіцерів, які захищали Новий Мерчик. Проте, прізвища Карнаухов там не знайшли. І знову запитання. Забули нанести ім’я на обеліск? Чи, може, є поховання, про яке ми не знаємо? Чи у Валківському районі є ще одне поселення з назвою Новий Мерчик?

Була знайденатакож інформацію про те, що в 1942 році О.С. Карнаухов воював на Сталінградсько- Донському фронті, був двічі пора­нений і за проявлені мужність та героїзм нагороджений орденом Червоної Зірки. Більше ніякої інфор­мації в нас поки що немає.

На жаль, через відомі причини ми *н*е можемо приїхати на місце загибелі рідної нам людини, вклонитися і покласти квіти... Дуже прикро, що стіни, які зводяться політиками, перекривають нам дороги... перекривають зв’язки і долі багатьох людей... перекривають нашу спільну історію...

Будемо вдячні, якщо ви зможете роз’яснити нам хоча б щось і відпо­вісти хоча б на частину наших запитань».

У ході електронного листування, яке зав’язалося між нашою школою й О. Позолотіним, він повідомив ще такий факт. У роки війни чи відразу після її закінчення до його бабусі - матері О.С. Карнаухова приїздила Галина Начівна, на руках у якої начебто він помер, передала якісь його особисті речі. Але була це жителька Нового Мерчика (постійна або тимчасова) чи однополчанка загиблого бійця - невідомо. В усякому разі новомерчани старшого віку такого прізвища в селі не пам’ятають.Ми припустилися,що це могла бути медична сестра*.*

Члени гуртка знову і знову пішли по хатах старожилів, які жили в роки війни в селі, щоб хоч щось дізнатися про захоронення загиблих бійців, що полягли звільняючи наше село від німців. На жаль спогади були надто малі.

Відразу після дзвінка Є.С. Позолотіної шкільні пошуківці надіслали їй фото старої школи і братської могили біля неї зі шкільного архіву, а самі взялися за справу. Міркували так: якщо О.С. Карнаухов загинув 10 вересня 1943 року, то значить, був учасником звільнення села від німецько-фашистських загарбників, і його ім’я має бути увічнене на стелі братської могили загиблих воїнів- визволителів. Та, як виявилося - сільська рада підтвердила - такого бійця в списках не значиться. Відверто кажучи, ми трохи розгубилися.Дуже хотілося допомогти родичам загиблого за наше село бійця, а також віднайти документи, які б свідчили про те, що він дійсно тут загинув і нанести його ім ’я на стелу.

Звернувшись до архівних матеріалів, були знайденівідомості і про молодшого лейтенанта О.С. Карнаухова, який дійсно помер від ран у вересні 1943-го, визволяючи наше село. *За* архівними документами на території Нового Мерчика було чотири військових захоронення. І всі вони розташовувалися недалеко від колишньої сільської школи, де пізніше було споруджено монумент на братській могилі, який існує й досі.

Був розгорнутий масштабний пошук і вже виявили більше 50 імен радянських воїнів, які загинули, звільняючи наше село. *Н*ам потрібно з’ясувати, де і як ховали бійців, загиблих під час боїв першого звільнення району в лютому 1943 року. Зараз ми шукаємо ці відомості, але справа ускладнюєть­ся відсутністю очевидців. У селі за­лишилося мало старожилів.Один із жителів Тімченко В.О. розповів нам, що як закінчився бій, то поранених радянських бійців ховали діти разом з жінками, адже чоловіків майже не було. Зима, холод, голод…, але не могли залишити тіла бійців на полі бою, знімали з мертвих ремені, обв’язували за ноги і стягували на край поля де був виритий довгий окоп. Там і поховали, бо копати взимку могили було важко та й нікому. Чи переховували з того місця бійців до братської могили не пам ’ятає. Німецьких загиблих теж не пам’ятає, каже, певно, німці своїх забирали.

Уточнені списки загиблих у боях за Новий Мерчик передані до сільської ради, де голова пообіцяв нам, що до 9 Травня на стелу будуть нанесені імена тих бійців, які загинули визволяючи наше село.

*Д*о того ж це наш обов’язок перед пам'яттю людей, які віддали своє життя, визволяючи наш край від фа­шистів.

**Бійці невидимого фронту**

**Вихованці гуртка «Юні екскурсоводи»**

Золочівського будинку дитячої та юнацької творчості, учні

Золочівської загальноосвітньої школи № 3

Керівник - Федорова К. О., керівник гуртків

В середині жовтня 1941 р. на території району йшли важкі оборонні бої з наступаючим ворогом. Три дивізії й одна танкова бригада обороняли район. Потік поранених був нескінченним. Їх розміщали в Золочівській районній лікарні, яка на той час вже слугувала госпіталем. Бійців, яким була потрібна медична допомога, розташовували скрізь, де тільки можна, навіть в адміністративному корпусі. Їх лікували, оперували, вихожували лікарі, медсестри, санітарки.

22 жовтня 1941 р. Золочів був окупований. Житель селища Володимир Ридберг (на той час 12-річний хлопчик) пригадує, що чув із розмов старших людей про головного лікаря ЦРЛ В. А. Томошевського, ніби-то він видавав одужуючим бійцям паспорти з поміткою «інфекційний хворий», після чого їх виписував з госпіталю. Цим він рятував червоноармійців від окупантів, ризикуючи власним життям своєї сім’ї. Перейшовши через лінію фронту, недавні пацієнти Томошевського знову йшли у бій з фашистами.

Люди розповідають, що аналогічне становище було і в березні 1943 р., коли наші війська знову були змушені відступати. В рай лікарні залишилися сотні поранених, яких не встигли евакуювати на Схід. І знову В. А. Томашевський разом зі своїм медперсоналом рятував солдатів війни. Їх перевдягали в цивільний одяг, видавали паспорти з поміткою про інфекційні захворювання. Це було справжнім подвигом людей у білих халатах – вони зберегли на той час не одне молоде життя. А син Томошевського з горища власного будинку застрілив кілька німців. На щастя, юнак не потрапив до рук ворога, йому вдалося залишитися непоміченим.

Жителі Золочева теж допомагали госпіталю: приносили пораненим картоплю, молоко, хліб, фрукти, чистий одяг і навіть паливо. А хто помирав від тяжких ран, тих ховали на цвинтарі або й території лікарні. Після війни їх перезаховали у братську могилу. Це зробили колишній завгосп ЦРЛ К. Ридберг, його син Володя та інші люди селища.

Військовий госпіталь розташувався у роки війни також у приміщенні нинішньої музичної школи смт Золочів. Там лікувався від поранення один з визволителів нашого району Г. О. Румянцев. В Золочівській же ЗОШ № 4 (сьогодні дитячий інтернат) було обладнано польовий госпіталь.

З дня визволення України від фашистської навали минуле 60 років. Багатьох учасників бойових дій вже немає в живих, інші на сьогодні мають слабке здоров’я. Про події тих жорстоких, буремних літ вони, на жаль, знають не багато, адже Велика Вітчизняна війна для нинішнього покоління – це вже історія. Але історія, яку вони повинні пам’ятати й шанувати, бо живуть у мирній, незалежній державі. Наша думка: на всіх будівлях Золочева, де раніше розміщалися військові госпіталі, необхідно повісити меморіальні дошки, які б нагадували людям про великий подвиг наших земляків. Це потрібно мертвим. Це потрібно живим.

**ВЕТЕРАН ВІЙНИ, ГЕРОЙ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ СЯБРО МИКОЛА АНДРІЙОВИЧ**

**Волонтерський загін**

Берестовеньківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Красноградської районної державної адміністрації Харківської області

Керівник: Меркулова О.І., педагог-організатор

69 років минуло з того дня, коли відгриміли останні постріли Великої Вітчизняної війни.

Разом з усім радянським народом на захист Батьківщини стали тисячі трудящих Харківщини

Тисячі й тисячі харків’ян громили гітлерівців на Правобережній Україні і на землях Білорусії.

Розповідається про Героїв коротко, в деяких випадках навіть скупо, бо, нажаль, багато фактів з їхнього життя не вдалося встановити.

Пам’ять про них увічнена у назвах вулиць наших міст, їх імена носить багато шкіл Харківської області.

Про подвиг нашого земляка, героя Радянського Союзу - Сябра Миколи Андрійовича ми дізнались зі слів його доньки Білокінь (Сябро) Т.М.

Сябро Микола Андрійович народився 17 лютого 1921 року в селі Соснівка Красноградського району Харківської області.

У 1933 році закінчив 7-й клас Берестовеньківьської школи, і почав працювати в тільки заснованому колгоспі.

Микола Андрійович прийняв бойове хрещення в 1941 році, коли велися важкі оборонні бої з гітлерівськими полчищами.

На Курській дузі старший сержант Микола Сябро став розвідником.

В канун свята «Великого октября» Микола Андрійович, командир взводу розвідки 615-го полку 167-ї стрілецької дивізії отримав особливе завдання.

Бійці під командування старшого сержанта Миколи Сябра повинні були знищити охорону і зберегти міст.

Переправляючись під Вижгородом, бійці пройшли вгору по річці близько 3км.,переправилися на інший берег і виявили бойову точку ворога

За виконання бойового завдання нагородити Орденом Леніна та Золотою Зіркою за мужність і героїзм. Але помилка при передачі повідомлення привела до того, що нагорода шукала героя 17 років.

Після Дніпра були Фастів, Біла Церква, Польща, після чого бойове поранення рік не давало можливості воювати.

Кінець війни М. Сябро зустрів у шпиталі Курська.

Після війни повернувся до рідного села Берестовенька, де спочатку працював трактористом, а потім ковальом.

Більш за все М.Сябро полюбляв футбол. Кожен рік 2-го травня на сільському стадіоні проходили районі змагання на кубок Сябра.

А коли в 1997 році Микола Андрійович Сябро пішов з життя, про кубок забули …

7-го травня 2005 року, на передодні Дня Перемоги в Селі Берестовенька на сільському цвинтарі відбулося урочисте відкриття пам’ятника герою Радянського Союзу Сябру Миколі Андрійовичу

І хоча з дня смерті Сябра М.А. пройшло вже 17 років, все одно ця людина не лишається без уваги.

**Виталий Иванович Попков – легендарный командир**

**«поющей эскадрильи»**

**Воспитанники кружка «Историческое краеведение»**

Чугуевского центра туризма и краеведения Чугуевского городского совета

Руководитель: Волкова Е.С., руководитель кружка Чугуевского центра туризма и краеведения

Время неумолимо движется вперед, оставляя позади великие события в жизни народов. Но есть события, которые постоянно помнишь, постоянно возвращаешься к ним, чтобы их достойно отметить. Одним из таких великих событий является День Победы в Великой Отечественной войне, 70-летие которого исполняется в мае 2015 года. Сколько бы ни прошло столетий, тысячелетий, это событие останется навсегда в памяти народов.

В работе мы рассказываем о выпускнике Чугуевского военного авиационного училища – Виталие Ивановиче Попкове, дважды Герое Советского Союза, генерал-лейтенанте авиации.

Виталий Иванович Попков родился в Москве 1 мая 1922 года. После окончания московской школы № 94 и аэроклуба Ленинградского района был направлен в Чугуевское авиационное училище летчиков. Виталий Попков прошёл все ступени лётной подготовки: от кружка авиамоделистов к планерной школе, затем аэроклуб и, наконец, Чугуев. Окончить училище ему довелось в фантастическом выпуске 1941 года, где было 59 будущих Героев Советского Союза! Его однокашниками были Кожедуб и Лавриненков, Боровых и Лихолетов, Кустов и Шишкань ... . Профессиональная одаренность молодого пилота, его дисциплинированность, аккуратность и исполнительность не остались незамеченными даже на блестящем фоне курсантов училища, и он был назначен на должность инструктора.

В первые дни войны подопечных Попкова перевели в Батайскую авиашколу, а затем в Азербайджанскую ССР. Пять раз подряд молодой авиаинструктор просил отправить его на фронт, и, наконец, его желание было удовлетворено. Осенью 1941 года Попкова определили в 5-й Гвардейский истребительный авиаполк. Виталий Иванович прошёл славный боевой путь, сражался под Москвой и Сталинградом, на Дону и на Курской дуге, участвовал в операции по форсированию Днепра, участвовал в освобождении Польши, Румынии, Венгрии, Югославии и Австрии, принимал участие в Берлинской операции. Легендарный летчик воевал до последних минут войны, встретив окончательную победу над врагом в небе Праги 12 мая 1945 года.

Под командованием В.И.Попкова в уникальной эскадрилье, состоявшей из 14 лётчиков, 11 получили звание Героя Советского Союза, а сам Попков В.И. стал Дважды Героем Советского Союза. После создания любительского оркестра эскадрилью стали называть «поющей».

Факты из биографии Виталия Ивановича Попкова легли в основу фильма Леонида Быкова «[В бой идут одни старики](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92_%D0%B1%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%B4%D1%83%D1%82_%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8_%C2%AB%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8%C2%BB)». Немногие знают, что на экране герои фильма воспроизводили эпизоды из боевой жизни настоящих лётчиков - истребителей 5-го Гвардейского истребительного авиационного полка, о которых рассказал командир той самой поющей эскадрильи, настоящий Маэстро - Виталий Иванович Попков. Сам он послужил прообразом сразу двух персонажей: комэска Титаренко («Маэстро») и лейтенанта Александрова («Кузнечик»).

Во время войны В.И.Попков произвел 648 боевых вылетов, участвовал в 117 воздушных боях, сбив 47 вражеских самолётов лично, а 13 самолётов в составе группы, 123 раза штурмовал аэродромы и наземные цели противника.

Как и любому фронтовику, Виталию Ивановичу было, что рассказать о войне, и, по-видимому, он любил это делать. Поэтому сохранились его многочисленные фронтовые воспоминания, как на страницах советских журналов, так и на современных Интернет-ресурсах.

Легендарный ас награждён орденами Ленина (трижды), Красного Знамени (дважды), Александра Невского, Отечественной войны 1-й степени (дважды) и 2-й степени, Красной Звезды, "За службу Родине в Вооружённых Силах СССР" 3-й степени, многочисленными медалями. 8 сентября 1943 года, в дни сражения за Донбасс ему было присвоено звание Героя Советского Союза. За мужество и героизм, проявленные в боях с немецкими захватчиками, 27 июня 1945 года Виталий Иванович Попков был награждён второй медалью "Золотая Звезда". Имеет 18 иностранных орденов и 15 медалей. В 2002 году к 80-летнему юбилею он единственный среди военных России был удостоен ордена преподобного Сергия Радонежского III степени. Виталий Иванович был участником Парада Победы 24 июня 1945 года в Москве.

Виталий Иванович Попков после войны продолжал службу в ВВС. В 1951 году окончил Военно-воздушную академию, в 1964 году - Военную академию Генштаба. Генерал-лейтенант авиации с 1968 года. С 1980 года на преподавательской работе в Военно-воздушной инженерной академии. Почётный член трёх престижных ветеранских организаций: Российского клуба асов, американского Клуба орлов и немецкого клуба лётчиков - истребителей.

«Маэстро» неоднократно посещал наш город, участвуя во встречах выпускников Чугуевского военного авиационного училища, с 1996 года был бессменным Президентом ассоциации «Чугуевцы». Последняя встреча авиаторов, в которой принял участие Виталий Иванович, состоялась в Чугуеве и Харькове в 2009 году.

6 февраля 2010 года Виталий Иванович Попков скончался. Похоронен 10 февраля 2010 года на Новодевичьем кладбище в Москве.

Герой ушел из жизни, но память о нем осталась в любимом многими фильме, в книгах и статьях. Давно прошло время, когда мальчишки поголовно мечтали стать летчиками и космонавтами. Сегодня выбирают более спокойные, приносящие большой доход профессии. В людях не хватает смелости и отваги. Но на въезде в наш город по-прежнему стоит стела с самолетом, как напоминание о мужестве и подвигах тех, кто сражался в небе этой беспощадной войны.

**З ВІКУ ПЕРЕДАНО – ПЕРЕДАМО У ВІКИ**

**Галілей Валерія,**

учениця 10-А класу Харківської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів №113Харківської міської ради

Керівник : Галілей-Нестеренко Алла Миколаївна,

вчитель української мови та літератури,вища категорія

*Біда, мов смерч, насунула здаля.*

*Заплакала обпалена земля,*

*Немов чиєсь стривожене дитя...*

*І мирне обірвалося життя!*

Герої. Герої... Подвиги. Подвиги... Їх булотисячі, десятки й сотнітисяч.

Саме про такого героя хочеться повідати всьому світу. Це людина з великої літери, ветеран Великої Вітчизняної війни, в минулому – учень, учительта директор школи №113 міста Харкова Штомпель Борис Васильович.

Давно зарубцювалися рани війни, але не слабшає біль втрат у багатьох родинах. Про ці спогади колись нам розповідав ветеран, показуючи фотографії, які дбайливо зберігаються в засклених рамках, пожовклі аркуші листів, надісланих з фронту.

Кожна людина, закінчуючи школу, мріє кимось стати. З розповіді нашого вчителя ми довідалися, що Борис Васильович завжди хотів стати льотчиком. І його мрія здійснилася. Він став механіком-мотористом. Ще до війни юнак захопився літаками. Почав відвідувати аероклуб по вулиці Сумській (зараз там знаходиться банк), читати книги про повітроплавання, вивчати технічну літературу . І дуже пишався своїм захопленням.

*«… 21 червня 1941 року. Випускний вечір в рідній 113 школі. Всі радісні, щасливі йшли зустрічати схід сонця. Назустріч - жінка: «Діти, війна!..»*- згадував Борис Васильович.

Незабаром його було зараховано до Київського училища льотчиків-випробувачів. Згодом усіх курсантів переправили через Сталінград в Казанські краї. А в жовтні 1941 року – під Шушинське.

«… *Мороз, снігу нема, пісок, спали по 60 чоловік в одному наметі, матраци лежали на самій землі, було так холодно, що волосся примерзало до подушки. Потім нас направили до Іркутська на 6 місяців. Голод наступав по-справжньому: вранці 75 грамів сухарів, по обіді –125, на вечір – 75 грамів*». Та найважливішим випробуванням для нашого вчителя було очікування повернення з завдань тих, чиї літаки готував до бою.

* *Одного разу*, - згадува Борис Васильович, - *мій льотчик, у якого був першийвиліт, не повернувся вчасно. Я молився, щоб все було добре. Почувався засмученим і в той же час радісним, коли дізнався, що льотчик був змушений сісти на аеродромі сусіднього жіночого полку через нестачу пального. Вже через 40 хвилин я схвильовано зустрічав свого льотчика.*

Болючі спогади навіюювали сум та печаль на нашого героя. Та в словах Бориса Васильовича відчувалася мужність, відповідальність, стійкість. Він справжнісінький герой, бо за часи війни наш механік підготував до вильоту 116 бойових та 300 навчальних літаків.

Роки беруть своє… Нажаль, в минулому 2014 році Бориса Васильовича не стало.І наш обов’язок сьогодні – передати у віки історію нашої видатної особи, нашого земляка.

Ми завжди пам’ятатимемо про тих, кого нема поряд з нами, хто загинув на війні, і піклуватися про тих, хто пройшов цю страшну війну і дожив до наших днів.

Останнім часом я часто думаю: скільки крові треба було пролити й скільки людських страждань треба було знести, щоб ми, сьогоднішнє покоління, могли спокійно спати, навчатися і жити.

Пройшла війна, здавалося б, давно...   
Не чути пострілів і плачу в кожній хаті,   
Але рубці на серці, все одно,   
Не дозволяють ветеранам спати.

Подяка Вам, і шана, і уклін!   
Від тих, чиї діди пройшли крізь пекло,   
За те, що сонце в небі не померкло,   
І досі чути православних храмів дзвін!

ВікторНагорний

**БОЄЦЬ ЗА РІДНУ ЗЕМЛЮ**

**Гиренко Карина, Рогаченко Владислава**,

учениці 10-Б класу, Люботинської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 4

Люботинської міської ради Харьківської області

Керівник: Іванченко О.А, вчитель історії та правознавства

Іван Пилипович Абдулов народився в 1922 році в селі Шумиха нині Кемеровської області. В сім’ї Абдулових було четверо дітей: три сина та донька. Рідних И.П. Абдулова давно немає у живих. «Ни в силе, ни в ловкости, ни в рабочей сноровке тягаться с Иваном никто не мог» - спогади односельців. Напередодні війни працював трактористом у рідному селі. Кандидат у члени ВКП (б).

Добровольцями пішли Іван та Кирило Абдулови у ряди Червоної Армії з грудня 1941 року. Разом служили у 849-го стрілецькому полку (303-та стрілецька дивізія). Перше бойове хрещення прийняли під Воронежем. З 1942 року на фронті. Слава про подвиги снайпера І. П. Абдулова рознеслася по всьому Воронезькому фронту. У фронтовій газеті писали: «Наша гордость – ефрейтор Иван Абдулов, прославленный снайпер». Тільки в 1942 роціснайпер 849-го стрілецького полку (303-та стрілецькадивізія 3-я танкова армія, [Воронезький](http://www.people.su/ua/75139) фронт) єфрейтор Іван [Абдулов](http://www.people.su/ua/1360) в оборонних боях винищив близько 300 фашистських солдатів і офіцерів. У наступальних боях у січні - лютому 1943 року Абдулов знищив ще 120 гітлерівців. Відважний снайпер навчив багато радянських воїнів мистецтву влучної стрільби. Імена братів Абдулових зустрічаються у формулярі дивізії. Ось деякі з них: «1942 год 11 октября. Снайперский счёт врагу: Абдулов Иван – 53. Абдулов Кирилл – 8»

Кореспондент армійської газети 60 - ї армії Воронезького фронту у своїх щоденниках розповідав про снайпера І. Абдулова: "Количество уничтоженных им фашистов уже тогда приближалось к 100. Об Иване Абдулове говорили на слёте больше всех. С похвалой отзывался о нём и командующий армией Генерал - Майор И. Д. Черняховский. Сибиряка ставили в пример не только за личную отвагу и лучший боевой счёт, но и за чувство коллективизма, за стремление передать свои знания и опыт другим метким стрелкам"

У ніч на 07 березня 1943 року воїни 303-ої стрілецької дивізії, пройшовши за шість діб по бездоріжжю в заметіль 270 кілометрів, зайняли позиції на західних околицях Люботина й Буд. Тут вони зустріли фашистських загарбників, що рвалися до Харкова. Розгорілися запеклі бої. Одна з рот 849-го стрілецького полку, що займала оборону між роз’їздом Майський і Старим Люботином, потрапила в оточення. Весь командний склад роти загинув у бою. Тоді командування взяв на себе єфрейтор Іван Пилипович Абдулов. Ручними гранатами вінзнищив 2 ворожих танки. Вогнем з автомата - більше 35 фашистських солдат. Натхненні його мужністю радянські воїни кинулися в контратаку й прорвали кільце оточення. У цьому бою Абдулов загинув.

Зі спогадів Івана Васильовича Каркавина, командира 3 роти   849 стрілецького полку: «На место «охоты» прославленный снайпер выходил ещё до свету, а возвращался тёмной ночью. И так каждый день. Какого напряжения сил это стоило, сколько требовалось железной выдержки, убедился я сам. Иван Абдулов заметил как немцы в одно и то же время направлялись с котелками за завтраком и обедом - там, где располагалась рота, немецкие укрепления были хорошо видны. А мне, как командиру, было интересно наблюдать за своим бойцом. Заняли мы позицию. Время завтрака прошло, а немцы не показываются. «Будем ждать обеда», - сказал Иван. Дождались. Видим из траншеи вылезает детина с котелком «Полторы тысячи метров», - быстро определил расстояние снайпер. Пробовал  стрелять я, но только ранил врага. Абдулов тут же убивает его на смерть. Пролежали мы ещё час. Появились двое за убитым - раз за разом раздались два выстрела Ивана. Ещё два фашиста нашли смерть.

  Час... Другой... Третий...  Ноги совсем онемели. И только, когда наступила тёмная ночь, мы оставили позицию.

Лишь сам, испытав всё это, я мог по-настоящему оценить каждодневный труд и подвиг снайпера».

Указом Президії Верховної Ради СРСР від 26 жовтня 1943 року за зразкове виконання бойових завдань командування на фронті боротьби з німецькими загарбниками і проявлені при цьому мужність і геройство єфрейторові [Абдулов](http://www.people.su/ua/1360)у Івану [Пилиповичу](http://www.people.su/ua/47277) посмертно присвоєно звання Героя Радянського Союзу. Нагороджений Орденом Леніна та Орденом Червоної Зірки.

У центральному парку нашого міста є Алея пам’ятних знаків Героям Радянського Союзу років Великої Вітчизняної війни біля Братської могили на Меморіалі Слави. Герої Радянського Союзу люботинці -   Павло Іванович Шпилько, Юрій Якович Чепіга, Микола Федорович Денчик. Герої Великої Вітчизняної війни, які відзначились в боях за нашу рідну люботинську землю - Павло Костянтинович Казакевич, Іван Васильович Маширь, Іван Пилипович Абдулов.

Біля нашої Люботинської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 4 у самому центрі міста Люботин встановлено пам'ятний обеліск Абдулову Івану Пилиповичу. Кожен день, йдучи до школи, згадуєш про його подвиг і про всіх людей, які зберегли нам мирне небо над головою. Навічно зберігається пам'ять про людину, яка віддала власне життя за звільнення нашого міста Люботин!

**МИ ПАМ’ЯТАЄМО ЦЕЙ ДЕНЬ**

**Грищун Катерина,**

учениця 11 класу, Печенізький ліцей ім.. Г. Семирадського

Печенізької районної ради Харківської області

Керівник роботи: Байбак Лариса Миколаївна, учитель української мови та літератури,

І категорія, старший вчитель

З великим захопленням я прочитала книгу „Пам’ять прожитих літ. 1915-1995 рр.», автором якої є Сокіл Тихін Данилович, Мешканець печенізького району. Він яскраво описав побут українського народу, його любов до праці, його щире бажання навчити своїх дітей поважати рід і берегти Батьківщину.

„В народі кажуть: „Козацькому роду нема переводу”, як розповідала моя бабуся про Соколівський рід, про козацьку династію, що її свекор був шанованим ватажком серед козаків,- так розпочинає книгу Тихін Данилович Сокіл.

«Синів у дідуся було аж п’ять. Всі хлопці були, як кажуть, майстри на всі руки. Виростали сини-соколята, одружувалися, будували житло і відділялися від батька. Як свого годувальника, залишив при собі сина - Данила. Міцний синок, наділений добрим здоров’ячком. Підійшла пора призову в армію...

Службу Данило відбував па Кавказі аж три роки. За роки служби йому було присвоєно звання унтер-офіцера...

Коли розгорілася в країні війна, Данила Івановича забрали на фронт... У серпні 1914 року, підтримуючись двома палицями, несподівано переступив поріг рідної хати син, чоловік, батько.

Радості не було кінця, і хворий Іван Тимофійович піднявся з ліжка, щоб привітати сина. А малеча, умостившись на колінах, роздивлялась нагороди.

У татка на грудях блищали променями сонця два „ Георгіївських хрести ” ...

14 червня 1915 року Данило Іванович і Марія Григорівна поїхали конячкою складати сіно. . Випрягли коня, спутали йому передні ноги і пустили пастися.

Несподівано з високого неба біля коня сіла сімейка чорногузів, за народним повір’ям, вісники людського щастя.

Дружини згрібає сіно у валки, а чоловік кладе копиці. Ось вже почав класти третю, побачив, що дружина хапається за живіт і ледве повзе до копиці сіна.

Данило Іванович підхопив дружину, підвів у затінок до копиці, полагодив із сіна постіль, заславши поверх рядном та положив свою кохану. Вона стогне, звивається, а потім поблідла, чоловік розгубився, та заспокоївся і справно виконав роль бабусі-повитухи. Все обійшлося благополучно. Народився четвертий синок! Це і був я — Сокіл Тихін Данилович.

Ішов 1936 рік, хороші показники урожайності радували нас, комбайнерів... Другого листопада 1936 року, всім колгоспом святково проводжали мене в

лави Червоної Армії...

Пройшовши курс молодого бійця, нас усіх зарахували курсантами полкової школи молодших командирів, і почалося навчання бойової та політичної підготовки.

Коли розгорілася фінська війна, молодших командирів військового округу почали агітувати добровольцями поїхати на фронт.

У середині грудня 1939 року у складі трьохсот шістдесяти чоловік - добровольців, виїхав я до Ленінградського військового округу.

У березні 1940 року мені було присвоєно військове звання молодшого лейтенанта... У далекому Заполяр’ї, де наша дивізія займала оборону, була здоровенна висотка, яку називали « Салантантурі».

Та недовго тримали ми зайнятий рубіж. По нас фашисти відкрили шалений артилерійський вогонь, а через якусь годину налетіли двадцять два літаки- бомбардувальники. Той бік, звідкіля ми наступали, уже був перекритий для відступу. Один вихід — іти до своїх в протилежному напрямку, поза висотою, а це сімдесят п’ять кілометрів. Ми зібрали мертвих товаришів, поховали в кам’янистій ущелині, підіславши голок хвої заклали братську могилу булижником. Одинадцять поранених товаришів ми несли із собою по черзі. Дунаев Ваня із Смоленська помер по дорозі, а через двоє діб помер Іван Крутих із Хабаровська. Цей вихід із бою ми долали чотирнадцять діб.

П’ятиденний сухий пайок давно скінчився, зв’язку з дивізією не було, тому що рація розбита, радист загинув. Над нами кружляв рама-літак- спостерігач, тому ішли дуже скрито, обережно. Неймовірний голод угамовували ягодами - брусницею і чорницею...

У полку вже думали, що ми всі загинули, або попали в полон...23 вересня 1941 року велика група ворога під прикриттям туману форсувала озеро Буоріярві і зав'язала шалений бій, закріплюючись на нашому березі. Наш перший батальйон був знятий із позиції і швидким маршем кинутий на підмогу, щоб витіснити ворога за озеро.

Батальйон розвернувся в бойовий порядок із криком „Ура” за Батьківщину кинулися на ворога. Рядом з моїм взводом був взвод молодшого лейтенанта Петра Пєтухова.

Раптовий наступ потіснив ворога до самого берега, та мене неймовірна сила кинула на землю, я іще гукнув Петра. Не знаю, скільки я пролежав в забутті, але прийшла свідомість.

У роті солоний згусток, ліва рука нерухома, обвисла, як батіг. З великим зусиллям піднявся, прислухався. Бій триває уже далеченько. А тут, як кажуть, ні слуху ні духу. На руці священний компас, кругом - темрява. Зорієнтував напрямок, щоб дійти до дороги, де б змогли мене підібрати.

Та, мабуть, материнським серцем був посланий ангел-охоронець, який на всьому страшному, тяжкому шляху, мов невидимка, шептав на вухо слова пісні: „Не хилися, явороньку, ти ще зелененький, не журися, козаченько, ти ще молоденький”. Ця пісня дала сили вийти на безлюдну дорогу. Над дорогою височив валун із середню селянську хату. Під тим валуном я і присів. Раптом почув знайомий голос старшої сестри Кандакшського шпиталю, де я вже десять днів лежав, поки прочистили вуха після контузії.

Хоч я і був списаний під чисту, та ішла тяжка війна. Печенізький райвійськкомат мобілізував мене, призначив начальником районного навчального пункту по підготовці призовників для поповнення рядів Червоної Армії.

Указом Президії Верховної Ради СРСР від 07.03.1952 року.Т.Д.Сокола нагороджено медаллю „За трудову доблесть”.

**Він жив серед нас**

**Грубник Ірина,**

учениця 11 класу Високопільської

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Валківської районної ради

Керівник: Гнатченко Л.М., вчитель світової літератури

З початком Великої Вітчизняної війни розпочався відлік днів, сповнених стражданнями, безповоротними втратами рідних і близьких, днів, що перепліталися з героїчними подвигами на фронтах війни, в партизанських загонах і підпіллі, самовідданою працею в тилу в ім’я Перемоги.

Сорок років віддав наш земляк, уродженець села Високопілля генерал Дмитро Костянтинович Перемот службі в доблеснихт Військово-Повітряних Силах СРСР.

До 1941 року був : начальником розвідки полку, начальником парашутної служби частини, штурманом ескадриллі. Війна застала Петра Дмитровича в місті Житомир у званні старшого лейтенанта. Любив стрибати з парашутом. Зробив 155 стрибків.

Війну закінчив у званні підполковника. Після війни екстерном здав екзамени до Вищої Військової академії, продовжив навчання в академії Генерального штабу.

В 1982 році вийшла з друку книга «На дальних маршрутах, атором якої є наш земляк, наша гордість – Перемот Дмитро Костянтинович

Димтро Костянтинович пішов за вічну межу життя, але пам'ять про нього живе в наших серцях, як і його побажання: «Нехай сучасні діти ніколи не зазнають страху і втрат, живуть під мирним небом і ясним сонцем, а світлий день визволення і перемоги не вкриється пилом забуття».

Героїчний дух переможців-ветеранів не можна втрачати нинішньому поколінню. І ми віримо, що кожен із нас стане на захист своєї Батьківщини не замислюючись, буде вірним сином своє держави

**ВОНИ КУВАЛИ ПЕРЕМОГУ**

**Група «Пошук»**

Кутьківської ЗОШ І-ІІ ступенів

Дворічанської районної радиХарківської області

Керівник: Крейдун В.Т.,вчитель історії І категорії

Роки Великої Вітчизняної війни стали часом тяжких випробувань для нашого народу. Люди боролися з ворогом не тільки на фронтах, а і в тилу. Шлях до перемоги був неймовірно тяжкий, политий кров’ю і слізьми.

Село Кутьківка та інші села Кутьківської сільської ради – Касянівка, Довгеньке, Лозова-II, Лозова-І були звільнені від німецько-фашистських загарбників 2 лютого 194З року.

Після визволення Кутьківки жителі села приступили до відбудови господарства. Розпочали цю роботу з вирішення організаційних питань. Вибрали правління колгоспу і його голову.

Головою колгоспу «Хвиля революції» обрали Павла Єгоровича Герасименка, який після поранення повернувся з фронту.

Перша після визволення посівна проходила в надзвичайно тяжких умовах. В господарстві не було тракторів і автомашин, орати доводилося коровами, які вціліли в кутьківців після окупації. Добрива і посівний матеріал доводилося збирати з дворів колгоспників.

Зберігся протокол колгоспних зборів, які відбулися 12 січня 1944 року, де виступила Крейдун Олександра Оксентіївна: «Прийшов той час, якого ми так довго чекали… Тепер ми повинні нарівні з чоловіками брати участь у зборі та вивозі навозу, золи, курячого посліду для того, щоб забезпечити урожай зернових, забезпечити хлібом Червону Армію і себе. Я даю 8 кг посівного зерна і закликаю всіх колгоспників наслідувати мій приклад».

Заклик Олександри Оксентіївни одностайно підтримали всі колгоспники. Найбільше здали хліба такі колгоспники : Крейдуй К.Г. − 50 кг, Куценко Л.П. − 40 кг, Крейдун З.Л. − 30 кг, Демченко Г.П., Бережна П.А., Смущинська Л.М. здали по 20 кг. Всього зібрано було дві тонни посівного матеріалу. Значну допомогу в придбанні посівного матеріалу надала держава.

Необхідно було розвивати тваринництво, яке було так потрібне колгоспові. Колгосп провів контрактацію телят у колгоспників. Внаслідок проведених заходів по зміцненню матеріальної бази колгоспу господарство в кінці 1943року мало 12 голів коней, 9 пар волів, 10 голів корів, 109 голів телят, 40 голів свиней, в тім числі 12 свиноматок, 39 голів овець, 342 штуки курей.

Ці незначні досягнення полегшували працю колгоспників в процесі обробітку землі, але вона залишалася ручною. Працювати доводилося від зорі до зорі. Та, незважаючи на тяжку працю, колгоспники працювали з ентузіазмом і завзяттям,. Вони добре розуміли, що фронту потрібен хліб.

Але не тільки продовольством допомагали односельці фронтовикам.

12 січня 1944 року на загальних колгоспних зборах виступила Денисенко Марія Федорівна. Вона запропонувала зібрати кошти на будівництво танкової колони. Її пропозицію одностайно підтримали колгоспники і запропонували звернутися до жителів Дворічанського району. Для збору коштів обрано комісію з 8 чоловік: Салютін, Крейдун К.Г, Денисенко М.Ф., Крейдун Г.С., Крейдун В.О., Лихачов Я.Ф.

18 лютого 1944 року на загальних зборах розглянуто питання «Збір коштів на побудову танків і літаків». З доповіддю виступив голова колгоспу Герасименко П.Я. Він сказав: «Колгосп виділяє 40000 карбованців на будівництво танків і літаків».

Жінки в’язали шкарпетки, шили рукавиці, теплий одяг. Все це відсилали нашим воїнам. Кожного разу селяни підписувалися на державні позики. При реалізації військової трьохпроцентної позики на колгоспних зборах було прийнято таке рішення: «Кожний працездатний зобов’язаний підписатися на 500 крб».

Для успішного проведення весняної посівної кампанії 1944 року колгосп відремонтував свій інвентар: 30 плугів, 124 борони, 2 сівалки бурячних, 14 сівалок зернових, 7 лущильників. Весняна посівна кампанія затримувалася через малу кількість тяглової сили. Для розв'язання цього питання правління колгоспу 7 травня 1944 року скликало загальноколгоспні збори з повісткою дня: «Про закінчення весняної посівної кампанії». Збори ухвалили: «Запрягти все тягло колгоспу і корів колгоспників. При випадках невиконання рішення зборів, корів поставити на колгоспну ферму до закінчення посівної кампанії».

Ось такі рішення приймалися в період війни. Це був час подолання великих труднощів і досягнення високих результатів у трудовій діяльності, час падінь і злетів, час смутку і радощів.

Але життя наших земляків було сповнене світлих надій на майбутнє. Люди своїми руками творили це майбутнє, щоб воно навічно вписало їхні імена в історію. І щоб саме їхнє життя стало історією.

**ДОЛЯ ПРАДІДА-ФРОНТОВИКА**

**Губський Євгеній**,

учень 7-Б класу Валківського ліцею ім.О.Масельського,

член гуртка «Юні музеєзнавці» Валківського районного ЦТКЕУМ

Валківської районної ради Харківської області.

Керівник: Губська Наталія Віталіївна,вчитель історії, спеціаліст І категорії,

керівник гуртка «Юні музеєзнавці» Валківського районного ЦТКЕУМ

Валківської районної ради Харківської області

За життя Михайла Павловича я не пам’ятаю. Він помер 12 липня 2002 року, коли мені виповнилося трішки більше ніж півроку. Знайомі прадіда Михайла говорять про нього як про спокійну, виховану і скромну людина. Коли мова йшла про роки війни, він завжди говорив, що нічого такого героїчного вони не робили, бо треба були визволяти рідні домівки від загарбників і вони це робили.

Тож дістати бодай якусь інформацію було дуже важко. А ще, колись за святковим столом з рідними, Михайло Павлович проговорився дітям, а вже ті, пізніше онукам, що дід таки був героїчним: спочатку Михайло Губський був одним з трьох особистих водіїв командуючого 65-ю армією 2-го Білоруського фронту генерал-полковника Павла Івановича Батова ( потрапив до нього з кадрової), а вже потім, при Сталінграді, водієм самого командуючого військами 2 Білоруського Маршала Радянського Союзу Костянтина Рокоссовського.

Губський Михайло Павлович, дідусь мого батька і прадід наш з сестрою, народився 4 вересня 1916 р. у селі Мельниково, Валківського р-ну Харківської області. Хоча вдома інколи звучить: «На батьківщині в Грушево…» Народився у простій селянській сім’ї. Навчався Михайло у Мельниківській сільській школі, де закінчив 7 класів ( по тих часах це дуже вагома освіта, бо більшість мала 3-4 класи і все… Згодом Михайла призвали до армії і проходив він службу на Далекому Сході у прикордонних військах, на кордоні з Японією. Брав участь у вирішенні конфлікту на озері Хасан у 1938 році. За виконання завдань отримав високу нагороду - медаль «За бойові заслуги» та знак «За Хасан».

Після демобілізації та звільнення в запас приїхав до рідного села, почав працювати у колгоспі, був механізатором.

Згодом Михайло Павлович Одружився з гарною дівчиною Параскою і 1 січня 1941 року у подружжя народився син Микола. Як і всі звичайні люди, молода родина Губських сподівалася на щастя і мирне небо над головою. Та цим планам завадила війна! І цю сім’ю вона також не обійшла стороною. У перший же день війни, 22 червня 1941 року, вже після обід Михайлові прийшла повістка. Залишив вдома дружину и шестимісячного сина і пішов на фронт захищати свою Вітчизну.

Дідусь Микола частенько згадував часи окупації, говорив, що майже два роки прожили (16 дітлахів) в землянці за селом,....ховалися, а охороняла їх бабуся Зіна. Розповідав, як вибухами рознесло півхати...

Довгий час нашим військам приходилось відступати та після, так би мовити, переломних моментів (Курської та Сталінградської битв) стало зрозуміло, що ворогу не процвітати на нашій землі.

Михайло Губський був учасником Сталінградської битви, битви на Курській дузі. Разом зі своїми бойовими побратимами звільняв багато міст і сіл по всій Україні, Білорусії. Про це свідчать багато чисельні нагороди.

Події Сталінградської битви були особливо пам'ятними ще й тому, що саме там Михайло зустрівся зі своїм тестем Харитоном. У страшну нічну зливу мій прапрадід Харитон їхав на підводі та віз тяжко пораненого бійця, а прадід Михайло повертався з донесенням командиру (машина була розбита, то ж прийшлося йти пішки ще й за запчастинами..) Ніч була темною і дощ був настільки сильним, що не те, щоб побачити обличчя, а голос співрозмовника було чути погано.....Сів Михайло на підводу спиною до "водія кобили" й розговорилися:

- що хлопче давно воюєш?

- з самого початку дядьку...

- а сам то звідки?

- з далеку, з України...

- то ми, мабуть, земляки...я теж з України.....з під Харкова...

- дядьку, так я також харківський.... може чули село таке Грушеве,

Мельникове....

- як?! так я ж також з відти! З Сухої Балки ! А звати тебе як?

- Губський Михайло, дядьку..........

Можна й не говорити, що було далі....сльози, обійми...

Далі фронтовими шляхами прапрадід Харитон і прадід Михайло йшли також окремо, та зустріч далеко від рідної домівки зігрівала серця обох чоловіків та допомогала вижити у страшні воєнні роки. Щоправда, прапрадід Харитон повернувся додому раніше ніж закінчилася війна, бо отримав контузію і мав досить тяжкі наслідки. Тож і був комісований з армії. Прадід же Михайло, навпаки, повернувся з фронту без жодного поранення, хіба що малесенький поріз від осколочку залишився у нього напам'ять про війну.

Говорячи про Рокоссовського, Михайло Павлович частенько згадував, як однією з вулиць Польщі рухалася їхня автоколона і розпочався обстріл. Снаряди летіли мов град і вони вискочили з машин і пострибали у воронки ( в народі давно існує повір'я, що снаряд два рази в одну воронку не потрапляє, тож і мали бодай надію). Воронки були майже по сусідству і ось, не зрозуміло звідки, підбігла вівчарка. Собака почала вміщуватися на місці Михайла, штовхаючи його ближче до командира. Можливо, це було щось містичне, та як тільки прадід перемістився, саме в те місце де він спочатку заліг і де зараз лягла вівчарка - втрапив снаряд. Зрозуміло, що вівчарка врятувала прадіда, ціною свого життя.

За звільнення Польщі одержав медаль «За відвагу», але вона знайшла свого власника лише у 50-х роках.

А потім була жадана перемога над Німеччиною. Михайло Павлович Губський брав участь у штурмі Берліну і залишив свій автограф на стінах Рейхстагу. У родині довгий час зберігався знімок, вирізаний з газети, та при переїзді у місто його було втрачено. На жаль.

На грудях ветерана довго сяяли чисельні нагороди, а в родиному архіві до сих пір зберігаються грамоти і подяки.

Після війни повернувся до рідного села, де й працював механізатором. В рідному Мельниково народився другий син Володимир.

Згодом Михайло Павлович був призначений бригадиром зразкової тракторної бригади при Валківській МТС. Тож у 1953 році родина переїхала до Валок. Після переїзду залишився працювати бригадиром тракторної бригади у колгоспі імені Горького (с.Костів).

За час роботи виявив себе як зразковий та провідний спеціаліст, то ж був направлений в Казахстан, де ділився досвідом роботи з місцевим населенням. У 1962 був нагороджений бронзовою медаллю ВДНГ. Через декілька років знову був нагороджений медаллю ВДНГ. Нагороду вручали у Москві у Кремлівському палаці з’їздів.

Був делегатом з’їзду Комуністичної партії Радянського Союзу. До виходу на пенсію працював бригадиром трактор бригади ( стаж роботи понад 40 років). Після виходу на пенсію, у 1995 році, працював інженером по техніки безпеки у тому колгоспі ім. Горького.

**УЧИТЕЛЯМ-ФРОНТОВИКАМ ВАЛКІВСЬКОЇ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ…**

**(Чернєцову Валентину Семеновичу – вчителю фізики, Білоусу Афанасію Якимовичу - вчителю військової підготовки, Костирко Ірині Яківні - вчителю фізики,**

**Копіній Евгенії Миколаївні - вчителю іноземної мови)**

**Губська Тетяна Володимирівна,**

вчитель української мови та літератури, спеціаліст вищої категорії,

"Старший вчитель" Валківського ліцею імені О.Масельського

Валківської районної ради Харківської області

|  |  |
| --- | --- |
| *Мої учителі!*  *Зоріють ваші очі*  *Крізь темінь і туман,*  *Крізь дні і ночі,*  *Крізь пристрастей дурман,*  *Крізь лабіринти долі…*  *Любові приклад ви,*  *Сумління й волі.*  *Допоки будуть учні на землі,*  *Допоки й вічні їх учителі!*  *\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\**  *Вже готувалося до сходу сонце,*  *Росинки-діаманти розсипало,*  *Коли війна постукала в віконце*  *І долі невблаганно поміняла.*  *Як дивно: лише мить - і все змінилось.*  *За вибухами й сонце не зійшло.*  *Життя на «до» і «після» розділилось,*  *Слізьми умилось, кров ю підпливло…*  *Дзвеніло зойками у полум ї колосся,*  *Стогнав під траками наш предковічний ліс.*  *Гуляло пекло на землі , й здалося:*  *Дніпро солоним став од людських сліз.*  *Та встав народ, не впавши на коліна,*  *Піднявся на священний смертний бій*  *За матір, за кохану, за країну,*  *За віру, за народ прекрасний свій!*  *І страх поправши, йшов на бій кривавий,*  *І років молодих не жаль було,*  *Аби лиш сонце мирно засіяло*  *І маком поле житнє зацвіло.*  *На амбразуру падав юним тілом*  *І затуляв од кулі серцем світ,*  *Щоб знов до нас лелеки прилетіли*  *І сад убрався у вишневий цвіт.*  *Спасибі вам, хоча цього й замало.*  *Чим можна вимірять ціну життя?*  *Герої гордо, з піднятим забралом*  *Ідуть із нами в світле майбуття.*  *Випускний закружляв Вас у вальсі,*  *І студентом Ви встигли стать*  *Лиш на час… Білоус Афанасій!*  *Вам в піхоті тепер воювать.*  *Сорок перший… Оце його воля:*  *На війну Вашу юність забрать*  *Землю нашу, зчорнілу від горя,*  *Від фашистської тлі визволять.*  *Юний, вправний, ставний і красивий,*  *Вам кохану б з кіно проводжать.*  *Довелось же в кривавому вирі*  *Йти на схід і Дніпро форсувать.*  *Сивиною вкривалися скроні –*  *Це данина тим смертним боям.*  *А відзнакою мужності й волі*  *Орден Слави у Вас засіяв!*  *Перемоги іще немає,*  *Ще лиш березень, ще війна.*  *Вас Далекий Схід зустрічає.*  *Там Маньчжурія, сопок стіна.*  *Знов потрібна Ваша відвага,*  *Ваша мужність, сміливість і честь,*  *Ваша впевненість і увага,*  *І чітке офіцерське : «Єсть!»*  *Як непросто завжди під прицілом*  *Своє серце достойно тримать,*  *Непохитно і словом , і ділом*  *Злу й агресії відсіч давать…*  *…Ви шляхетний. З Вас приклад брали*  *Всі, хто з Вами хоч раз зустрівсь.*  *Ви «воєнку» у нас викладали,*  *Тож байдужим ніхто не лишивсь!*  *Ви взірцем патріота-воїна*  *Вихованцям зуміли стать:*  *Скільки їх Вашу справу продовжують -*  *В офіцерськім строю стоять!*  *Хоч тепер Вас із нами немає -*  *Відлетіли серед журавлів , -*  *Але пам ять про Вас не вмирає:*  *Ви ж у внуках і в учнях живий!*  *\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\**  *Прибув колись в нашу «гавань» -*  *Така от цікава картина -*  *Штурман далекого плавання*  *На мирне ім я Ірина.*  *Чи чувано, а чи бачено:*  *Дівча, а така професія!*  *А ще почуття не розтрачені*  *І юність, війною знівечена.*  *Далекий Схід за спиною,*  *Щоб сліз не котився град, -*  *Фашистам вдалось блокувати*  *Місто-герой Ленінград.*  *І Ви дев ятсот страшнючих*  *Днів і ночей підряд*  *Відстоювали рішуче*  *Блокадний свій Ленінград!*  *Хліба окрайчик чорного,*  *Трупи і холод – зима…*  *До міста вдираються гордого*  *Голоду грізні жнива.*  *Євгеніє Миколаївно!*  *Мертва вже Ваша сім я…*  *Чи ще шепотітиме лагідно*  *Хвиля Ваше ім я?*  *Ви тоді подорослішали,*  *Мабуть, на ціле життя*  *За ті дев ятсот непрошених…*  *Й не буде назад вороття.*  *На долю ніхто не скаржився,*  *З війною ставши на прю.*  *З надією міцно обнявшись,*  *Піднявсь Ленінград на борню!*  *Ви – медсестра у госпіталі.*  *Скільком же допомогли*  *Руки Ваші утомлені,*  *Смерть від скількох відвели!*  *Ви Перемогу зустріли*  *У травні на польській землі.*  *О як же тоді раділи:*  *Кінець ненависній війні!*  *Ви знову в рідному місті,*  *І вчителем стали таки!*  *Пожовкло березове листя –*  *Це вересень, дітлахи!*  *Із ними Ви пройдете довгу,*  *Щасливу учительську путь.*  *І, вдячні, вони ніколи*  *Не зможуть Вас позабуть,*  *Уроки Ваші яскраві,*  *Пораду в житті не одну*  *І усмішку тихо-ласкаву,*  *І мудрості глибину.*  *«ОДНА З БАГАТЬОХ » , - записали*  *Про себе в щоденнику Ви…*  *Для нас Ви ЄДИНА! Чи знали*  *Про це, як уроки вели,*  *Як жити учили по честі,*  *Любити і пісню співать?..*  *…На зоряних перехрестях*  *Вашому серцю сіять!* | *Стають журавликами, линуть попід хмари*  *Та озиваються рядочками в піснях…*  *Вам вічна пам ять і велична слава,*  *І вдячність, що не згаснуть у віках!*  *\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\**  *Як переможно рельси стугоніли,*  *Як килимом стелився жовтий лист,*  *Коли сержант додому, мов на крилах,*  *Любов синівську Валківщині ніс!*  *Проніс її через усю Європу,*  *В Угорщині свій закінчив похід.*  *І згадував свою зенітну роту*  *І від боїв червоно-димний світ.*  *У травень відпливла війна сувора.*  *Пред очима – кілометрів плин…*  *Домівки рідної відчинить двері скоро*  *Вам листопад, сержанте Валентин!*  *А вдома мама. Як вона, рідненька?*  *Розлуку з сином чи пережила?*  *Для неї ця хустина голубенька*  *Й кленовий лист, бо квітів вже нема.*  *Колись студентом був. Якби довчитись!*  *Бо в сорок першім не дала війна.*  *А потім двері класу відчинити*  *І сіять зерна істини й добра.*  *Обіймами зустріне мати сина!*  *Життя нове потрібно будувать.*  *Судилось Вам, сержанте Валентине,*  *Учителем і завучем ставать.*  *Отак і станеться! Любитимуть Вас діти,*  *Яких покличе голосний дзвінок*  *На довгожданий, найцікавіший у світі,*  *Бо про закони Всесвіту, урок.*  *Промчать літа і сивиною вкриють,*  *І не сповільниться ніколи часу біг…*  *Вже не сержанте, Вчителю єдиний!*  *Вам учні Ваші клоняться до ніг!*  *Родина, морське училище…*  *Відрядження їй війною*  *Дано у фронтів чистилище.*  *Війна – не жіноча справа.*  *Ірина ж у бій ходила,*  *Аби тих фронтів заграва*  *Вітчизну не спопелила,*  *Аби не стало кривавим*  *Море її надії,*  *Аби вороги не спіймали*  *Жар-птицю чиєїсь мрії !*  *Воронеж і Курськ, і Харків…*  *З боями - до самої Ельби,*  *Щоб знову наповнив парки*  *Веселий дитячий лемент.*  *Щоб не стріляли танки,*  *Пшеничні поля колосились,*  *І в сонячних променях ранком*  *Церков куполи золотились…*  *…Вас в школу шлях веде.*  *Судилось Вам навчати*  *За партами дітей*  *І серце їм віддати!*  *Ірино Яківно!*  *Чарівна й незабутня!*  *Ви стали зіркою? Сльозинкою дощу?*  *Чи то крилом з-під хмар змахнете людям?*  *З небес озветесь, кожен щоб почув?*  *Ви – наша гордість.*  *Слава Ваша вічна!*  *Тож пам яті про Вас*  *Повік не згасне свічка!*  *\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\**  *«…Женечка, Женечка, Женя…»*  *Нашіптував тихо прибій.*  *І малювала хвиля*  *На березі профіль твій.*  *Славний Кронштадт легендарний*  *Тебе в Ленінград проводжав.*  *Попереду стільки планів!*  *Якби ж то тоді хтось знав…*  *Розчинені двері вузу,*  *Але ж на порозі війна.*  *Здоровому всупереч глузду*  *Зруйнує життя вона.*  *Накаже узяти заступ,*  *Укріплення будувать,*  *На оборону міста*  *Всі сили дівочі віддать!*  *А потім…Ну як згадати,*  *Швидко линуть і линуть літа в небуття,*  *Із скрижалів історії пил витирають.*  *Їм ніколи не буде назад вороття,*  *Вічність їх, мов перлини, збирає.*  *Мабуть, потім із них собі зробить намисто,*  *Похизується зорям і сонцю всміхнеться.*  *Вічносте, ти загадкова і чиста,*  *І пам ять від тебе у спадок усім дістається.*  *А пам ять така величава, така білосніжна,*  *Чомусь журавлів у супутники облюбувала…*  *Вона многолика: сувора і ніжна,*  *І спогадів різних у неї чимало.*  *А спогади, спогади, ви наша совість.*  *Вас відцуратися жоден не може…*  *Мов сторінки, їх листає свідомість,*  *Тож дай нам терпіння і мудрості, Боже!*  *Щоб зважити все, що було, й зрозуміти,*  *До всього терпимими бути навзаєм.*  *І будувати майбутнє, і жити,*  *Бо ми пам ятаємо все, пам ятаєм!* |

**МІЙ ПРАДІД – ГУРА ТРОХИМ ВІКТОРОВИЧ**

**Гура Неля,**

учениця 10 класу Олександрівської

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені І.С.Буряка

Валківської районної ради Харківської області

Керівник: Нужа Ю.П., вчитель історії

Є багато літератури про Другу Світову та Велику Вітчизняну війни, про переможців і переможених. Багато в історії довоєнних і воєнних років залишається якщо не загадковими, то протилежними , маловідомими поняттями. В умовах відродження Української незалежної держави зріс інтерес дослідників до історії війни та людей, чиї імена протягом тривалого часу вважалися зниклими безвісти. Наша пам'ять про Велику Вітчизняну війну з роками стає більш значущою: час, розвиток людства дозволяє глибше усвідомлювати результати подвигу людей. Таким був і мій прадідусь - Гура Трохим Вікторович. Гура Т. В. народився в 1914 році в селі Олександрівка Валківського району Харківської області в сільській родині. Матір звали Анастасія Павлівна, батька – Віктор Макарович. Зростав у дружній , люблячій родині, де крім нього виховувалися діти – Дмитро та Палажка. Дитинство не вирізнялося від інших, як і всім, в той час було дуже важко. Після закінчення 4 класу, в 12 років, пішов Трохим працювати, бо потрібно було допомагати батькам ставити малечу на ноги. Спочатку працював у полі, пізніше закінчив курси трактористів і почав виїжджати у поле на тракторі. Там і зустрів свою половинку Марію. В 1935 році вирішив поєднати свою долю з долею молодої дівчини , одружився з Марїєю . У 1937 році , 25 лютого народилася в їхній родині перша донька - Інна. Радощам не було меж. Родина будувала плани на майбутнє, але розпочалася війна. Продовжував працювати в колгоспі «Нове Життя» трактористом, поки не призвали на фронт . А було Трохиму на той час 27 років . Коли йшов на війну, вдома залишилася вагітна дружина, яка носила під серцем другу дитину Трохима. У 1942 році 22 квітня народилася друга донька – Ольга. Але мій прадід так ніколи і не побачив свою доньку.

Пройшов війну з жовтня 1941 року до 1944 року. Служив у 270 Стрілковій дивізії, стрілком. Призваний Валківським районним військкоматом, пройшов з дивізією від Харкова до смоленської землі. Визволяв Польщу і залишився на чужині навічно. Протягом чотирьох років війни не було жодного «легкого» дня ні для воїнів, ні для тих хто чекав їх додому. Моя бабуся розповідала, як тяжко було їй з двома доньками жити під окупацією фашистів, як чекала листів з фронту. Особливо довго тривав час після останнього листа, яке отримала восени 1944 року з міста Любліна , що знаходиться у Польщі. З нього вона дізналася, що чоловік був поранений, знаходиться в шпиталі. Потім прийшло повідомлення , що боєць Червоної Армії Гура Трохим Вікторович пропав безвісти. З цим моя прабабуся і померла.

Пройшло 70 років після останнього листа прадіда, але моя родина постійно пам’ятала та цікавилася долею Гури Т.В. Моя родина, за допомогою Інтернету, сайту «Меморіал» 11 листопада 2014 року отримала повідомлення «Здравствуйте! Ваш воин служил в 270 стрелковой дивизии, был ранен 22.10.44 и умер от ран 06.11.44 в эвакогоспитале ЭГ-1191 06.11.44. Похоронен в Польше, г. Люблин, на городском кладбище, могила № 31»

З наданих документів я дізналася, що мій прадід потрапив до евакогоспіталя 22 жовтня 1944 року. Лікарі поставили діагноз: «осколкове поранення лівого колінного суглоба з пошкодженням кістки». Помер 6 листопада 1944 року від гангрени, де й був похований на міському кладовищі, могила № 31.

Ми знаємо, що Велика Вітчизняна Війна - це страшна війна. Скільки жертв! Скільки спалених міст, селищ і сіл! Дні, місяці, чотири довгих роки солдату дивилася в його очі смерть. Але солдат не відводив погляду. Вона була йому не страшна. Страшніше і болючіше було дивитися на розорені села і міста, на голодуючих і виснажених дітлахів, на змучених і втомлених жінок. Війна постукала в кожен будинок і принесла біду: матері втратили своїх синів, дружини - чоловіків, діти - батьків і матерів. Зараз живемо ми під мирним небом, але завжди будемо пам'ятати, якою ціною здобули люди цей світ.

Пам'ять... Вона нетлінна і вічна. Вона дивиться на нас із старих фронтових фотографій, з тих речей, які зберігають колишні фронтовики, вона не дає потьмяніти жодній героїчній сторінці історії перемоги над фашизмом.

Пам'ять... Вона втілюється не тільки в бронзі, мармурі, граніті, вона живе у душах людей, в спогадах про ті, уже далекі, але до болю тривожні роки війни. Пам'ять про героїв живе у серцях вдячних нащадків. Я і моя родина задоволені, що через 70 років ми дізналися про долю свого прадіда, діда, батька Гури Трохима Вікторовича. Ми вдячні сучасним технологіям, які дозволили заспокоїти наші душі повідомленням із - за кордону.

Тема героїзму в роки війни нескінченна, бо має вічне джерело, витоки якого - у народній пам'яті, що закарбувала імена тих, хто поліг в ім'я Перемоги. Ця пам'ять незгасла - вона у наших серцях.

**Є обеліски, плити і колони.  
І урочисті квіти роковин.  
І хто ми є? Усім усі мільйони,  
А хтось комусь однісінький один.  
  
Тебе немає. Але є мій спомин.  
І не згадаю, ні, я спом’яну.  
І спом’яну, і пом’яну.   
І ще раз війни прокляну.  
 *Ліна Костенко.***

**ПАМ’ЯТНИКИ ГЕРОЯМ РОЗПОВІДАЮТЬ…**

**Гурток «Історичне краєзнавство»**

Кегичівського Будинку дитячої і юнацької творчості,

який працює не базі Чапаєвської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Керівник: Романська Катерина Іванівна, вчитель історії, вища кваліфікаційна категорія

Члени гуртка «Історичне краєзнавство» розробили дводенний екскурсійний маршрут, метою якого є з’ясування подій, що відбувалися на території Кегичівського району в роки Другої світової війни на території смт Чапаєве, с.Шляхове, с.Петрівське тавказати внесок наших земляків у перемогу над ворогом, а також на прикладі трагедії за часів окупації виховувати непримириме ставлення до будь-яких видів насильства, почуття поваги до людей, які пережили війну.

Події, про які ми дізналися під час екскурсії закликають нас осмислити минуле - щоб воно не стало майбутнім. Щоб неприязнь до інших людей не стала ненавистю до чужого народу, чужої країни.

Людина - слабка істота, але знання та історична пам'ять роблять її сильною. Людина має і добро, і зло. Один творить добро, інший - зло.

Історія дає можливість розібратися в цьо­му, а пам'ять необхідна нам для того, щоб наші діти ніколи не були жертвами і не були катами або байдужими спостерігачами. Ми не повинні допустити людоненависництва, подолати непорозуміння і всім своїм життям вибороти справжній мир.

ЛЮДИНА-ТВОРЕЦЬ. Їй все під силу…

**ГЕРОЇЧНА ЛЮДИНА З ВІДОМИМ ПРІЗВИЩЕМ**

**Гурток «Тревел-журналістика»**

Чугуївського районного Центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді група Новопокровського навчально-виховного комплексу Чугуївської районної ради Харківської області. Керівник: Іскандарова О.О., керівник гуртків Чугуївського районного Центру туризму,краєзнавства та екскурсій учнівської молоді

В пам'яті народній назавжди залишаться подвиги тих, хто в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр, не шкодуючи своєї крові і самого життя, наближав годину Перемоги. Свята любов до Батьківщини, полум'яний патріотизм, справедливі цілі війни, смертельна загроза, що виходила від німецького фашизму, мобілізували народи на відсіч ворогові. У цей суворий час радянські люди проявили непохитну волю до перемоги, згуртованість і самовідданість. Їх героїзм в боротьбі з ворогом носив масовий характер. 11 тисяч 694 воїнів армії і флоту, партизана і підпільника за скоєні у роки війни подвиги удостоєні звання Героя Радянського Союзу, 5300000 чоловік відзначені орденами. Серед них приблизно кожен п'ятий нагороджений орденом Слави. Цим орденом нагороджувалися особи рядового та сержантського складу, що проявили в боях за Батьківщину славні подвиги хоробрості, мужності, безстрашності.

Орден Слави складався з трьох ступенів. Вищим ступенем є 1-й ступінь. Нагороджені орденом всіх трьох ступенів називалися повними кавалерами. І першим повним кавалером ордена Слави у Радянському Союзі став наш земляк - розвідник, старший сержант Костянтин Кирилович Шевченко. Він дійшов до кінця війни, маючи також ордена Червоного Прапора, Вітчизняної війни і Червоної Зірки, що для сержанта було дуже рідкісним явищем. Додаток до трьох його орденів всіх трьох ступенів ордена Слави робило його феноменом: шість орденів мав далеко не кожен полковник і навіть генерал.

Народився К.К. Шевченко 11 грудня 1914 в селі Хотомля, нині Вовчанського району Харківської області. Його батька, комісара знаменитої Сталевої дивізії і діда розстріляли білогвардійці. Їх прізвище було Дубініни. Маленький Костя жив з матір'ю дуже бідно. Вони батрачили у куркулів за шматок хліба.

Коли хлопець закінчив 8 класів, то пішов працювати в радгосп № 5 Чугуївського району (нині сел. Чкаловське Чугуївського району) на ферму дояром.

У 1939 році вперше з України до Москви на сільськогосподарську виставку возив молодий дояр радгоспу № 5 Шевченко Костянтин групу корів-рекордсменок. З тих пір стала ширитися про нього трудова слава. Костянтин Кирилович прославився на всю країну як найкращий дояр. За його прикладом багато хлопців радгоспу, району та області теж освоїли цю професію. В одному з номерів передвоєнного року Харківська обласна газета писала: «Комсомолець, побував майже у всіх господарствах району, ділився досвідом роботи. Тепер у нього сотні послідовників». Були б і тисячі, але прийшов час захищати рідну землю, і дояр з Чугуївщини став розвідником.

Шевченко К.К. був на фронті у Велику Вітчизняну війну з 20 серпня 1941 року. Помічник командира взводу розвідки окремого лижного батальйону, командир відділення 110-ї дивізії окремої розвідувальної роти 158-ї стрілецької дивізії, старший сержант. Будучи командиром відділення розвідувальної роти, десятки разів здійснював сміливі рейди по тилах фашистів, добуваючи «язиків». До середини війни його вже називали самим «язикатим» в роті - понад двадцять гітлерівців взяв розвідник.

22 липня 1943 року розвідник взводу пішої розвідки 1340-го стрілецького полку 234 стрілецької дивізії червоноармієць Шевченко діючи в складі групи розвідки по захопленню полоненого в селі Афанасьєво Пречистинского нині Духовщинского району, Смоленскої області, увірвався в траншею супротивника в рукопашному бою знищив двох німецьких солдатів, чим забезпечив захоплення контрольного полоненого і доставку його в штаб полку. Важливі відомості були отримані від полоненого німецького офіцера - командира батальйону зв'язку. Наказом по 234 – ій стрілецькій дивізії № 0108 від 26.07.1943 року Шевченко К.К. нагороджений орденом Червоної Зірки.

30 серпня 1943року в районі висоти 257,5 Пречистинского нині Духовщинского району Смоленської області, перший увірвався в траншеї супротивника закидав їх гранатами і захопив у полон німецького солдата, потім витягнув його з траншеї і доставив на командний пункт командира батальйону. Наказом по 84-му стрілецькому корпусу № 014 / н від 03.10.1943 року Шевченко К.К. нагороджений орденом Вітчизняної війни 2-го ступеня.

9 лютого 1944 року південніше села Щербино біля міста Вітебськ, старший сержант Шевченко з підлеглими атакував групу супротивника з двадцяти чоловік, знищив 7 солдат і захопив ворожий кулемет. Наказом по 158-ї стрілецької дивізії 019 / н від 28.02.1944 року Шевченко К.К. нагороджений орденом Слави 3-го ступеня (№ 24098).

19 березня 1944 в групі розвідників командир відділення 110-ї окремої розвідувальної роти 158-ї стрілецької дивізії старший сержант Шевченко К.К. протитанковою гранатою розбив ворожий бліндаж, знищивши 4 німецьких солдата і взяв у полон одного офіцера. Наказом по 39-й армії 0327 від 30.04.1944 року старший сержант Шевченко К.К. нагороджений орденом Слави 2-го ступеня (№ 323).

На початку червня 1944 старший сержант Костянтин Шевченко взяв у полон гітлерівського офіцера, який дав дуже цінні відомості. У Каунасі розвідники затримали колону німецьких автомашин, взявши в полон більше сотні гітлерівців. В 1944 році серед білого дня радянські розвідники, серед яких був і наш земляк, закидали в окопах гітлерівців гранатами і захопили в полон ворожого командира полку.

Указом Президії Верховної Ради СРСР від 22 липня 1944 року за зразкове виконання завдань командування в боях з німецько-фашистськими загарбниками старший сержант Шевченко Костянтин Кирилович нагороджений орденом Слави 1-го ступеня (№ 21). Так він став першим повним кавалером ордена Слави.

Окремим наказом по 3-му Білоруському фронту № 710 від 12 липня 1945 року за мужність і геройство, виявлені в наступальних боях в Білорусії і Литві Шевченко К.К. нагороджений орденом Червоного Прапора.

Пам’ять про героїв потрібна не їм, а їхнім нащадкам. Почуття любові до Батьківщини, готовність самовіддано служити їй має бути притаманне кожному, хто живе сьогодні. Сформувати, виховати його можна тільки на глибокій історичній пам'яті про славні справи наших співвітчизників, тих, хто нічого не пошкодував в ім'я Батьківщини в роки Великої Вітчизняної війни, проявив мужність і героїзм на полях битв і врятував, людство від фашистської чуми.

**ДОЛЯ МОЄЇ РОДИНИ В РОКИ ВІЙНИ**

**Дідич Артем,**

учень 8-Б класу Дворічанської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Дворічанської районної ради Харківської області

Керівник: Інягіна Н.В., вчитель історії вищої категорії

Уроки мужності і хвилини пам’яті для мене не порожній звук. Це вкотре нагадування про повагу, сміливість, благородство, самовідданість, самопожертву. Кожен українець повинен мати почуття відповідальності і обов’язку, громадянські та патріотичні якості. Пам’ять про моїх родичів, які пройшли війну, зобов’язує мене жити згідно з їхніми настановами, не забувати минуле рідного краю.

Я живу в той час, коли про війну нагадують лише старі фотографії, листи-трикутники та спогади сивочолих ветеранів. Про події Великої Вітчизняної війни в нашій великій родині розповідали не дуже багато. Я дуже картаю себе за те, що своєчасно не розпитав своїх рідних про ті страшні роки. Мої прадідусі і прабабусі воювали на фронтах, а деякі вносили свій вклад у визволення Батьківщини в тилу. Я, на жаль, розмовляв тільки з одним дідусем,якому зараз 88 років.

Прадідусь Курочка Василь Миронович, 1927 р.н., розповідав, що йому було 17 років, коли призвали в армію. Він був рядовим і зарахований в частину 168-го запасного стрілецького полку в грудні 1944 року. Охороняв склад зброї «Арсенал МВС №65» (до грудня 1946 року) в місті Балаклія Харківської області. За станом здоров’я безпосереднім учасником бойових дій не був. Має нагороди «Медаль Жукова» і ювілейні медалі.

Про свою старшу сестру, Курочку Ксенію Миронівну, 1921 р.н., дідусь згадує, що вона теж пішла на фронт. Була маленького росту, але дуже сміливою змалечку. Свій бойовий шлях розпочала з Харкова радистом. Вона розповідала, що повзти з великим мотком дроту було дуже важко, але найважчим було те, що не можна було відволікатись на стогін поранених бійців. Треба було перелазити через трупи мертвих і робити свою справу. Було дуже страшно. Ксеня дійшла до Кенігсберга, а 8 травня 1945 року в Каунасі їй прийшла звістка про перемогу. Була нагороджена медаллю «За відвагу», орденом Червоної Зірки та мала особисту подяку від Сталіна.

Про мого прапрадіда, Кобзєва Миколу Гавриловича, 1901 р.н., розповідає його син, Кобзєв Валерій Миколайович: «В кінці 20-х років батько був присланий з Курської області в Дворічанський район «двадцятип’ятитисячником». Мав 6 дітей (двоє народилися вже після війни). Воювати розпочав з перших місяців під Курськом в піхоті. Був учасником Сталінградської битви. В 1944 році поранений: були прострелені легені. Лікувався в госпіталі і за тяжке поранення був признаний непригодним до військової служби і повернувся до сім’ї. Мав медалі «За бойові заслуги» та «За оборону Сталінграда».

Зі спогадів моєї мами, Дідич Наталії Володимирівни, я знаю, що прапрабабуся, Куценко Анастасія Григорівна, 1913 р.н., змалечку з трьома сестрами залишилася сиротою. Пасла телят в поміщика за 5 копійок в день. Перед війною працювала в колгоспі трактористом і комбайнером, бо не вистачало чоловіків. В перші місяці війни змушена була залишити на чужих людей свою 6-річну доньку і евакуюватися разом з сільськогосподарською технікою всередину країни. Потрапила в оточення разом з іншими жінками. Фашисти тримали їх з місяць в полі за колючим дротом. Їй вдалося втекти і тільки після визволення Дворічної повернулася додому. Пізніше працювала в колгоспі, пасла худобу. Мала нагороди за сумлінну працю. Була нагороджена ювілейними медалями перемоги у Великій Вітчизняній війні та медаллю «Победа».

Мій дідусь, Сниткін Віктор Михайлович,розповідає по свого батька, Сниткіна Михайла Михайловича, 1924 р.н., що для того війна почалася у Вільшані 22 березня 1943 року у Лиманських лісах, де формувався полк. Служив рядовим-автоматчиком у 35 гвардійській дивізії 101 гвардійського полку піхотинцем. Звільняв місто Лозову Харківської області. Остання битва була біля села Військове в 1943 році при форсуванні Дніпра (мав медаль «За форсування Дніпра»). Було тяжке поранення в голову 2 жовтня 1943 року. Пораненого знайшли танкісти і переправили до госпіталю. Доліковувався вже у Ташкенті. Нагороджений орденом Червоної Зірки. Ця нагорода знайшла його тільки в 1950 році по запиту командира частини: польова пошта 70934 (6-а армія). Указом Президента України від 27.09.2001 року присвоєно звання «старшина».

Моя мама теж намагалася дослідити історію нашої родини. Вона розпитувала своїх бабусь про тяжкі події воєнного життя. Від неї і я взнав дещо. В 1944 році мало було їжі і діти здобували її самі. Моя бабуся Зіна (тоді їй було 9 років) розповідала: «Навесні лазила по деревах, де були воронячі гнізда, брала яйця і пекла на вогнищі. Їсти було неможливо через неприємний запах,але вибору не було. Ще разом з хлопцями ловила з-під стріх горобців, розчиняла і пекла на паличках: хоч яке-не-яке м’ясо. Разом з тіткою Марфою робили «ладики»: картопля перетиралася з буряком, трішки муки з половою і пекли на капустяних листках в печі. Такі «ладики» застрягали в горлі, але ж їли… А найулюбленішою їжею були «потапці» − шматочки хліба у солодкій воді…».

Мені складно уявити події далеких грізних 40-х років. Що відчували 17-ти і 18-річні юнаки і дівчата? Чи було це подвигом – йти на фронт? Не всі їхні розповіді можна записати, але головне я відчув: в будь-якому віці можна бути патріотом. Якщо ти самовіддано любиш Батьківщину, то готовий не роздумуючи віддати своє життя для її процвітання.

**З ВІЙНИ ВОНИ НЕ ПОВЕРНУЛИСЯ ...**

**Дудка Максим**,

учень 11-Б класу Валківського ліцею ім.О.Масельського,

Валківської районної ради Харківської області.

Керівник: Губська Наталія Віталіївна,вчитель історії, спеціаліст І категорії,

керівник гуртка «Юні музеєзнавці» Валківського районного ЦТКЕУМ

Валківської районної ради Харківської області

Линуть дні, минають роки, йдуть у небуття десятиліття. Рано чи пізно забуваються люди, події…

Та є в нашому житті те, що не забудеться ніколи, точніше треба сказати : « Не повинно бути забутим !». Серед таких речей, насамперед, повинна бути пам'ять і знання про свою родину, про тих, з кого починався рід і завдяки кому існують вже багато-багато поколінь.

Щороку травневими днями ми згадуємо, як «чорні» крила війни зачепили усі родини і, в тому числі, і мою….

Своїх прадідів, я звичайно не знав особисто, бо вони, на жаль, не повернулися з фронтів Великої Вітчизняної. Та і знаю про них дуже мало, але розумію, що якщо зараз не зможу знайти бодай що, хоча б якусь інформацію - взагалі втратимо у майбутньому зв'язок між поколіннями.

Переглянувши багато різних документів, публікацій, даних у інтернет-базі «Меморіал», поспілкувавшись з пошуковцями нашого ліцею, тепер ми моємо певну інформацію з життя моїх рідних.

Прадідусь Іван Данилович Зюбан наш місцевий. Народився в сім'ї селян на Валківщині в селі Рубанівка Костівської сільської ради в далекому 1909 році. Родина в них була досить великою, як говорять зараз «багатодітною»: прадід Іван, ще 5-ть братів: Федір, Андрій, Микола, ще один Федір, Юхим і сестричка Одарочка. До речі, окрім прадіда на фронті воювали ще чотири брати. Двоє - не повернулися з війни у рідну домівку.

Ще до війни молодим Іван Данилович працював у колгоспі, різноробочим. Тепер я знаю, що воли будувалася дорога Харків-Київ, на ці роботи відправлялися багато чоловіків з колгоспів. Серед них був і мій прадід Іван Зюбан.

Іван Данилович був також учасником фінської війни 1939-1940 рр. Зрозуміло, що коли почалася Велика Вітчизняна, військовий досвід у нього вже був.

На фронт потрапив у липні 1941 року. У званні єфрейтора та маючи спеціальність мінометника спочатку воював у 275гв. с.п., а потім - у 91 гвардійській стрілецькій дивізії.

За даними бази даних «Меморіал» знаємо, що загинув Іван Данилович Зюбан на російській землі – у селі Дубровка Рудненського району Смоленської області 20 жовтня 1943 року. Саме такі дані були засвітчені у "похоронці", яка, на жаль, до сьогодні не зберіглася. Тож як офіційний документ - маємо ксероксну роздруковку з дивізійних записів про "безвозвратные потери личного состава".

На батьківщині не дочекалися сина Івана батьки та залишилася вдовою дружина і двоє маленьких діток.

Не менш трагічно склалася доля і другого мого прадіда Євгенія Леонідовича Требухова. Сам він не валківчанин, бо народився на Полтавщині в селі Балясне Диканівського району. Народився малий Євгенко у родині вчителів, то ж і вибір майбутньої професії став не випадковим. На Валківщину потрапив вже після навчання і в довоєнні роки працював завучем Минківської школи та викладав історію.

Коли почалася війна, отримав завдання Валківського РК КПБУ і був залишений на окупованій території в партизанському загоні. Разом з іншими патріотами і підпільниками був викритий зрадниками. У січні 1942 року був повішений німцями у центрі міста Валки. Похований в Урочищі Карпенкове у братській могилі в місці масового знищення мирного населення під час окупації у Дідовій долині.

У Євгена Леонідовича Требухова залишилися мама, дружина і троє діточок.

Після звільнення міста і району було проведено комісію і у 1944 році відбулося перепоховання тіл загиблих у центрі нашого міста. Щоправда, коли родичів загиблих було запрошено на опізнання, дружина тіла Євгенія Леонідовича не знайшла. Уже у 80-х роках ХХ століття, коли по всьому району змінювалися пам’ятники і пам’ятні знаки воїнам - визволителям, а в нашому місті почалося будівництво Меморіалу Слави, останки загиблих в роки війни і похованих у Дідовій долині валківчан вдруге перезахоронили. Вірних даних про місце перепоховання до сих пір не можуть знайти родичі загиблих. Єдина, поки що, інформація говорить, що перепоховання відбулося на Рогозовому кладовищі та місце не зазначено. На сьогодні, так і не зрозуміло, чи перепоховали тіла невпізнаних разом з впізнаними, чи їх було не всі розкопано.... не відомо. А можливо, просто залишки людей були настільки понівечиними, що дійсно не можливо було і впізнати...

Тож справи по встановленню місця вічно спокою мого прадіда ще тривають, але дуже сподіваюся, що скоро нам вдасться знайти його.

Можливо поки що дуже мало вдалося нам знайти інформації, та вважаю, що для того щоб людина назавжди безслідно не відійшла у вічність - цього вже достатньо.

Вічна слава і пам'ять захисникам Вітчизни!

**ГЕРОЇ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ, ПОВНІ КАВАЛЕРИ ОРДЕНУ СЛАВИ ТА МЕДАЛІ «ЗА ВІДВАГУ» – НАШІ ЗЕМЛЯКИ**

**Єрмачкова Дар’я**,

учениця 10 класу Гетьманівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів,

член історико-краєзнавчого гуртка Шевченківського будинку дитячої

та юнацької творчості Шевченківської районної ради Харківської області

Керівник: Василенко Ірина Євгеніївна, вчитель історії, керівник історико-краєзнавчого гуртка

Давно відгриміли останні залпи Великої Вітчизняної війни. У травні 2015 року все прогресивне людство пла­нети святкуватиме 70-річчя Великої Перемоги. Але людська пам'ять знову й знову повертає нас до тих важких і грізних часів воєнного лихоліття, яке стало однією з найбільших трагедій XX століття. Та війна забрала життя більше трьох десятків мільйонів радянських людей, близько восьми мільйонів українців, до п'яти з поло­виною тисяч жителів Шевченківщини. Більше десяти тисяч фронтовиків і цивіль­них жителів нашого краю залишилися інвалідами, стали вдовами війни чи дітьми війни. Радянсько-німецький фронт двічі проходив через Шевченківський район, його територія понад сім місяців перебувала під п'ятою фашистського окупанта, ще 15 місяців Шевченківщина була у прифронтовій зоні. Криваве і важке протисто­яння з фашизмом обпалило своїм смертоносним вогнем практично кожну родину нашого краю, призвело до величезних матеріальних і численних людських втрат.

З кожним роком невблаганно рідіють ряди ветеранів Великої Вітчизняної вій­ни. Але їх сини і внуки не забувають про славне і героїчне минуле своїх батьків і дідів, добрим словом згадують полеглих героїв і ще живих фронтовиків. Про це свідчать багатотисячні мітинги і акції скорботи, які щорічно відбуваються біля меморіалів та пам'ятників на братських могилах 9 Травня, 28 жовтня та в інші пам'ятні дні, пов'язані з Великою Вітчизняною війною.

Шевченківщина дала фронту понад десять тисяч воїнів. При цьому поряд з чоловіками воювали і сотні жінок нашого краю. Наші земляки були стрільцями і танкістами, льотчиками і зенітниками, артилеристами і мінометниками, моряками і кавалеристами, зв'язківцями і саперами, військовими водіями і залізничника­ми, лікарями, медсестрами і санітарами. Вони воювали на всіх фронтах, побували практично в кожному куточку рідної країни і за її межами, де відбувалися бої з гітлерівцями чи японцями. По різному склалася їх фронтова доля. Одні, про­йшовши всю війну, повернулися додому живими і здоровими. Але таких людей було небагато. Значно більше було тих, хто став інвалідом війни чи взагалі склав свою голову на полях важких боїв з ворогом. Вражає те, що серед полеглих ко­жен третій до цього часу числиться таким, хто у дні воєнного лихоліття згинув безвісти.

Майже три тисячі жителів Шевченківщини були нагороджені орденами і медалями. Сім чоловік за героїчні подвиги в боротьбі з німецько-фашистськими загарбниками отримали найвищу урядову нагороду – звання Героя Радянського Союзу: Безменов Василь Іванович, Нечепуренко Олексій Петрович, Поправка Павло Венедиктович, Штонда Григорій Єгорович, Боженко Олександр Гаврилович, Сухомлин Іван Михайлович, Рослік Павло Адамович. Один чоловік – повний кавалер Ордену «Слави» – Биков Олександр Михайлович. Два – отримали чотири медалі «За Відвагу» – Мітільов Михайло Іванович, Гарячий Ілля Тихонович. З них 5 чоловік повернулися з фронтів війни і продовжували працювати в різних сферах життя Шевченківщини та та інших міст СРСР: Поправка Павло Венедиктович, Штонда Григорій Єгорович, Боженко Олександр Гаврилович, Сухомлин Іван Михайлович, Рослік Павло Адамович, Биков Олександр Михайлович, Мітільов Михайло Іванович, Гарячий Ілля Тихонович. Два чоловіка, що мають це високе звання, загинули на фронтах війни у боротьбі з фашизмом: Безменов Василь Іванович, Нечепуренко Олексій Петрович. Всі ці воїни в наш час отримали звання «Почесний громадянин Шевченківщини». Іменами героїв названі вулиці нашого міста та інших міст України. Пам'ять про земляків-героїв увіковічена на Меморіалах Слави як Шевченківщини, так і інших міст колишнього Радянського Союзу.

У той же час слід визнати, що особистий внесок кожного воїна у велику Перемогу вимірюється не лише орденами і медалями. Сотні героїчних вчинків наших земляків залишилися невідомими чи не відзначеними командирами. Ми ж повинні пам'ятати всіх — полеглих і живих, героїв і пересічних воїнів, відомих і безіменних. Всіх, хто ціною свого життя чи здоров'я затримав ворога на якусь годину на певному оборонному рубежі, а потім визволяв від ненависних окупан­тів міста і села Європи та Азії. Всіх, хто здобув для нас ту історичну Перемогу. Ми всі в неоплатному боргу перед учасниками війни.

Звичайно, хотілося б зберегти для нинішнього і наступних поколінь фронтовий шлях кожного з наших героїв-фронтовиків. Але в сучасних умовах це зро­бити вже нереально. Живих фронтовиків залишилися одиниці, вже пішла з життя значна частина їх дітей та інших рідних. Не всі нащадки змогли зберегти доку­менти, які б могли підтвердити участь їх батьків чи дідів у боях з ворогом.

Дана робота, розповідає про фронтову та подальшу долю десяти наших земляків, що отримали найвищі державні нагороди Радянського Союзу, захищаючи нашу Батьківщину від ворога. Це близько 0,5% від тих, кого ми називаємо фронтовиками.

Сподіваюсь, що в найближчі роки цю добру і благородну справу буде продовжено як автором, так і іншими дослідниками-краєзнавцями.

Ми схиляємо голови перед подвигами своїх земляків, на прикладах їх життя вчимося бути гідними громадянами України і намагаємося усіма можливими засобами увіковічнювати пам'ять про їх подвиги.

Здійснюючи подвиги, ці герої зробили крок у безсмертя. Ми, молоде покоління, повинні зберегти пам'ять про відомі вчинки цих людей і дізнатись ще про невідомі нам епізоди життя героїв. Радянський народ отримав перемогу над фашизмом завдяки відвазі і героїзму багатьох солдат.

Лауреат Нобелівської премії Миру Ральф Банч говорив: "Ніхто в світі про мир не може сказати краще тих, хто бився на війні. Важкою була ця праця. Великими були її жертви."

Роки вимірюються справами, вчинки – їх значимістю. Для подвигу ж головне мірило – пам'ять нащадків. І час над подвигом не владний.

Цей матеріал допоможе молодому поколінню дізнатися і зрозуміти дійсну правду про Перемогу, протистояти змогам фальсифікації величі та історичного значення народного подвигу.

**«Слобожанські дзвони перемоги»**

**Ждамірова Юлія,**

учениця Харківської загальноосвітньої

школи І – ІІІ ступенів № 157

Харківської міської ради Харківської області

Керівник: Юдко Валентина Михайлівна, учитель історії

1. Війна – страшне жахіття… Війна приносить тільки горе, а перемога в ній терпкий присмак та тяжкі спогади…

2. Мобілізація Червоної Армії.

3. Перебудова державних органів, партійних і громадських організацій на воєнний лад.

4. Організація винищувальних батальйонів.

5. Евакуація заводів та фабрик, установ.

6. Вироблення речей для обороноздатності.

7. Запеклі бої та атаки у вересні.

8. Стійка оборона дивізій в районі Мерефи.

9. Війська НСВС та народне ополчення.

10. Командир А.П. Омельчук та його підрозділ.

11. Ворожі мотоциклісти з боку Куряжа.

12. Ліквідування державної самостійності.

13. «Режим жаху».

14. Захоплення до полону.

15. «Фабрика смерті».

16. «Спеціальні автомобілі».

17. Масовий розстріл у Дрогобицькому яру.

18. Військові таємниці ціною катування.

19. Центр катування військовополонених.

20. Винищення крихт української культури.

21. Підпорядкування національних газет та літератури.

22. «Німці – споконвічні друзі українського народу…Вони хочуть добра й всі жорстокі методи – це шлях до визволення».

23. Дивізії «Адольф Гітлер» та «Мертва голова».

24. Українська допоміжна поліція.

25. Центральний штаб партизанського руху.

26. Підпільний обком на чолі з І.І. Бакуліним.

27. Богодухівські підпільники (О. Зубарєв, Г. Нікітіна, Р. Денхин, А. Кириленко, С. Лискитенко, Д. Коваленко).

28. Заарештування О. Зубарєва та Г. Нікітіни.

29. Розгром фашистських військ під Москвою.

30. Поразка армії «Південь» та визволення Донбасу та Харківщини.

31. 18 січня 1942 року – зимові бої.

32. Розгром німецької армії «Б».

33. 9 лютого – визволення території Радянської України.

34. Курська битва.

35. Відводження ворожих військ.

36. Пам’ять загиблих співвітчизників… Тяжка непросвітна тінь… Вони завжди залишаться в нашій пам’яті.

**ЛІКАР ІВАН АНДРІЙОВИЧ ЖЕРНОКЛЬОВ**

**Злидень Іван**,

вихованець гуртка «Юний ерудит» Зачепилівського районного БДЮТ,

учень 11-Б класу Зачепилівського ліцею

Керівник: Буланова Валентина Миколаївна, учитель Зачепилівського ліцею

Понад 30 років працював у Семенівській лікарні Іван Андрійович Жернокльов. Він і під час фашистської окупації не забував про свій людський обов’язок – допомагати людям боротися з недугою, рятувати їм життя.

Осінньої ночі 1941 року на місце нещодавнього бою, що вдень точився на підступах до села, фельдшер Жернокльов разом із дружиною, вчителькою місцевої школи Пелагією Іванівною, та домашньою робітницею Марусею зібрали в приміщенні сільської лікарні вісімнадцять бійців і командирів Червоної Армії, які зазнали різних поранень. Їх перев’язали, нагодували (тих, хто міг їсти). Вклали на оберемки соломи, яку заздалегідь постелили на підлозі.

Виходжувати поранених допомагало все село – ніхто не відмовлявся давати продукти для червоноармійців. Представникам «нової влади» – німецькому офіцеру з солдатами, які не забарилися навідатися до медпункту, фельдшер відповів на їхнє запитання: «Це селяни, хворі на тиф».

Під час лютневих боїв 1943 року, коли радянське командування прагнуло звільнити Харків, але спроби виявилися невдалими, І. А. Жернокльов влаштував у себе на лікування ще дев’ять поранених.

З 27 бійців, яких у 1941 – 1943 роках виходжували сільські медики, померло двоє – ніщо не могло їх врятувати, всі зусилля старого фельдшера та його помічниць виявилися марними.

Та не тільки поранених рятував Іван Андрійович під час Великої Вітчизняної війни. Не один десяток юнаків і дівчат отримав від нього фіктивну довідку про «хворобу», що давала їм можливість уникнути відправлення в Німеччину.

Указом Президії Верховної Ради СРСР від 12 червня 1944 року Іван Андрійович Жернокльов був нагороджений орденом Вітчизняної війни І-го ступеня, а його дружина Пелагія Іванівна – орденом Вітчизняної війни ІІ-го ступеня.

У 1945 році Харківське книжково-журнально-газетне видавництво в серії «Славні сини Харківщини» випустило книжку Рафаїла Брусиловського «Серця відважних», в якій розповідається про сміливе подружжя Жернокльовів, які навіть в умовах ворожої окупації не забували про свій лікарський обов’язок.

**ПАМ'ЯТЬ У МОЄМУ СЕРЦІ**

**Кобзиста Владислава**,

учениця 11 класу Власівського загальноосвітнього

навчально-виховного комплексуКегичівської районної ради

Керівник: Наскалова Л.М, керівник пошукового загону «Пам’ять»

Війна… Страшне слово, скільки в ньому ненависті, злості, крові, сліз, розбитих сердець, скалічених доль, смертей, болю, а заразом це відвага, мужність, героїзм, подвиг!

З кожним роком усе далі відходять від нас події Великої Вітчизняної війни. Давно закопані окопи, зарубцювались рани колишніх солдат, але наша пам'ять щоразу повертається до минулого, адже те, що звідано і пережито, не забудеться ніколи! Це подвиг, якого не знала історія!

Війна увірвалася в юність наших дідів і прадідів, мов чорний смерч. Підпалила квітучу землю, затьмарила міста і села.

В моїй сім’ї ця тема й зараз має відлуння страшного періоду, який забрав абсолютну молодість моїх двох прапрадідів. Багато про що переповідали мені мої прабабуся, котра бачила дитячими очима, як нищать все живе, бабуся, якій в свою чергу, будучи живим, розповідав із тремтячим голосом її тато. Для мене це - прадід. Його історія життя, на мій погляд, заслуговує найбільшої честі й хвали.

Народився Михайло Єгорович Єлізаров у селі Д`ячківка Старовірівського району Харківської області у 1929 році. Там же і навчався у 8-милітній школі, та встиг закінчити лише 4 класи: почалася війна. Це були важкі часи. В кінці серпня 1941 року в село зайшли німці, які почали масово виконувати «свою місію». В цей час завдяки зв’язковим вчасно було повідомлено жителів села Кофанівка, і місцеві, від малого до старого, відійшли до річки Берестова. Можна лише уявити, що на той час пережили мешканці села, не говорячи вже і про малечу: найменшому було півтора рочки. Це був Олексій, наймолодший брат мого прадіда Михайла. Холод, голод, страх, скутість – все це довелося їм прожити цілих 11 діб. Малеча довго не витримувала і їм мусили кляпом із очерету закривати ротика, щоб не накликати біду на решту. Всі вони вціліли, але на цьому лихе не відступило. Після себе загарбники лишили поліцаїв для «збереження» порядку. Місцевих дітей та молодь змушували працювати, влаштовували постійні облави для примусового вивезення до Німеччини. Михайло в свої 14 років був на той момент зв’язковим, бо дуже добре знав місцевість і непомітно проїжджав на велосипеді біля місця примусових робіт, даючи сигнал для втечі.

Одного разу хлопці, у тому числі і Мишко, спостерігали політ літака, з якого спустився парашутист. Зі сторони с.Власівка берег річки був дуже порослим високим і густим очеретом. Саме там парашутист і лишив всю свою амуніцію. Але довідавшись про це, поліцаї почали ретельний обшук із собаками. Та ба, зазнали невдачі. Через свої знання русла й маленьких островків хлопець швидко переховав речі парашутиста, врятувавши таким чином і того солдата, і своїх односельчан від гніву карателів.

Після визволення сіл Власівки та Кофанівки Михайло з рештою дітей вели очистку території від зброї і полеглих солдат. Трупи звозили до братських могил, а зброю і боєприпаси віддавали військовим. Таких хлопців тоді називали «яструбками». Під час одного з таких рейдів мого прадідуся було поранено. (Вже в післявоєнні роки йому було видалено два осколки (Дод.А), а один залишився з ним біля скроні до останніх подиху…).

Події 44-го року в біографії Михайла позначаються як навчання у ФЗН (фабрико-заводське навчання). По закінченню якого його направили до Ворошиловграда.

В умовах розрухи, голоду вижити було надто складно. І він здійснив втечу, за що отримав покарання строком 4 місяці (такою раніше була «винагорода» за втечу з роботи). Але тут доля Михасику теж посміхнулася. Під час покарання його призначили помічником охоронців на вагони-«теплушки», в яких везли арештованих зрадників та поліцаїв. Шлях від Харкова до Благовіщенська тривав 2 місяці; туди й назад – строк вийшов. Згодом після смерті Сталіна судимість було знято.

1949 рік. Михайло почав службу в рядах Радянської Армії. Службу проходив в Білорусії в м.Борисів терміном – 3роки 6 місяців. У воєнному квитку є позначка: вересень 1949р. – «стрілок», лютий 1950р. – «мінометник»(Дод.Б).

Наприкінці 1953 року повернувся Михайло додому. І відразу розпочав трудову діяльність на заздрість всім(Дод.В):

* 1970р. ювілейна медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»(Дод.Г)
* 1973р. Орден «Трудового Красного знамени», «Знатний кукурудзовод України» (Дод.Д)
* 1973-1980рр. «Переможець соціалістичних змагань» (Дод.Е)
* 1977р. Орден Жовтневої революції (Дод.З)
* 1982р. бронзова медаль за досягнуті успіхи у розвитку народного господарства СССР(Дод.К)
* 1984р. медаль «Ветеран праці» (Дод.Л)

Мені й справді є ким пишатися і водночас є над чим замислитися, адже, по-перше, ми, молоде покоління, мало задумуємося про патріотизм як основу людської суті, по-друге, мало взагалі тямимо з приводу відданості улюбленій справі на благо суспільства. Але мені пощастило, що історія мого прадіда не пройшла повз мене і я просто мушу багато в чому орієнтуватися на його героїчні вчинки, відважність, відданість справі.

**УВІЧНЕНА ПАМ’ЯТЬ**

**Кодацька Олександра**,

учениця 9-Б класу Валківського ліцею ім.О.Масельського,

член гуртка «Юні музеєзнавці» Валківського районного ЦТКЕУМ

Валківської районної ради Харківської області.

Керівник: Губська Наталія Віталіївна,вчитель історії, спеціаліст І категорії,

керівник гуртка «Юні музеєзнавці»Валківського районного ЦТКЕУМ

Проходять роки і, навіть, десятиліття….а ще скільки по всій нашій Батьківщині лежить під мармуровими плитами невідомих солдат, що загинули, визволяючи рідні домівки від німецько-фашистських загарбників під час Великої Вітчизняної війни.

Скільки родин й до сьогодні не знають місця вічного спочинку своїх дідів та прадідів.

Створюючи у музейному комплексі нашого ліцею «Пам’ять» карту-експозицію, присвячену 65-річниці визволення України від фашистських загарбників, були вражені кількістю загиблих валківчан та уродженців району на Кіровоградщині. За даними «Книги Пам’яті» (т.8 ) наших земляків там полягло найбільше, аж 309 чоловік. Про них ми вже неодноразово розповідали: як шукали місця поховань, налагоджували зв’язки з пошуковцями, встановлювали прізвища солдат за воєнними списками та вилучали їх зі списків невідомих та возили їхні родини на місця захоронення.

Ось ще одна історія, до якої ми також маємо відношення, бо саме ми поставили останню крапку у точному встановленні місця вічного спокою ще одного валківчанина. Під час чергової поїздки на Кіровоградщину учні нашого ліцею звірили усі списки на меморіальних плитах пам’ятників і зафіксували відповідність документів.

То ж Павло Андрійович Коляндра дійсно загинув, визволяючи с.Млинок Онуфріївського району, де й похований у братській могилі в центрі міста разом з 4 своїми земляками. Відвідавши це місце, ліцеїсти також висадили біля нього привезені з Валківщини деревця.

Про долю П.А..Коляндри ми дізналися від Євдокії Іванівни Миколенко та Катерини Павлівни Михайленко.

У лютому 1943 року в селі Майдан Валківського району німецькими окупантами було проведено каральну акцію. Приводом стало убивство в сусідньому селі німецького солдата. Гітлерівці зібрали близько 40 майданських чоловіків і розстріляли за селом. Потім ще кілька днів не дозволяли рідним забирати загиблих. Люди потайки вночі на санчатах перевозили розстріляних і ховали вдома. І лише кільком чоловікам дивом вдалося вціліти . Серед знищених селян був і дід Є.І. Миколенко – Мефодій Федорович Коляндра, якого також поховали вдома під яблунею . А історію цю Євдокія Іванівна почула від своєї мами .Розповідь землячки доповнила Катерина Павлівна Михайленко , яка нині мешкає в Сидоренковому, а під час війни маленькою дівчинкою була свідком майданської трагедії:

- Разом із іншими чоловіками німці забрали тоді й мого батька Павла Андрійовича Коляндру. Що буде з ними , ми не знали , але нічого хорошого не чекали і були дуже налякані . Пригадую , вночі хтось тихенько постукав у шибку , і ми з мамою почули батьків шепіт : «Це я , я…» Він і розповів , як німці розстрілювали наших односельців , потім ходили між трупами, штовхали їх ногами. добивали ще живих.

Батькові і ще двом чоловікам пощастило . Кулі їх не зачепили . В темряві вони відповзли з місця розстрілу і поодинці повернулися в село. Один з них – Григорій Андрійович Борщ, нині вже помер. Другий – Василь Устимович Коляндра після пережитого потрясіння онімів. Пригадую , як прийшов він потім до батька , намагався щось розповісти , показував знаками, але говорити не міг. А років через п’ять під час грози блискавка потрапила в його хату, пройшла її наскрізь . І мова до нього повернулася – певно , від пережитого стресу . Тоді він і розповів про розстріл . Пізніше В.У. Коляндра виїхав у Чутове, і більше нічого про його долю не знаю. А батька ми тоді довго переховували в погребі . Прикрили його схованку різним мотлохом , гіллям , їжу і воду подавали крізь щілину . Після визволення Майдану батько приєднався до нашої армії . Пам’ятаю, як провели його з мамою за село. Він плакав , прощаючись з нами. З війни батько не повернувся . Загинув у Кіровоградській області , де й похований у братській могилі в селі Млинок Онуфріївського району. Він був розвідником і не повернувся з чергового завдання . Про це ми дізналися значно пізніше.

Останки розстріляних окупантами мешканців по війні поховали в братській могилі , де встановлено меморіальну дошку з їх іменами , а також з іменами односельців , загиблих на фронті…

Зараз ця могила і пам’ятний знак над нею знаходяться на території села , що належить Чутівському району на Полтавщині. Та не чужий він для нас , адже в цій могилі поховано наших земляків .

А День пам’яток історії та культури, що відзначають щорічно в нашій державі 18 квітня – для нас нагода згадати усіх, чия пам’ять увічнена нині монументами і обелісками , вшанувати і вклонитися їм.

**СПОГАДИ, ЩО НЕ ЗАБУЛИСЯ...**

**Козинець Альбіна**,

учениця 8-В класу Валківського ліцею ім.О.Масельського,

Валківської районної ради Харківської області.

Керівник: Губська Наталія Віталіївна,вчитель історії, спеціаліст І категорії,

керівник гуртка «Юні музеєзнавці»Валківського районного ЦТКЕУМ

Валківської районної ради Харківської області.

Не має жодної родини на Україні, що не згадувала б з болем у серці та слізьми на очах ці роки. «1941 – 1945» навічно закарбувалися у серцях людей, що пережили їх, які втрачали своїх рідних і друзів. Найменшим, що ми можемо зараз зробити - це пам’ятати !!! Пам’ятати всіх, завдяки кому ми зараз можемо жити і радіти. І, насамперед, своїх рідних, чий маленький внесок у Перемогу був досить вагомим для держави. Адже вірно говорять: « Допоки ми пам’ятаємо - війна не повториться !!!» Давайте пам’ятати, щоб наші майбутні діти, онуки і правнуки про страшні роки війни знали лише з старих книжок і кінофільмів, а героїчні вчинки їх далеких предків були взірцем героїзму і патріотизму в очах майбутньої малечі.

Не оминула війна і мою родину. З честю на захист Батьківщини від німецько-фашистських загарбників став мій прадід Титарев Павло Ілліч.

Я – валківчанка, а прадід Павло народився в селі Латишівка Коломацького району 13 липня 1919 року. В сім’ї він був один. Дитинство малий Павло провів у рідному селі. Як і всі, досягнувши певного віку, пішов до армії. Було це у 1939 році. По закінченню служби у 1941 році був призваний на фронт, бо вже почалася війна…

Павло Ілліч був зв’язківцем, забезпечував на фронті безпровідний зв'язок між солдатами. Мені, ще зовсім малій, прадід розповідав про фашистів, про тяжкі бої та холодні зими… Говорив він так: « Ідеш вулицями, а вони під хатами гниють, замерзлі. Зими ж то в нас дебелі, сильні, морозні, важко було їм зимувати. Форми вони то мали зимові, та то не допомагало, саме тіло не пристосоване до такого клімату. А з наших же і ніхто не приютить ту погань.» Згадував він також один випадок, що трапився з ним « Йшли ми від однієй станції до іншої підрядом, але випадково зі своїми трьома товаришами ми відстали. Потім помітили , що позаду йдуть німці, нам довелось впровадитись (внедритися) до них. В даній ситуації врятувало знання мови ( двоє моїх товариша знали німецьку мову). Говорили з німцями вони, а я з іншим товаришем мовчали. Разом з німцями ми дісталися призначеного місця і відстали від німців. Ризикували ми, звичайно ж, дуже і до сих пір не розумію, як нам вдалося, та до місця відрядження ми дісталися неушкодженими».

За виконання важливого завдання та виявлену сміливість і кмітливість мій прадід і його Саме товариши були нагороджені Орденами «Червоної Зірки». За роки війни Павло Ілліч був нагороджений багатьма медалями, серед яких : медаль «За визволення міста Кеніксберг», «За визволення Вітебська» та інші.

Після повернення з війни прадід Павло брав участь і відбудові сіл Коломацького району . Працював електриком в колгоспі «Імені Ілліча». В мирний час одружився з Кісь Марією Миколаївною. Прабабця Марія працювала в Коломацькій школі вчителькою німецької мови. Згодом в родині народилося троє дітлахів: Зінаїда (моя бабуся), Григорій та Василь.   
Помер фронтовик Титарев Петро Ілліч 8 листопада 2007 року. Похований на кладовищі в рідному селі – Латишівка.

**Кожен солдат – герой**

**Колодько Анастасія**,

вихованка гуртка «Туристсько-краєзнавчий», учениця 10 класу Золочівської ЗШ № 2

Золочівської районної ради Харківської області

Керівник – Слинько О. І., керівник гуртків

Поливаний Єфим Іванович – ветеран Великої Вітчизняної війни, був на фронті з вересня 1941 року по травень 1945 рік, служив в 13-й Київськії дивізії, закінчив війну старшим сержантам. Воював на Карельському фронті, учасник прориву під Орлом, битви на Курській дузі, звільняв з боями Борисівку, Золочів, Миронівну, Велику Рогозянку, Богодухів, Кривій Ріг, Кіровоград.

За форсування Дніпра, Поливаний Єфим Іванович нагороджений медаллю «За відвагу», за взяття міста Сандамир (Польша) – орденом Червоно Зірки. Кінець війни зустрів Єфим Іванович в Чехословаччині.

Після війни повернувся інвалідом в рідний Золочів. Це була сором’язлива людина, який не любив розповідати багато про себе в своїх бойових походах. Давали знати про себе рани ветерана, не забував однополчан, що похоронені в боях, там де проходили битви. Поливаний Єфим Іванович закликав пам’ятати ті страшні дні 1941-1945 років і берегти прекрасне, світле теперішнє людей.

Веретільник Федір Амвросієвич народився в 1902 році в Золочеві. До війни працював в Харкові на станція Основа. Коли почалася Велика Вітчизняна війна, був призваний до армії, служив кулеметником. В лютому 1943 року при звільненні села Ступки Зіньківського району Полтавської області частина в якій служив Федір Амвросієвич потрапила в оточення фашистів. Сили були не рівними. В бою загинуло багато, загинув і Веретільник Федір Амвросієвич. Його ім’я занесено в списки Меморіальної дошки, яка установлена на Кургані Безсмертя. Федір Амвросієвич віддав своє життя за те, щоб ніколи більше на нашій землі не кров люди. Вічна слава солдату! Пам'ять про нього буде жити в серцях вдячних нащадків.

Шиш Петро Михайлович – ветеран Великої Вітчизняної війни. Знаходився на фронті з 1941 року по травень 1945 року. Повернувся з війни зі званням єфрейтора. Петро Михайлович служив в 36 тому окремому зенітно-артелеріському дивізіоні, він був числі тих, хто кому довелося бути серед освоїти грізні ракетні установки, які з на фронті називали «катюшами». Єфрейтор Петро Михайлович громив ворога на Курській дузі, в степах України, в Білорусії, дійшов до Берліну, звільнюючи землю від фашистського гніту.

За бойові заслуги, за мужність і стійкість Шиш Перо Михайлович нагороджений медалями «За бойові заслуги» «За перемогу над Німеччиною», «За взяття Берліну», «За доблесну працю у Великій вітчизняній війні в 1941-1945 рр.», «20-річчя перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.», «50-річчя Збройних сил СССР». В 1974 році перестало битися серце Перта Михайловича, але пам'ять про буде завжди жити в серцях.

**ШЛЯХИ-ДОРОГИ МОГО ПРАДІДА ГРЕВЦОВА ІВАНА ІВАНОВИЧА**

**Колосов Микита,**

учень 5 класу Куп’янської гімназії №2

Куп’янської міської ради Харківської області

Керівник: Сурова Олена Вікторівна, учитель історії Куп’янської гімназії №2

Безсумнівно, що кожна освічена людина повинна знати історію своєї країни. Але історія країни складається з доль звичайних людей.

Досліджуючи минуле своєї родини в роки війни, можна багато дізнатися не тільки про своїх предків, їхні долі, але і про історію Великої Вітчизняної війни. Про те, що таке фашизм і чим він страшний.

Немає такої родини, якої не торкнулася Велика Вітчизняна війна. І моя родина не виключення.

Я хочу Вам розповісти про свого прадіда Гревцова Івана Івановича – інваліда Великої Вітчизняної війни.

Мій прадід, батько моєї бабусі, народився в с. Кам’янка, Дворічанського району, Харківської області 31 жовтня 1914 року третьою дитиною в сім’ї. Батька свого не знав, бо той пропав безвісти в першу світову війну, ще до його народження. Мати не змогла жити без батька, пішла з життя, наклавши на себе руки.

Старших сестру і брата взяли до себе рідні по матері, а мій прадід залишився жити з дідусем і бабусею по батьківській лінії.

Коли прадіду виповнилося 14 років загинув його дід. І він поїхав на Донбас у пошуках роботи. У місті став учнем складача в типографії.

Два роки прадід Іван відслужив в Червоній Армії.

У роки служби в армії з прадідусем стався такий випадок. Він стояв на посту вночі, а командир полку проводив перевірку постів разом з черговим караульним.

Коли вони наблизилися до вартового, треба було на запитання: «Стій, хто йде?» – назвати пароль. Комполку не назвав пароль, а лише назвав свій чин та прізвище, на що прадідусь вигукнув: «Стій, буду стріляти!».

Не вірилося командирові, що молодий солдат виконає своє попередження і зупинився він тільки тоді, коли роздалися два постріли у повітря.

А на ранок перед строєм командир полку оголосив подяку за твердість і вірність виконання Уставу радянського солдата.

В передвоєнні тривожні часи (1938 рік) мій прадід став курсантом Школи Удосконалення Командно-Технічного Складу Народного Комісаріату Шляхів Сполучення в м. Харкові.

22 червня 1941 року стало самим найтрагічнішим днем для радянських людей. Почалася Велика Вітчизняна війна – найстрашніша війна з усього людства.

Курсанти ще здають екзамени, а окупанти вже близько.

Гревцов Іван Іванович закінчив ШУКТС 20 вересня 1941 року.

22 вересня 1941 року молодого командира відправили в розпорядження начальника відділу охорони Карагандинської залізниці. Це сталося за місяць до окупації Харкова.

І хоча на прадідуся розповсюджувалося право «броні» (так тоді називали тих людей, яких відправляли в далекий тил), він кажучи по-простому «оббивав» пороги військкоматів, щоб піти на фронт захищати свою Вітчизну.

14 квітня 1942 року Гревцов І.І. іде добровольцем до лав Робітничо-Селянської Червоної Армії.

Воював на Волховському фронті, де радянські війська намагалися розірвати ворожу блокаду навколо легендарного міста Ленінграда.

Прадід служив у польовій розвідці. Група розвідників повинна була здійснити розвідку перед боєм. Розвідували, де знаходяться ворожі позиції, кількість фашистів. Полювали за «язиком» - тобто викрадали німця та доставляли в штаб командування, щоб взнавати воєнні таємниці ворога.

10 вересня 1942 року під час одного такого рейду група розвідників з 7 бійців пішли у тил ворога. Зайшли дуже далеко в розташування німецької армії. Почався сильний обстріл. Снаряд розірвався серед групи розвідників. Коли мій прадід опритомнів, побачив велику воронку, та розкидані тіла товаришів. Боліла голова, не відчував ліву руку. Одежа була в крові. Погано пам'ятає, як дістав з медичного пакета джгут та перетягнув руку, щоб не втрачати кров. Скільки часу не пам’ятав, а це було кілька діб, пробирався до своїх. Часто втрачав свідомість. Йшов тільки ночами, щоб не потратити в полон.

Десь біля лінії фронту його підібрали санітари, та на возі везли по твердій вибоїстій розбитій дорозі до польового шпиталю. Від трясіння біль у роздробленій руці був нестерпним і прадід скрізь зуби цідив лайливі слова. Санітари сприйняли ці лайки в свою адресу, але прадід відповів їм, що то він лає Гітлера, бо соромився признатися, що так легше терпіти біль.

Після поранення прадід знаходився 7 місяців у Попаснянському евакогоспіталі. Смерть тоді переміг, але назавжди залишився інвалідом.

8 березня 1943 року звільнений в запас внаслідок поранення.

Нагород у нього було небагато – орден «Червоної зірки», медаль «За доблесну працю».

А медаль «За перемогу над Німеччиною» була найдорожчою нагородою, бо закінчилась перемогою над фашизмом найжорстокіша війна.

З 15 квітня 1943 року прадід почав працювати інструктором-ревізором в воєнізованій охороні Карагандинської залізниці.

А 18 вересня 1944 році його відкомандирували в відділ охорони Північно-Донецької залізниці на посаду начальника гауптвахти станції Дебальцеве.

По мірі визволення України від окупантів, прадід призначався на роботу все ближче до рідних місць.

Так 1 жовтня 1944 року він отримує нове призначення в 3-й загін воєнізованої охорони станції Куп’янськ-Вузловий - пожежним інструктором-ревізором.

Де б не був, чим би не займався, прадід Іван у всьому намагався бути кращім. Був першим в соціалістичних змаганнях.

Добросовісно якісно виконував свою роботу, був суворим, але справедливим.

На його об’єктах за всі роки роботи не було не тільки пожеж, але й незначних порушень.

Я пишаюся своїм прадідом, Гревцовим Іваном Івановичем, що захищав нашу країну. Завдяки всім героям Великої Вітчизняної війни ми живемо в мирній країні. Пам'ять про нього я завжди буду зберігати у своєму серці, адже йому я зобов'язаний своїм щасливим дитинством.

**БІЛЬ АФГАНІСТАНУ**

**Корсікова Євгенія**,

учениця 10 класу Старовірівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Нововодолазької районної ради Харківської області

Керівник: Соловйов Г.М., вчитель історії, спеціаліст вищої категорії, старший вчитель.

У грудні 1979 р. у внутрішні справи Афганістану втрутився Радянський Союз, який ввів докраїни свої війська для підтримки прокомуністичного режиму. Спочатку радянські війська розташовувались гарнізонами у великих містах країни, але поступово втяглися в бойові дії по всій території. Присутність іноземних військ викликала стихійний опір афганського народу. Пік бойових дій припав на 1984-1985 роки.

У 1986 р. нове радянське керівництво на чолі з Михайлом Горбачовим визнало «помилковим» рішення своїх попередників, і з кінця цього року почався поетапний вихід радянських війск з Афганістану. 15 лютого 1989 р. останній радянський солдат залишив афганську землю.

Так Афганістан став однією із сторінок нашої історії – одночасно трагічною і героїчною, сторінкою мужності і відваги, болю і розгубленості, честі і подвигу, одвічним свідком священного виконання військової присяги.

Ще довго будуть ламати списи в безкінечних суперечках стосовно тієї війни історики і політики, але істина очевидна і неспростовна: разом з болем невиправних втрат ми мусимо зберігати пам’ять про кожного з убитих в Афганістані співвітчизників.

В Старовірівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів щорічно 15 лютого відзначається День виведення обмежного контингенту радянських військ з Афганістану, вшановується пам’ять воїнів-інтернаціоналістів.

Через афганську війну пройшло 546255 тисяч солдат і офіцерів Радянськоі Армії, з них – понад 160 тисяч громадян України. В ній брали участь більше 10 тисяч мешканців Харківської області, з них 123 воїни – наші земляки-нововодолажчини. Пораненими із Афганістану повернулися більш ніж 8 тисяч українців, 3560 із них стали інвалідами, 80 пропали без вісті.До цих пір у списках зниклих без вісті або тих, що потрапили у полон, залишаються 288 учасників афганської війни. Не повернулися з війни понад 14453 військових, з них 242 жителя Харківської області, серед них троє – з Нововодолазького району. Це Нерубацький Павло Петрович, Мотика Сергій Миколаєвич і наш земляк Апальков Володимир Вікторович.

Апальков Володимир Вікторович народився в селі Старовірівка 1 серпня 1964 року. В Старовірівській середній школі він закончив 8 класів, після чого вступив навчатися до Кременчуцького залізничного технікуму. Після закінчення технікуму протягом двох місяців працював майстром депо на станції Основа. 1 жовтня 1983 року його було призвано до лав Радянської Армії. Володимир служив в Демократичній Республіці Афганістан в місті Джалолабаді – «найзеленішому і найтеплішому місті Республіки», - так писав в своєму листі Володя додому. Загинув при виконанні військового обов’язку 16 лютого 1984 року. Посмертно був нагороджений орденом Червоної Зірки.

Володимир загинув героїчно, боягузства з його боку не було.

Сьогодні всі афганці ніби брати, їх об’єднує справжня чоловіча честь і дружба, подвиг і пам’ять про бойових побратимів. Вони на власні очі побачили в мирний час всі страхіття війни. Афганістан навчив їх по-справжньому цінувати життя, дорожити моральними цінностями.

Скрізь пекло сірих гір Сходу пройшли й інші наші земляки-старовірівчани:

Дураков Андрій Михайлович, Дураков Михайло Леонідович, Ровенський Володимир Михайлович, Меренков Олександр Іванович, Колесніков Ігор Вікторович, Волобуєв Володимир Семенович, Головінов Віктор Михайлович, Скабаров Олександр Анатолійович, Тарсуков Сергій Павлович, Зінов’єв Микола Олександрович, Кондрашкін Олег Петрович, Григорян Карен Генрікович, Цижман Петро Євгенійович, Івлев Іван Іванович, Вінник Людмила Михайлівна, Лунін Микола Іванович, Авраменко Федір Олесандрович, Литвінчук Юрій Йосипович, Сотніков Сергій Анатолійович, Тишинський Володимир Олексійович.

А декілька років тому приїхала до нашого села ще одна сім’я, яка також втратила сина в Афганістані. Це мати Шеховцова Анатолія – Попова Надія Яківна. Шеховцов Анатолій народився 10 лютого 1965 р. в селі Шебелінка Балакліївського району Харьківської області. Закінчив Шебелінську школу, потім навчався у Кегичівському профтехучилищі за спеціальностю тракторист. Анатолій з перших днів служби на батареї виявив здібність організатора і зачинателя добрих справ. Товарищі бачили в ньому надійну і рішучу людину. Тож не дивно, а цілком закономірно, що за кілька місяців на погонах Анатолія з’явилися сержантські нашивки, а незабаром він був призначений заступником командира взводу – сувора дійсність висвітила його вольовий характер і мужні риси. Молодший сержант Шеховцов побував на 15 бойових операціях. Відзначився на операції в районі населених пунктів Пішгор і Кіджоль 7 листопада 1984-го, коли підрозділ забезпечував просування афганської колони. Тоді він на тягачі ліквідував завал на дорозі, під вогнем бандитів знешкодив дві протитанкові міни і надав допомогу афганським водіям в евакуації пошкоджених машин. Командування представило сміливого воїна до нагороди. Загинув 18 березня 1985 року поблизу кішлака Душах. Похований Анатолій Шеховцов в селі Андріївка Балаклійського району.

Нажаль рік тому померла і його мати, Надія Яківна.

Довічний сум, глибока рана ніколи не загоїться у серці матері воїна-інтернаціоналіста Апалькової Віри Дем’янівни.

Аби хоч трохи зарадити суму матері, її навідують учні нашої школи, а в день Перемоги та в день виводу військ з Афганістану на могилу Володимира Вікторовича покладаємо вінки і квіти. 22 лютого 1989 року на будинку Апалькових було встановленно меморіальну дошку, іменем Апалькова Володимира названу одну із вулиць села Старовірівка, на фасаді Старовірівської ЗОШ І-ІІІ ступенів у 2007 році встановлено меморіальну дошкуна честь випускника Апалькова В.В. Віра Дем’янівна іноді заходить до школи на запрошення вчителів та учнів.

Не з власної волі шли наші співвітчизники на ту війну й не свою землю боронили, але інтернаціональний обов’язок виконували чесно, з гідністю.

Під час афганської війни, на понівечених кулями й осколками висотах, при захисті мирних кишлаків, охороні вантажів проявилися найкращі риси радянських воїнів. В Афганістані воювали люди обов’язку і честі, які до кінця залишалися вірними присязі. Вони стали гідними продовжувачами традицій батьків і дідів, які пройшли Велику Вітчізняну війну.

**ОФИЦЕР - ПРОФЕССИЯ ГЕРОИЧЕСКАЯ**

**Корсикова Евгения,**

ученица 11 класса Староверовской общеобразовательной школы І-ІІІ ступеней

Нововодолажского районного совета

Руководитель: Соловьёв Г.М., учитель истории

Накануне Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. Красная армия испытывала острую нехватку командиров. Поэтому с переходом страны на военные рельсы незамедлительно были созданы училища по подготовке офицеров для сухопутных войск, войск противовоздушной обороны, пулеметно-минометных подразделений, парашютных частей. Вдвое было увеличено количество пехотных, бронетанковых и летных училищ. Эту же функцию выполняли и курсы "Выстрел", которые создавались во всех военных округах и были направлены на подготовку младших лейтенантов – командиров взводов. Срок обучения составлял сокращенную программу и ограничивался двумя-четырьмя месяцами. Сеть военно-учебных заведений дала один миллион офицеров в начальный период войны, что составило ровно половину офицерского состава, подготовленного за всю войну. Но уже с 1942 года главными поставщиками офицеров для фронта стали военно-учебные заведения. Основными из них были военные училища, подготовившие до 60 процентов всех офицеров армии и флота. Основным принципом обучения и воспитания во время войны был принцип «учить войска тому, что необходимо на войне». Почти вся учебная программа отрабатывалась на полигонах, в учебных классах проводили минимум времени. Курсантами изучался опыт предшествующих войн и конфликтов. При поступлении в военное училище одним из условий для приема было написание ими воспоминаний – эпизодов боевых действий. Такая система подготовки офицеров вполне удовлетворяла потребности действующей армии. Высокие профессиональные знания, большой армейский опыт и сильные нравственные традиции – все это вместе обеспечило особую роль офицерского корпуса для формирования и укрепления действующей армии и Победы.

Готовясь к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, актив Образцового школьного музея истории села Староверовка решил установить, кто среди ветеранов-земляков был офицером, какова их судьба. По данным "Книги Памяти" (том 10) и Староверовского военно-учетного стола мы узнали, что за годы войны было подготовлено более 80 офицеров из числа наших земляков, из них двадцать два человека погибло или пропали без вести. Расскажу о некоторых из них.

Каждый офицер мечтает стать генералом, но для достижения этой цели необходимы особые усилия, трудолюбие и воля, выносливость и воинская доблесть. У выпускника Староверовской средней школы 1938 года ***Зиновьева Якова Васильевича*** все такие качества были. Он прошел путь боевого офицера, дважды был тяжело ранен, а после войны Яков Васильевич продолжил учиться в академии в Москве. Генерал-майор всю свою жизнь посвятил служению Родине.

Второй выпускник нашей школы генерал-майор ***Зиновьев Василий Константинович*** с 1946 по 1949 год учился в Харьковском Гвардейском танковом училище, в 1964 году окончил Военно-политическую академию имени Ленина. Службу проходил на различных должностях, с 1974 по 1981 год - начальник Львовского высшего военно-политического ордена Красной Звезды училища.

***Субачев Михаил Иванович*** начало войны встретил курсантом Симферопольского военного училища. Потом был Южный фронт, тяжелое ранение, госпиталь - и вновь в боях в составе 8-й Гвардейской армии командиром батальона. Закончил войну в Берлине. С 1945 по 1949 год служил в ГОВГ. С 1949 по 1989 год - военный руководитель Староверовской средней школы. Майор в отставке, награжденный двумя орденами Боевого Красного Знамени, орденом Богдана Хмельницкого и другими орденами и медалями, отличник народного образования, Михаил Иванович был честью и совестью педагогического колектива нашей школы и самым авторитетным и любимым учителем молодежи.

***Толстой Степан Калистратович*** окончил полковую школу. Воевал на Воронежском фронте, где получил первую боевую награду – орден Красной Звезды. Особенно отличился при форсировании Днепра. В самых сложных условиях Толстой и его однополчане захватили небольшой участок на правом берегу Днепра, который стал впоследствии плацдармом у хутора Великий Букрин. Наш земляк постоянно проявлял воинскую доблесть, показывал товарищам пример героической борьбы с врагом. Командование представило Толстого Степана Калистратовича к званию Героя Советского Союза. Он дважды был ранен, контужен, второе ранение надолго приковало комбата к постели. В боевой строй он уже не вернулся. Весной 1946 года майор Толстой С.К. был демобилизован в запас по болезни и вернулся в родное село. Работал начальником пожарной охраны, заведующим районным архивом. В 1959 году вместе с женой переехал на ее родину в город Кутаиси (Грузия). Умер там же 2 апреля 1962 года.

Младший лейтенант ***Меренков Филипп Фролович*** ушел защищать Родину на второй день после объявления войны – 23 июня 1941 года. С фронта он часто посылал в Староверовку письма, потому что оставил дома своих самых родных и дорогих людей. Солдатские письма были очень тёплые и патриотические. Маме, жене Варе, своим троим деткам он писал о том, как прошел день, как они «били фрицев», как «гнали их всё дальше на запад», и верил, что война скоро закончится разгромом Германии и «нашей победой». Вдова Меренкова Варвара Антоновна всю жизнь хранила треугольнички с фронта, а потом передала их в школьный музей. Филипп Фролович погиб на Польской земле 8 января 1944 года.

***Дюкарев Михаил Васильевич*** – старший лейтенант, участник Сталинградской битвы, сражения на Курской дуге. Освобождал Белоруссию, где был дважды ранен и контужен. Прошел с боями не один километр в Польше и Восточной Пруссии. Участвовал в штурме Кенигсберга, где опять был ранен. Последние бои запомнились офицеру своей ожесточенностью при взятии Берлина. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, Красной Звездою, медалями. После войны Михаил Васильевич работал учителем и директором Третьестароверовской школы. Вел большую общественную работу в селе.

Подвиг их бессмертен, память о них вечна.

**ЖИВИЛЬНА СИЛА ПАМ’ЯТІ ЛЮДСЬКОЇ**

**Кравченко Олександра, Шамрай Валерія,**

учениці 8-А класу Червонодонецької загальноосвітньї школи І-ІІІ ступенів № 2

Балаклійської районної ради Харківської області

Керівник: Кулініч Т. Б., вчитель історії і правознавства

Дана робота є синтезом кількох напрямків дослідження іі авторів.

Одним з аспектів дослідження є вивчення бойового шляху 228 стрілецької дівізії, яка визволяла територію селища Червоний Донець від фашистських загарбників.

Зміст автори роботи розкривають у формі розповіді про історію створення і діяльності на базі школи Зала Бойової Слави 228 с.д., який на їхню думку є предметом гордості школи і створює умови для поглиблення знань сучасних поколінь про наймасштабніші події за всю світову історію – Другу Світову і Велику Вітчизняну війни.

Провідною ідеєю цієї роботи є розуміння того, що для тих, хто вижив і тих, хто втратив близьких, найдорожчим і найважливішим сьогодні є пам’ять нащадків про ціну, уплачену за мирне небо.

Зберегти цю пам’ять для наступних поколінь і тим самим віддячити героям – з такою метою пов’язані все життя і діяльність людини яка стала живою легендою і прикладом для відданих своїй справі людей. Це Кізіна Валентина Петрівна. Багато років вона віддала школі і свєму дітищу – Залу Бойової Слави, а зараз, перебуваючи вже 20 років на пенсії, веде, в міру своїх сил, активну суспільну діяльність, пов’язану з організацією «Діти війни». В основу роботи покладено її спогади і спогади інших учасників тих подій.

Трагічні події в Україні сьогодні народжують своїх героів. Історикам і нащадкам стане у нагоді цей безцінний досвід встановлення імен, підтримання зв’язків та вшанування пам’яті їх подвигу у боротьбі за світле майбутнє.

**ГЕРОЙ ЖИВЕ У ПАМ'ЯТІ НАРОДНІЙ (КАНДАУРОВ П.С.)**

**Кутнякова Анастасія,**

учениця 7-В класу Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 85

Харківської міської ради Харківської області

Керівник: Антонюк Тетяна Петрівна, вчитель історії

Далеким минулим здаються зараз події часів Великої Вітчизняної війни. Моя сім'я теж зазнала втрат, але героїчних вчинків загальновідомого характеру я не можу назвати. Перемогу нам здобули відомі, але більше невідомі герої, які можливо, так і не усвідомили, що Велику справу вони зробили.

У нашому районі є пам'ятне місце парк імені П.С.Кандаурова, де знаходиться братська могила, а щодня нагадує нам живим про одного з таких героїв.

Народився 15 травня 1913 у селі Чікаревка нині Жердевського району Тамбовської області в сім'ї селянина. Закінчив два курси педагогічного технікуму в 1932 році. Жив і працював в Аннінському районі Воронезької області. У 1933 році призваний до лав Червоної Армії. Закінчив об'єднану кавалерійську школу в 1936 році, потім зенітне артилерійське училище. З червня 1941 року на фронтах Великої Вітчизняної війни. Загинув в бою 23 серпня 1943 року. Командиру 670-го зенітного артилерійського полку (5-а зенітна артилерійська дивізія, 7-а гвардійська армія, Степовий фронт) майору Кандаурову П. С. Указом Президії Верховної Ради СРСР від 22 лютого 1944 року присвоєно звання Героя Радянського Союзу посмертно. Нагороджений орденами Леніна, Вітчизняної війни 2-го ступеня. Похований у братській могилі в м.Харкові.

Кадровий офіцер Кандауров П.С. з перших днів війни перебував у діючій армії. «Військова кісточка» - таким він залишився в пам'яті товаришів по службі, та всіх людей, що знали його. Всебічно освічений, добре знав і тактику, і матеріальну частину командир, строгий і справедливий вихователь підлеглих, мужній і стійкий воїн, він понад усе ставив виконання обов'язку перед Батьківщиною. І коли для цього було потрібно йти на ризик, Петро Степанович йшов не роздумуючи, якщо потрібно - кидався в саме пекло бою. Він і загинув як артилерист - на вогневій позиції, поруч із гарматою.

У наступі на харківському напрямі зенітний артилерійський полк майора Кандаурова постійно перебував у бойових порядках стрілецьких і танкових частин і з'єднань, оберігаючи їх від ударів з повітря. Не один раз зенітникам доводилося вступати в бій і з наземним противником, знищуючи «тигри», «фердинанди» і «пантери». Командир полку не тільки організовував вогонь батарей; а якщо виникала необхідність, він сам ставав до гармати, відмінно справляючись з обов'язками навідника. Три літаки і два танки - такий його особистий рахунок в боях на підступах до Харкова. Забезпечуючи бойові дії 7- гвардійської армії, полк під командуванням П. С. Кандаурова в січні - серпні 1943 року знищив 52 літаки ворога.

23 серпня 1943 року наші передові частини увірвалися в зранений Харків. Як і раніше, майор Кандауров П.С. зі своєю батареєю завжди знаходився попереду. Пильно стежачи за небом, зенітники встигали успішно знешкодили і наземного ворога.

Гітлерівці наполегливо чинили опір, при будь-якій можливості атакували, не рахуючись із втратами. Зруйновані будинки, завалені щебенем і цеглою вулиці заважали бачити ворога. Раптово до позицій батареї прорвалися німецькі танки. Декількома кулеметними чергами їм вдалося вивести з ладу весь розрахунок одного знаряддя. Тоді до нього кинувся командир полку і декількома вдалими пострілами підпалив одну з машин. Над «пантерою» замайорів блакитно-сизуватий дим, і через кілька хвилин вона перетворилася на палаючий факел. Гітлерівці були змушені відійти.

Захопившись боєм, відважні зенітники не помітили, як з провулка, що знаходився поза їх увагою, підкралися три танки і одночасно відкрили стрілянину. Біля гармати, з якої продовжував вести вогонь командир полку, розірвалися одразу два снаряди. Посічений їх осколками, майор Кандауров впав замертво.

Так у бою за звільнення Харкова від німецько-фашистських загарбників здійснив свій останній подвиг Петро Степанович Кандауров.

Плине час… Змінюються покоління, але Герої будуть жити серед нас до тих пір, поки ми будемо пам'ятати про них. А пам'ятати треба…

**МОЇ ДІДИ – МОЯ ГОРДІСТЬ**

**Лебединський Олексій,**

учень 7-го класу Вільшанської ЗОШ I-III супенів

Дворічанської районної ради Харківської області

Керівник: Лебединська К.О., вчитель української мови

*Згадайте предків своїх,*

*Щоб історія перед вами*

*Не згасла, і золотої*

*Нитки не загубить.*

Давним-давно зарубцювалися рани війни, але не слабшає біль втрат у багатьох родинах. Вицвіли фотографії, які дбайливо зберігаються в засклених рамках і сімейних альбомах, пожовкли аркуші листів, надісланих з фронту, похоронки…

Але в кожного з нас є таке, що його не забути, воно назавжди викарбувалося в нашій пам`яті – священне й дороге, бо нерозривно пов’язане з великою боротьбою за честь і незалежність нашої Вітчизни.

Велику Вітчизняну війну пройшли два моїх прадіди. Про прадіда по бабусиній лінії я чув ще змалечку, знав, що він був справжнім героєм, повторив подвиг Гастелло, був представлений до нагородження званням Герой Радянського Союзу, але перебування у полоні завадило цьому. Про прадіда по дідусевій лінії у нас говорили мало, можливо тому, що сам він скромно оцінював своє перебування на фронті: був зв’язківцем, бив ворога, визволяв Батьківщину від фашистів, робив те, що повинен був робити кожен громадянин країни. Але один документ повністю все змінив…

Лебединський Іван Охрімович народився 17 червня 1911 року в селі Вільшана. Дитячі роки та юність пройшли в селі Токарівка. Як і всі діти того часу, він рано почав працювати. А коли в селі з`явилася перша техніка, він з великою цікавістю почав освоювати залізного коня і вже перед війною працював у МТС бригадиром тракторної бригади.

Робота була надзвичайно цікавою і водночас важкою, доводилося з раннього ранку до пізньої ночі трудитися в полі, вирощуючи такий потрібний країні урожай.

Кохання прийшло зненацька. Просто запала в душу юнакові невеличка худенька дівчина Оленка, яка з часом стала його дружиною. У молодій сім`ї один за одним народилося четверо дітей. Живи та радій життю, але… Важкі були 30-ті роки, двоє діточок не вижили… Аж тут нова біда – війна.

Іван Охрімович пішов на фронт в перші дні війни. Був зв’язківцем. Воїни-зв`язківці забезпечували командування безперебійним зв’язком, що сприяло чіткому управлінню військами. Хоча зв’язківцям і не так часто доводилося вступати в безпосередні сутички з ворогом, їх бойові завдання були не менш небезпечні, ніж на передовій лінії. За форсування Дніпра прадід був нагороджений медаллю «За відвагу». У 1943 році потрапив до німецького полону під містом Лохвиця Полтавської області. Ще до війни навчився ремонтувати взуття, і саме це вміння допомогло йому вижити в тяжкі дні неволі, по суті врятувало життя. Прадід лагодив черевики німецьким офіцерам, а вночі – і полоненим. І весь час шукав нагоди, щоб втекти з полону, бо іншого шляху до порятунку не бачив. І одного разу йому це вдалося.

Іван Охрімович пройшов усю війну, перемогу зустрів у Відні.

Повернувшись додому, професійно зайнявся ремонтом взуття. Чи то дійсно це ремесло було до душі, чи вдячність за врятоване життя вплинуло на його вибір, але чоботарем прадід був вправним. Усі вільшанці ремонтували у нього взуття, слава про його майстерність ширилася і за межами села.

Після війни у сім`ї мого прадіда народилося ще двійко діток, серед яких і мій дідусь, від якого я дізнався про Івана Охрімовича.

Що ж то був за документ, і чому він мав таке важливе значення для нашої сім`ї? Це нагородний лист! Саме з нього ми і дізналися, що Лебединський Іван Охрімович теж був героєм. В архівних документах за номером запису 40759285 говориться про нагородження його медаллю «За відвагу»: «…проявляв зразки мужності і відваги. Незважаючи на вогонь противника, в складних умовах тов. Лебединський усунув більше 130 розривів лінійного зв'язку. В боях за місто Відень, там, де зв'язківцям працювати було неможливо, він зумів організувати безперебійний зв'язок, з допомогою якого можна було керувати наступаючими підрозділами».

На жаль, Іван Охрімович не зміг побачити такі цінні для нього документи, бо за його життя архіви не кожному були доступні.

Я народився в славному роді Лебединських, який тримається на справжніх чоловіках, захисниках Вітчизни (прадіди – герої Великої Вітчизняної війни, дідусь – учасник бойових дій у Чехословаччині), майстрах своєї праці, справжніх патріотах. У мене є гідний приклад.

**МОИ ПРАДЕДЫ – ГЕРОИ**

**Либерман Никита,**

ученик 5-А касса Мерефянской общеобразовательной школы І-ІІІ ступеней №6

Харьковского районного совета Харьковской области

Руководитель: Терещенко Е.Л., учитель-методист истории и права

Война – это большая беда, несчастье, горе для всех людей, для всей страны. Она коснулась и нашей семьи. В годы Великой Отечественной войны воевали два моих прадеда: Глушко Петр Михайлович и Костюк Михаил Григорьевич. К сожалению, прадед Михаил погиб в 1943 году при обороне Изюма. Похоронен в братской могиле. И это все сведения, которые нам известны. А вот о прадеде Петре у нас сохранилось больше информации.

Глушко Петр Михайлович родился 17 марта 1923 года селе Пристин Купянского района Харьковской области в бедной семье. Отец умер рано, мать осталась с тремя детьми на руках. Петр Михайлович окончил 7 классов Пристинской семилетней школы в 1939 году. После окончания школы учился в Лисичанском фабрично-заводском училище по специальности столяр. По этой специальности и работал до начала войны.

17 августа 1941 года Купянским военкоматом был призван в ряды Советской армии. С августа 1941 года по январь 1942 года был курсантом 50-го отдельного запасного телеграфно-телефонного батальона. С января 1942 года по май 1943 года был телеграфистом 81-го полка связи. С мая 1943 года по ноябрь 1943 года связист 275-го стрелкового полка.

За время военных действий Петр Михайлович был трижды ранен (2 легких и 1 тяжелое ранения). Тяжелое ранение получил при обороне Москвы. Был награжден медалью за отвагу. После ранения находился на лечении в эвакогоспитале 3999 в городе Казани с ноября 1943 года по февраль 1944 года. С февраля 1944 года по октябрь 1944 года был курсантом 65-й окружной школы воздушных стрелков. С октября 1944 года по март 1945 года служил стрелком в 9-ом воздушном полку. С марта 1945года по октябрь 1945 года служил в 208-ом воздушном полку.

Участвовал в боях и походах с 1 января 1942 года по октябрь 1945 года. Демобилизован прадед Петр 15 октября 1945 года в звании младший сержант. После войны работал кузнецом в вагонном локомотивном депо Купянска-Узловой. Там и проработал до самой пенсии. Петр Михайлович перенес инсульт, был парализован. После второго инсульта 9 апреля 1994 года скончался.

Я очень горжусь подвигом моих прадедов, потому что они воевали, отдавали свои жизни, чтобы мы жили. Вечная память героям!

**ЖИТТЯ НЕ КІНЧАЄТЬСЯ СМЕРТЮ, ЯКЩО ЗАЛИШАЄТЬСЯ САД**

**(ЛІТОПИС РОДИНИ ЛОГВІНОВИХ)**

**Логвінова Катерина,**

учениця 10-А класуХарківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №170

Харківської міської ради Харківської області

Керівник: Хавіна С.Я., учитель української мови та літератури

Алегоричному порівнянню великого красивого весняного саду з глибоким корінням у рідній українській землі відповідає історія нашої сім’ї. Сад, закладений декілька століть тому, пов’язаний із історією народу України переказами, легендами та фотографіями. Наша сім’я – це приклад єдності людей із різних куточків України та симбіозу українського, татарського, єврейського та російського народів. Перші спогади про мою родину я отримала з розповідей дідуся моєї мами, які нагадували казку. Мої пращури жили на землях Запорозької Січі, були козаками. 1775 року Запорозьку Січ було ліквідовано, а наша родина переїхала до Харкова. Ще декілька поколінь сім’ї присвячувало своє життя захисту Вітчизни.

Інше коріння проростало з Московської губернії, де прапрапрадідусь був ветеринаром. Костянтин Миколайович Вишняков був засновником династії лікарів у моїй родині. Із дитинства Костянтин захоплено дивився на коней. Згодом отримав омріяну професію і все життя лікував тварин. Свій дар він передав сину Інокентію, який після одруження переїхав у село Карачовку Харківської області, де працював ветеринарним лікарем. Естафету лікування перехопила моя прабабуся, вона пройшла війну та отримала багато нагород. Після війни вступила до Харківського ветеринарного інституту, я дуже пишаюсь своєю прабабусею і хочу бути схожою на неї.

Прадідусь мого батька був із великої єврейської родини, яка мала фотосалон на Дніпропетровщині, а прабабуся жила у Вінниці. Після революції обидві родини були розкулачені та заслані до Сибіру, де жили у Кулунді. Там уперше бідні та обездолені зустрілися мої прадід і прабабуся. Моя прабабуся Варвара прийшла працювати у бригаду прадіда – Вольфа. Кохання зародилося миттєво. Відтоді вони не розлучалися.

Друга світова війна принесла багато горя нашій родині, забравши життя братів та сестер моїх предків. Разом із цим життя продовжувалось, об’єднувалося коханням, створюючи нові гілки моєї родини. Ще до війни зустрілись мій прадід Володимир із моєю прабабусею по лінії мами Лідією. Володимир, нащадок запорозьких козаків, під час війни був танкістом. Кохання було настільки великим, що прабабуся не змогла залишитись удома. Прадідусь забрав її з собою на фронт, а наприкінці 1941 року вони одружились. Усю війну Володимир і Лідія були разом. Під Сталінградом прадідусь був поранений протитанковою міною, та не залишив поле бою, довів танк до місця розташування наших військ. Без свідомості його доставили до шпиталю. Після одужання він знову пішов на фронт і ще два роки боронив рідну землю від загарбників. Нагородами за мужність і відвагу були ордени та медалі, а спогадами – щорічні операції по виділенню залишків міни. Він дуже мало говорив про війну, а по очах відчувався сум за загиблими товаришами. Поранення нагадувало про себе все частіше, і чергову операцію його серце не витримало. Через двадцять років не стало прабабусі. Досі згадую, як вона розповідала мені казки, співала колискові, коли я була маленькою, пам’ятаю її добрі, лагідні очі, іноді сумні, іноді веселі…

Прадідусь Олександр народився під Смоленськом. А прабабуся Олександра походила з династії ветеринарних лікарів, жила у Харкові. Їх також «познайомила» війна. Олександрі було вісімнадцять років, коли по радіо Левітан оголосив: «Почалася війна». Її батька та двох братів забрали одразу, а дві сестри залишились у Харкові, приречені на голодне існування. У сім’ї були зовсім маленькі діти, і моя прабабуся ходила в ліс та по селах, щоб здобути їжу. Під час окупації Харкова прабабуся пішла працювати у бригаду по обслуговуванню літаків. У ній служив мій прадід Олександр. Так зустрілися та одружилися Олександр і Олександра, разом дійшли до Берліну, щасливо прожили шістдесят років. Після війни, повернувшись до мирного Харкова, прабабуся стала ветеринарним лікарем, а згодом викладала в Харківському ветеринарному інституті, а прадідусь очолював хлібний комбінат. На жаль, він помер на дев’яносто третьому році життя. Прабабуся живе з нами та часто згадує тяжкі і веселі дні її цікавого та шляхетного життя.

Я часто пригадую ще одного мого прадідуся – Віктора Карловича. Більш складну життєву долю важко уявити. Він із сім’ї науковців. Батько розробляв верстати для царської Росії. У післяреволюційні часи його сім’ю було переселено з великої квартири в центрі Харкова у комунальну, будинок знаходився в районі Левади. Проте мати не здавалася – шила плаття та пальта. А батько продовжував працювати на заводі. Одного разу у маленького Віктора однокласник запитав про його національність. Він гордо відповів: «Я і моя сім’я – євреї». Через добу до будинку під’їхала чорна «Волга» і батька забрали. Віктор більше ніколи не бачив свого батька, а в його документах з’явилась печатка «син зрадника». У 1945 році закінчилась війна, і Віктор спробував вступити до інституту. Проте несправедливе, зухвале, жорстоке клеймо у документах не давало хлопцю можливості навчатися. Незважаючи на долю, Віктор працює на заводі та розробляє двигуни для тракторів, отримує декілька патентів на винаходи, і після смерті Сталіна здійснює свою мрію – вступає до вузу. З відзнакою закінчивши інститут, він починає працювати в науково-дослідному інституті, який займався вивченням металів. За роки роботи отримує 25 патентів на винаходи, один із яких був використаний за кордоном у відомій металургійній фірмі. Віктор Карлович щорічно отримував гонорар за використання патенту. Дев’яності роки та похилий вік брали своє. Його серце не витримало. Біля могили росте береза як символ незламності духу.

Бабуся Людмила і дідусь Леонід, батьки моєї мами, стали інженерами, як і прадідусь. Мати мого батька, Олена, як її батько, усе життя працювала на заводі, а Микола, її чоловік, працював водієм. Зараз вони на пенсії.

Я пишаюсь і обожнюю своїх батьків. Вони для мене – приклад справжнього кохання, дружби, поваги та взаєморозуміння. Моя мати Ольга продовжила династію лікарів. Вона працює у дитячій лікарні. Коли я бачу своїх батьків, то розумію, яким має бути подружнє життя: теплі і ніжні стосунки,  почуття, що зігріває серця.

Я щаслива, що народилася і живу на такій чудовій, багатій, мальовничій землі. Тут жили мої прадіди, діди, тут живу я зі своїми батьками. Де б не була, скрізь відчуваю поклик рідної землі. Я буду продовжувати вивчення моїх коренів, доповнювати генеалогічне дерево на сімейному сайті. Участь у конкурсі об’єднує дітей і батьків, бо ми знаємо, що без минулого нема майбутнього. Наші предки живуть у наших серцях більше, ніж будь-коли, немов музика, яку співаєш тихенько і без якої неможливо жити, бо це мелодія, що полегшує біль і відновлює сили. Це лейтмотив, який дає нам сили жити сьогодні та завтра.

**КАЛЕЙДОСКОП ЛЮДСЬКОЇ ПЕЧАЛІ**

**Ляшенко Дарина**,

учениця 7 класу Куп’янського навчально-виховного комплексу № 2

Куп’янської міської ради Харківської області

Керівник: Петренко І.М., вчитель математики

Дана робота – спроба дванадцятирічної дівчинки представити події Великої Вітчизняної війни у досить несподіваному ракурсі. Як у дитячій іграшці – «калейдоскопі» при найменшому обертові з’являються нові візерунки, так і при спілкуванні зі свідками, ознайомленні із сімейними архівами з’являються нові, маловідомі грані однієї із найбільших людських трагедій минулого століття.

Сивочолі жінки й чоловіки у спадок своїм онукам залишили спогади… Хай це були товстезні зошити або кілька рядків про той чи інший день війни. Нехай...! Але вони дають можливість осмислити, усвідомити важливість кожного слова свідків тих подій. Зрозуміти, що історія – це не підручник, а живі свідки та їхнє реальне, а не вигадане і підтасоване життя-картинка.

Хіба може наш сучасник побачити танковий бій очима дитини і порівняти його із весняними жуками? Але хіба точніше скажеш про це?!

Чи багато з нас знають про скромний подвиг матері Величка Володимира Васильовича, котра надала притулок фронтовим артистам і, як звичайна мати, проводжаючи в далекий путь, готує традиційні пиріжки в дорогу?

Кожен епізод калейдоскопу пам’яті додає нові знання з історії нашої Куп'янщини і Батьківщини в цілому.

Історія з життя особистостей – куп'янчан-фронтовиків (інженерів та учителів, робітників і колгоспників) навчають не лише героїчним подвигам, але й звичайній наполегливості, працелюбності, відповідальності за своє життя перед батьками, друзями, перед усіма громадянами своєї Батьківщини – УКРАЇНИ – краю сонця і добра.

**У ТІ ДАЛЕКІ Й ТЯЖКІ ЧАСИ**

**Макух Руслана, Карначова Владислава,**

учні 9 класу, члени гуртка «Фольклорно-етнографічне краєзнавство»

Куп’янського навчально-виховного комплексу № 2 Куп’янської міської ради Харківської області

Керівник: Мороз Тамара Степанівна,учитель української мови

та літератури, керівник гуртка,учитель вищої категорії

Велика Вітчизняна війна – це героїчна і яскрава, але в той же час кровопролитна і важка сторінка нашої історії. Ця війна названа Великою не тільки з-за воістину великого патріотизму народу, який переміг фашистську Німеччину. Наш народ зміг не тільки протистояти віроломному нападу противника, а я відстояти свою Батьківщину у важкій і нерівній боротьбі проти загарбника . Серед незліченних подвигів, зроблених у Великій Вітчизняній війні, особливе місце займає приклад масової стійкості й терпіння, непереможності духу народу.

Крім того,згадуючи про саму війну,ми часто повертаємося думкою до попередніх поколінь,щоб зрозуміти ситуацію, в якій війна готувалася і була розв`язана.

Велика Вітчизняна війна вже стала для нас історією. Ми дізнаємося про неї з книг,фільмів, фотографій тих років,спогадів людей,якимпощастило дожити до Перемоги. Про неї писали історики і політологи,письменники, учасники й очевидці тих трагічних подій, щоб ми знали,пам`ятали,шанували…

В історії кожного народу є події,про які не можна говорити без завмирання серця. Такою для нас є подія червня 1941року. Чим далі відходять у минуле страшні роки найкривавішої з воєн, тим яскравішою стає заслуга учасників війни 1941-1945 років перед Батьківщиною,перед людством.

І хоча ті страшні роки лихоліття вже давно минули, нам не слід забувати великий подвиг звичайних людей, які вибороли можливість нашого життя. Війна не оминула й мою родину. І сьогодні мені хотілось би розповісти про життя в роки війни мого дідуся, який, як і багато інших чоловіків, був її учасником.

Одного святкового дня,гортаючи сторінки сімейного альбому мого дідуся Кобзаря Якова Прокоповича, 1925 року народження, учасника бойових дій, я звернула увагу на фотографії воєнних років. Коли на уроках історії та літератури нам розповідають про війну, то перед моїми очима з'являються ці фотографії. Мій прадідусь дивиться на них завжди зі сльозами на очах, згадуючи свої молоді роки. А якось я завітала до нього зі своїми друзями, і тоді прадідусь поділився з нами зворушливими спогадами. «Трагічною несподіванкою став для України напад Німеччини у 1941 році. Наш народ не чекав війни. Радів тихому життю, новим горизонтам, що відкривалися перед ним, співав мирних пісень, прославляючи спокій і злагоду. Перші місяці війни наші війська під натиском сил ворога відступали, з болем люди залишали міста і села. Проте, відступаючи, вони знекровлювали ворога, задавали йому тяжких втрат. Стало ясно, розрахунки фашистської Німеччини на «блискавичну» війну зазнали повного краху. Керівництво країни закликало трудящих нещадно бити ворога, який прагнув поневолити наш народ.

Трудящі, не шкодуючи сил, енергії і життя, здійснювали поставлені перед ними завдання. Єдиним гаслом стало-все для перемоги.

19 вересня 1942 року під Сталінградом наші війська пробили оборону противника. Через кілька днів вони з`єдналися в Придонні біля м.Калач.Так була, оточена в Сталінграді, армія Паулюса.Бої тривали довго,поки 2 лютого 1943 року війська генерал-майора Харитонова перейшли кордон біля річки Оскіл і звільнили Тарасівку,31 січня увійшли в Петропавлівку. У боях за Куп`янщину противник мав такі втрати:600 солдат і офіцерів,1600 солдат взято в полон. Були захоплені трофеї:15 танків,23 міномети, 56 кулеметів. Наша армія понесла втрати також,особливо при звільненні с.Сеньково і Біле.У Куп`янську гітлерівські загарбники знаходилися з 24 липня 1942 року по 3 лютого 1943 року- 224 доби . Ці дні були перетворені за чорну ніч нещастя,горя,сліз,насильства та безчинства для населення міста і району.Принесли смерть у сотні сімей.Нині на міському меморіальному цвинтарі поховано 62 чоловіки. Як і весь радянський народ, куп`янчани теж встали на захист Батьківщини. Уже в перші дні на фронт з Куп`янська пішло 6 тисяч людей різного віку. Вони увінчали себе невмирущою славою. Одинадцять з них стали Героями Радянського Союзу».

Щороку в травневі дні ми вшановуємо пам`ять полеглих у боях за рідну землю. Слухаємо спогади свідків тих подій.

Одного разу,підійшовши до пам`ятника загиблим,нам здалося,що ми чуємо стогін катованих. У нашій уяві постали ті,кого більше немає з нами,хто помер у нелюдських муках,але не скорився катам. Ми мовчки поклали квіти до підніжжя пам`ятника і подумки подякували їм,нашим вічним солдатам. Ми будемо завжди пам`ятати тих,хто ніколи не прийде. Їхній подвиг назавжди залишиться в наших серцях.

**ДОЛЯ ЛЮДЕЙ ТА СІЛ, ОБПАЛЕНИХ ВІЙНОЮ**

**Миколенко Анна,**

учениця 8 класу Лукашівського навчально-виховного комплексу

(загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад)

Красноградської районної державної адміністрації Харківської області

Керівник: Бойко Таїса Іванівна, вчитель історії

Невичерпним джерелом патріотичного та морального виховання є історія Великої Вітчизняної війни. Особливо актуальна ця тема в переддень Великої Перемоги. Наш край багатий своїми бойовими, трудовими і народними традиціями. В селі вшановують подвиг народу у Великій Вітчизняній війні. 70-й рік поспіль приходить на нашу землю незабутнє свято Перемоги. Разом з ним повертаються у нашу пам'ять ті, хто не шкодуючи життя свого, здобув її у запеклих, кровопролитних боях з нацизмом. Для наших нащадків свято Перемоги допомагає прилучитися до подвигу дідів та прадідів. У фронтовій дружбі воїнів різних національностей, у єдності фронту і тилу була запорука нашої перемоги.

Чотириста тридцять шість чоловік пішли на фронт з території нашої сільської ради. 232 - загинули. 42 нагороджені високою нагородою: орденом «Красной звезды», медаллю «За відвагу» та іншими нагородами. Наша земля мала честь зростити двох героїв Радянського Союзу: Давидова І.Є. та Нечипоренка М.Г.

До осмислення уроків цієї війни слід підходити особливо серйозно сьогодні – в складних умовах, що відбуваються в Україні. Важливо, щоб з дитячого віку знали правду про війну, про ті випробування, які випали на долю України і українців, а також людей інших національностей, які воювали поряд і полягли в боях саме за нашу місцевість. Про це свідчать відкриття членів історико-краєзнавчого гуртка «Пошук», який працює в Лукашівському НВК. Нещодавно знайдено документи про загибель воїнів Муратова, Тахтаєва, Шамілєва за село Копанки. А також встановлено раніше невідомі імена бійців, які полягли в боях за село Лукашівку. Гуртківці розшукують рідних героїв, які захищали нашу землю, щоб пам'ять про безсмертний подвиг продовжилася в нових поколіннях.

Автор роботи ставить перед собою мету формувати почуття патріотизму, прояву любові до свого народу, самопожертви, відчуття своєї належності до України, усвідомлення спільності власної долі з долею Батьківщини.

Особливо важливо це тоді, коли все проходить через почуття і душі дітей. Тоді дійсно і вони не забудуть, та й іншим забути не дадуть.

**ГОРТАЮЧИ РОДИННИЙ АЛЬБОМ**

**Міхалін Максим, Драконова Олеся, Курячий Богдан,**

учні 6-А класу Чугуївської гімназії №5 Чугуївської міської ради Харківської області

Керівники: Оренко Н.В., учитель інформатики, Мантурова О.О., заступник директора з НВР

Кожного року навесні приходить до нас світле і радісне свято - День Перемоги.

У даній роботі ми хочемо розповісти про прадіда Міхаліна Максима - Слепенкова Анатолія Павловича.

Анатолій Павлович народився 30 листопада 1925 року в с. Демидове Локнянського району Великолужської області в родині військового. Хлопцю не вдалося закінчити 10-й клас, бо був призваний до лав Радянської армії. Юнака спочатку направили до Московського піхотного училища, в якому він навчався з лютого по серпень 1943 року. Але закінчити навчання не вдалося. Якось вночі за сигналом тривоги підняли курсантів піхотного училища, відправили на фронт під Харків. Звідси почалася воєнна біографія Анатолія Павловича. Червоноармієць Слепенков у складі 3-го Мото-Стрілкового батальйону 68 Механізованої бригади за два буремні роки пройшов через усю УРСР, форсував Дніпро, воював на Західній Україні.

Одного разу, взимку, переміщуючись разом із танковою колоною в західному напрямку, військові потрапили під обстріл. Анатолія Павловича скинуло вибуховою хвилею з танка, він отримав контузію та пролежав без свідомості довгий час на снігу. Його знайшли та відправили до шпиталю, контузія пройшла, але були відморожені обидві руки. Коли лікар їх оглянув, то наказав ампутувати. Анатолій Павлович не став цього чекати та втік зі шпиталю до свого підрозділу. Там він приховав, що в нього відморожені руки (терпів біль). Товариш порадив звернутися до лікаря, який займався лікуванням обморожених. Анатолій Павлович погодився. У вільний час він заходив до лікаря, виконував усі вказівки і, таким чином, зберіг обидві руки, але до кінця життя страждав: коли руки замерзали, то починали боліти.

Слепенков А.П. нагороджений 10 орденами та медалями, але найдорожчою для нього була медаль «За відвагу» (наказ №4 від 31.01.1944), яку він отримав, коли йому не виповнилося ще 18 років.

1944 рік. Війна ще не закінчилась, але становище на фронті стало спокійнішим. Командування почало направляти молодь до військових училищ. Анатолій Павлович вступив до Казанського танкового училища, яке закінчив уже після Великої Перемоги. З серпня 1945 по жовтень 1946 року служив командиром навчально-танкового полку Московського військового округу.

У 1952 році Слепенков А.П. отримав направлення до танкового полку, який дислокувався в Китаї.

Перед від’їздом до Китаю Анатолій Павлович одружився з вчителькою математики Лідою. Разом вони прожили 48 років. Під час служби в Китаї в родині Слепенкових народилося двоє дітей - Галина та Сергій.

Після Китаю Анатолій Павлович проходив службу в Примор’ї на Сахаліні.

Вже тут йому присвоїли звання «Капітан» і підвищили - він став начальником штабу батальйону.

У липні 1955 року Анатолій Павлович з родиною відбув до наступного місця служби - селища Богуславка, що знаходилось за 40 кілометрів від залізничної станції Гродеково.

У родини Слепенкових була кімната в цегляному будинку на другому поверсі, в якій вони прожили до жовтня 1957 року.

Тоді ж Анатолій Павлович отримав направлення на Сахалін у місто Долинськ. Пробули вони там по серпень 1958 року. Слепенков А.П., як і в Богуславці, був начальником штабу батальйону. У Долинську була вечірня школа, і він вступив до 10 класу, бо дуже прагнув отримати середню освіту.

У серпні 1958 року Анатолія Павловича переводять до обласного міста Південно-Сахалінськ, у штаб армії до відділу кадрів, де він прослужив до вересня 1959 року.

Наприкінці 1960 року Слепенков А.П. разом із родиною прибув до селища Черкаське Новомосковського району Дніпропетровської області. Під час служби Анатолія Павловича в Черкаському Лідія Іллівна вступила до Курського педагогічного інституту, щоб отримати повну педагогічну освіту. Після закінчення працювала вчителем у вечірній школі для військовослужбовців.

У квітні 1964 року Анатолія Павловича з підвищенням на посаді перевели до м. Чугуєва. Тут формувався новий танковий полк. До цього він був начальником штабу батальйону, а в Чугуєві вже командир батальйону. У 1969 році Анатолій Павлович став заступником командира полку зі стройової частини.

8 березня 1969 він вилетів до Єгипту для роботи на посаді радника командира окремої танкової бригади. У цьому надзвичайно складному та відповідальному відрядженні Анатолій Павлович пробув майже 2 роки і, нарешті, повернувся в Малинівський полк на свою колишню посаду.

Закінчив кар’єру військового Слепенков А.П. у м.Чугуєві, маючи військове звання підполковник.

Але, вийшовши на пенсію у лютому 1972 року, Анатолій Павлович не зміг всидіти вдома і продовжив працювати. 8 років був начальником Чугуївської автостанції, потім 6 років – відповідальним секретарем Комісії по боротьбі з пияцтвом і алкоголізмом при виконкомі.

Помер Слепенков Анатолій Павлович 24 вересня 2000 року.

Анатолій Павлович був надзвичайно скромною та чуйною людиною, готовою в будь-який час прийти на допомогу іншим. Світла пам’ять про цю людину залишиться в серцях його рідних та близьких.

**Подорож дорогою життя великої людини**

**Московкін Микита,**

учень 8-Б класу Харківської гімназії №46 імені М.В.Ломоносова

Керівники: Омельченко Л.П, вчитель Харківської гімназії №46 імені М.В.Ломоносова,

Шестопалов Ю.М., Шестопалова І.Ю. методисти Комунального закладу «Харківська обласна станція юних туристів» Харківської обласної ради

27 серпня 1919 року в Херсонській області, в родині землеміра народилася єдина дитина - моя прабабуся Шестопалова Людмила Федорівна. Мій прапрадід, після революції 1917 року роздавав землі селянам, і на честь народження моєї прабабусі мешканці новоутвореного села назвали його - Червона Людмилівка. Це село і досі існує у Великоолександрівському районі Херсонській області.

У ранньому дитинстві Людмила разом з батьками жила в Одесі, там прапрадідусь Шестопалов Федір Митрофанович працював викладачем геодезії у сільгоспінституті, а у 1932 році їх родина переїхала до міста Харкова. Тут Людмила закінчила медичний технікум, у 1936 році вступила до першого Медичного інституту, де познайомилася зі своїм першим чоловіком. Незабаром вони одружилися, народився син. 21 червня 1941 року Людмила, склавши останні іспити та отримавши диплом лікаря, будувала райдужні плани разом з родиною. Але життя внесло свої зміни: наступного дня почалась жорстока і страшна Велика Вітчизняна війна, яка забрала життя її коханого чоловіка, Єфименка Івана Михайловича. Він був військовим лікарем і загинув під Слов'янськом, у лютому 1942 року.

З початком війни прабабуся працювала в медсанчастині Харківського тракторного заводу, але при підході фашистів до міста, її разом з батьками та маленьким сином евакуювалися останнім ешелоном у місто Дербент у Дагестані (тоді це було прифронтове місто). Там її прийняли на роботу в евакогоспіталь. Так почався професійний шлях лікаря-хірурга з великої літери. Майже два роки вона пропрацювала, рятуючи життя бійцям і командирам. Там вона познайомилася з моїм прадідом Анохіним Миколою Олександровичем, колишнім моряком, командиром морської розвідки. Він теж пройшов вже тоді нелегкий шлях. Спочатку захищав Одесу, потім Севастополь, був партизаном у Криму. Після одужання мій прадід знову повернувся на фронт. Але його поранили, і цього разу він попросився до госпіталю, де працювала моя прабабуся. Після лікування, прадід знову прагнув на фронт, але у нього відкрився туберкульоз і заради подальшого життя, прадіда залишили в тилу. Незабаром вони одружилися і після звільнення Криму від окупантів, родина переїхала у село Ускут, нині це село Привітне. Там, прадід був головою сільради, а прабабуся працювала головним лікарем.

Після звільнення Харкова, батьки прабабусі повернулися до рідного міста, а наприкінці війни, переїхали туди мої прабабуся і прадідусь із сином. Війну прабабуся закінчила у званні капітана запасу. 30 травня 1945 року вже у Харкові народився мій дід Юра. Коли дідусеві був 1 рік, прабабуся пішла працювати лікарем-хірургом в 27 клінічну лікарню міста Харкова. Через деякий час вона стала завідуючою хірургічним відділенням цієї лікарні. На цій посаді Людмила Федорівна працювала близько 25 років. На її рахунку більше 40 000 серйозних операцій, врятовані сотні тисяч життів. Прабабуся завжди приходила на допомогу за першим покликом хворої людини, була дуже порядною. За спогадами мого дідуся, дуже часто, коли вона ввечері поверталася додому, то її вже біля дому чекала машина їхати знову на роботу, лікувати тяжкохворого пацієнта. Людмила Федорівна була не тільки хірургом-практиком, але і досвідченим педагогом. Багато років працювала викладачем у першому медичному училищі, на курсах підвищення кваліфікації медичних працівників Міністерства внутрішніх справ. Не раз давала уроки хірургії та була прикладом для декількох поколінь хірургів-практиків. На базі хірургічного відділення лікарні керувала практичними заняттями майбутніх лікарів-інтернів Харківського медичного інституту. Виховала велику кількість майстерних хірургів, видатних людей Харківщини. Так, Світлана Олександрівна Горбунова-Рубан, заступник міського Голови Харкова з питань охорони здоров’я та соціальної політики (з 2010 року), починала свій професійний шлях медика під керівництвом Людмили Федорівни. Прабабуся користувалася великою пошаною і товаришувала з відомими медиками нашого міста, у тому числі директором Харківського Інституту терапії, академіком Малою Любов`ю Трофимівною.

Після реорганізації 27 лікарні, у 67-річному віці прабабуся полишила посаду завідуючою хірургічного відділення і продовжила працювала лікарем-хірургом у 27 поліклініці, а потім у медсанчастині заводу «ФЕД». Віддавши 64 роки свого життя медицині, у 2005 році вийшла на заслужений відпочинок. Завдяки бажанню допомагати людям вона ще кілька років після виходу на пенсію працювала лікарем-волонтером.

Держава не залишила без уваги її заслуги. За участь у Великій Вітчизняній Війні, моя прабабуся була нагороджена орденом «Вітчизняна війна», медалями «За Перемогу над Німеччиною», «20 років (30 років, 40 років, 50 років, 60 років) Перемоги у Великій Вітчизняній Війні», «70 років Збройних Сил СРСР», «Учасник бойовий дій », «Захисник Вітчизни», «Ветеран праці» і ще численними грамотами та дипломами Радянського Союзу.

За особливу професійну майстерність, високу якість роботи, багаторічну сумлінну працю в галузі охорони здоров'я була нагороджена Почесною грамотою Міністерства охорони здоров’я України у 2000 році і медаллю та Почесною грамотою Харківської міської Ради 23 серпня 2010 року.

18 листопада 2013 року, у віці 94 років, перервалося її трудове життя. Проводжаючи у останню дорогу великого лікаря, колеги згадували славний і непростий життєвий шлях Шестопалової Людмили Федорівни і обіцяли довго пам'ятати її яскраву зірку.

Моя прабабуся – взірець для нащадків: її дітей, онуків, правнуків, праправнуків!

**ДВА МОЇХ ПРАДІДА**

**Нерука Олександра**,

учениця 7-Б класу Валківського ліцею ім.О.Масельського,

член гуртка «Юні музеєзнавці» Валківського районного ЦТКЕУМ

Валківської районної ради Харківської області.

Керівник: ГУБСЬКА Наталія Віталіївна, вчитель історії, спеціаліст І категорії,

керівник гуртка «Юні музеєзнавці» Валківського районного ЦТКЕУМ

Обидва мої прадіди родом з Сумщини. Та доля склалася так, що для одного з них Валківщина стала другою Батьківщиною, а діти, онуки і правнуки обох живуть у Валках.

Харитоненко Яким Михайлович - це батько моєї бабусі Олі, і дідусь мого тата, тобто мій прадід. Народився він 9 вересня ще у 1908 році в селі Гаврилова Слобода Середино-Будьського району Сумської області у родині селянина-середняка. Достатку великого в сім'ї не було та на життя родині вистачало. Та й родина, по тих часах, була не великою: Яким і дві сетрички.

В 27 років у 1935 році прадід одружився, тож з війни його чекала вже власна родина. Загалом у Якима Михайловича була дружина і четверо дітей: моя бабуся Оля, дві її сестрички і брат.

На фронт потрапив уже в досить зрілому віці, в діючу армію був призваний в перший місяць після початку війни. Прадід Яким був артилеристом. Потрапляв в оточення. Зміг вийти з нього і повернувся додому на Сумщину, де на той час вже створювався партизанський загін. Яким Михайлович подав заяву на вступ і був прийнятий в загін. Через певний час загін перейшов під командування Сидіра Ковпака.

У складі з'єднання під командуванням Ковпака Харитоненко з Сумщини з боями дійшов до Західної України, де відбулося об'єднання з частинами Радянської армії.

Додому Яким Михайлович повернувся на весні 1945 року. Серед інших нагород прадіда у родині зберігаються Орден Слави ІІ ступеня, Орден Слави ІІІ ступеня, Орден Червоної Зірки, медаль "За відвагу", медаль "Жукова" та медаль "Партизан України".

Двадцять років тому молодша донька (моя бабуся Оля) перевезла своїх тата й маму у Валки. Свого прадіда Якима я ще пам'ятаю, хоча коли 26 серпня 2005 року він помер, я була ще маленька. Похований Я.М.Харитоненко на Рогозовому кладовищі у.Валки.

Другий мій прадід Коваленко Карпо Іванович - це дідусь моєї мами і батько бабусі Каті. Народився він 19 жовтня 1917 року також на Сумщині у Велико-Писарівському районі, в селі міського типу Велика Писарівка в родині селян. Сім'я була великою: дітлахів - п'ять хлопців і двоє дівчаток. Одружився Карпо Іванович ще до війни у 1937 році. Дружина, була старша на 5 років, народила йому аж семеро діточок, серед яких і моя бабуся Катерина.

Коли прадід Карпо йшов на війну, йому вже виповнилося 24 роки. З боями Карпо Коваленко дійшов аж до Варшави, два рази був тяжко поранений. Довгий час змушений був лікуватися. Та і взагалі, наслідки поранень ще довго давалися взнаки. Фронтові шляхи війни прадід долав піхотинцем. Довелось йому повоювати пліч-о-пліч і з партизанами.

Додому, у рідне село, Коваленко повернувся лише весною 1948 року, бо після закінчення війни дослужував строкову.

В родині, як сімейна реліквія і пам'ять про діда-прадіда, зберігалися нагороди Карпа Івановича, серед яких: Орден Слави ІІ ступеня, Орден Слави ІІІ ступеня, Орден Червоної Зірки. Помер Карпо Іванович 24 жовтня 1989 року і був похований на Батьківщині - в с.В.Писарівці Сумскої області. Зрозуміло ж особисто його я не знала, бо народилася вже після його смерті, та це не може бути завадою на шляху моєї гордості за героїчне минуле наших визволителів від фашистської чуми, серед яких були і мої рідні.

**МИКОЛА КУЧЕРЕНКО – КОНСТРУКТОР ТАНКА Т-34**

**Нечаєв Микита**,

учень 11 класу Лозівської гімназії, вихованець гуртка «Історики-краєзнавці» Лозівського будинку дитячої та юнацької творчості Лозівської міської ради

Керівник: Шеремет Л.П., керівник гуртка

За підсумками ХХ століття фахівцями різних країн радянський середній танк Т-34 визнаний шедевром світового танкобудування Т-34 створений в кінці 1930-х років, перебував у збройних силах СРСР – Росії з червня 1940 р. по вересень 1997 р. він став наймасовішим танком у світі, перебував на озброєнні в 46 державах і успішно застосовувався в усіх часових поясах і на всіх широтах – від Заполяр’я до Південної Африки. Творцями легендарної бойової машини є Михайло Кошкін, Микола Кучеренко та Олександр Мороз.

Микола Олексійович Кучеренко народився в місті Лозова Харківської області 24 грудня 1907 р. (за новим стилем 6 січня 1908 року).

1 березня 1931 року випускник Харківського експлуатаційнотягового інституту залізничного транспорту був прийнятий на роботу креслеником-конструктором на відомий Харківський паровозоремонтний завод. Цього ж року Микола Кучеренко увійшов до складу засекреченої танкової конструкторської групи цього заводу. У 1934 році він стає заступником начальника конструкторського бюро Афанасія Фірсова конструкторського заводу № 183.

У повоєнний час (1952-1967 рр.) Микола Кучеренко обіймав посаду начальника Головного управління танкового виробництва Міністерства транспортного машинобудування СРСР, яке згодом отримало назву Міністерство оборонної промисловості.

Незаперечна роль танка Т-34 на полях битв Другової світової війни. Відомо, що в 1941 році на третій день війни з Радянським Союзом імперському канцлеру Німеччини було повідомлено про двох захоплених танках: важкого КВ і середнього Т-34. Гітлер в шоці: ніхто у військовому керівництві рейху не знав про існування цих танків. «Якби мені було відомо про такі танки у росіян, можливо, я не почав би цю війну», - заявив фюрер своїм генералам.

У серпні 1941 року, коли до Москви залишалося всього три сотні кілометрів, Адольф Гітлер наказав 2-ій танковій групі генерал-полковника ХайнцаГудеріана повернути на південь – на Харків, щоб захопити завод, який розробив та продукує Т-34.

У 1945 році, підводячи підсумки Другої світової війни, прем’єр – міністр Великобританії лорд УїмстонЧерчілль на питання журналістів про найкращу зброю відповів так: «Три. Англійська гармата. Німецький літак «Мессершмітт». Роійський танк Т-34. Однак, якщо в перших двох випадках мені зрозуміло, як це було зроблено, то я абсолютно не розумію, як з’явився такий танк…»

10 квітня 1942 р. М.О. Кучеренку разом з О.О. Морозовим і М.І. Кошкіним (посмертно) за розробку конструкції танку Т-34 присудили Сталінську (Державну) премію першого ступеня. Величезний вклад Миколи Олексійовича за розробку та модернізацію нових типів танків, у розвиток вітчизняного танкобудування було оцінено ще двома Державними преміями у 1946 та 1948 рр., орденами Леніна (червень 1942 р.), Вітчизняної війни 1-го ступеня, двома орденами Червоної Зірки і Трудового Червоного Знамені. Помер Микола Олексійович 12 вересня 1976 року, у день танкіста.

На околиці села Шолохове, що по Дмитрівському шосе в бік від Москви, всякому проїжджому відкривається незвичайна картина: перед невеликим двоповерховим будинком у ряд вишикувалися танки. Тут розташований музейний комплекс **«Історія танка Т-34»** - єдиний в світі музей такого роду.

Сам Микола Олексійович говорив: «Мрію, щоб усі танкісти на землі стали трактористами». Але робив все, щоб країна була готова до оборони.

За зверненнями голови ветеранських рад Лозової, Лозівського району і Лозівського локомотивного депо було присвоєно одному з електровозів ім’я Миколи Кучеренка, - розповідає начальник Південної залізниці Віктор Остапчук. – Пуск «іменного» електровоза було вирішено приурочити до Дня Захисника Вітчизни, адже колишній «южанин» Микола Кучеренко разом з Михайлом Кошкіним і Олександром Морозовим зробив для захисту Вітчизни чимало. Створена ними бойова машина стала пам’ятником Великій Перемозі і її символом в сотнях міст та селищ багатьох країн. А наш електровоз – своєрідний пам’ятник одному з цих великих конструкторів, нашому видатному земляку і колезі…»

**ЛЕГЕНДА МОЄЇ РОДИНИ**

**Облогіна Поліна**,

учениця 8 класу, вихованка гуртка «Географи-краєзнавці»

Харківського Палацу дитячої та юнацької творчості

Харківської міської ради Харківської області

Керівник Облогіна Г.В., керівник гуртка

Хочу розповісти про легенду нашої родини - Ольгу Іванівну Зміївську. Це рідна сестра моєї прабабусі. Вона не мала своїх дітей, тому моя бабуся Надя була їй за доньку,а моя мама - за онуку. Та й мені пощастило з нею спілкуватися.

А легендою її назвали тому, що пройшла всю Велику Вітчизняну війну з самого початку й до кінця.

Народилася Ольга Іванівна Зміївська сьомого червня 1915 року у місті Богодухів Харківської області. Закінчила семирічку, працювала на підстанції і навчалася на фельдшерських курсах. Тоді ж познайомилася із чудовим хлопцем, офіцером Іваном Порфирійовичем Рикловим, невдовзі вийшла за нього заміж.

… 22 червня 1941 року, неділя. Вихідний день, неділя. Вранці щаслива і юна Оля з подругою, яка була теж дружиною військовослужбовця, поїхали до столиці прикупити своїм чоловікам чогось смачненького. Але там їх наздогнала страшна новина – фашисти напали на Радянський союз. Коли дівчата повернулися до військової частини, то своїх чоловіків вже вдома не застали, адже командування їх відправило на сховатися до лісу. Через деякий час частину відправили на передову, а жінок до м.Богодухова Харківської області у шпиталь. Так зі своїм коханим Ольга більше ніколи й не побачилася – через кілька місяців він загинув під Смоленськом.

За фахом Ольга Іванівна була фельдшером. Тому відразу повернулась до Харкова працювати у військовому шпиталі. А коли цей заклад евакуювали на схід, вона стала супроводжувати санітарні ешелони, які возили поранених із передової в тил на лікування. Скільки смертей, сліз і горя побачила Ольга! І одного разу дівчина залишилася на передовій. Це був Волховський фронт. Скількох поранених вона врятувала, виносячи їх під вогнем противника, скільки разів сама була на волосинці від смерті! Але кожного разу, коли ворожа куля повинна була душа її Івана?

Навіки запам’яталася участь у прориві блокади Ленінграда і очі тих, хто, якимось дивом переживши страшні місяці голоду, зустрічав визволителів. Всю війну Ольга рятувала солдатів, виносила їх з поля бою, а тут… Очі схожих на старих дітей… Це неможливо забути ніколи.

Молода , вродлива лейтенант медичної служби завжди казала правду в обличчя, що не завжди подобалося командирам. Після одного з таких випадків Ольга Іванівна була відправлена в окрему бригаду морської піхоти, де була командиром санітарного відділу. Так вона дійшла до Польщі, там же була важко поранена.

Осколки німецької міни, яка розірвалася поряд, потрапили їй у груди, ноги. Один з осколків застряг у легенях біля самого серця, його вона носила все життя . Поранення і контузія були такі важкі, що у медсанчастині вирішили, що її поранення несумісні із життям. Тіло відправили до моргу, бо вирішили, що дівчина уже померла! Через кілька годин вона отямилась і почала стогнати. Охоронець почув це і покликав лікарів. Так її врятували. Поки вона одужувала, війська дійшли до Берліна. Але на цьому війна для Ольги Іванівни не закінчилась. Її повинні були списати, але поки вона одужувала померла мати, у батька інша родина, чоловік загинув і випросила призначення на Далекий Схід. Там брала участь у боях за Порт-Артур.

Війна війною,але й серед бою продовжує життя, а життя – це любов. Свою другу половинку, моряк Петра Єгоровича Величка, вона зустріла в останні дні війни на Далекому Сході.

Після демобілізації разом приїхали жити до міста Волгоград(Сталінград). Там деякий час їхнім домом була баржа, якою керував Петро Єгорович. Потім вони побудували маленький будиночок.

Надивившись за роки війни на поранених, скалічених та померлих, Ольга Іванівна не стала працювати за фахом, але все життя віддала медицині. Вона працювала у Волгоградському медичному інституті в машинному бюро. Багато медичних праць: кандидатських та докторських дисертацій, статей та досліджень – було надруковано її руками. Ще вона була активним діячем ветеранського руху.

Була нагороджена Орденом Красної Зірки, Орденом Вітчизняної війни І ступеню, медаллю Нахімова, медаллю «За оборону Ленинграда», медаллю «За оборону СоветскогоЗаполярья», медаллю «За перемогу над Німеччиною» медаллю «За победу над Японией» та іншими.

Померла моя прабабуся 27 травня 2010 року, не доживши місяця до свого 95-річчя. Похована вона у місті Волгоград поруч зі своїм чоловіком.

А ще залишилась про Ольгу Іванівну пам’ять не тільки серед родичів, а і серед тих, кому вона подарувала життя, винісши їх із поля бою.

У Ольги Іванівни була велика родина – чотири брати і сестра (моя прабабуся). Найстарший Микола дійшов до Подздаму, Дмитро був у полоні, Поліна працювала в перші дні війни у шпиталі, захворіла на малярію і тому залишилася в окупованому Богодухові, а наймолодший Григорій геройськи загинув під Кенегзбергом(Калінінград).

Я пишаюсь тим, що у мене є така родина.

**Лихота Катерина Прокопівна**

**Олійник Анна,**

учениця 6 класу Золочівської гімназії №1

Золочівської районної державної адміністрації

Керівник: Клюс В.А., вчитель історії

Лихота Катерина Прокопівна народилася 27 листопада 1924 року у мальовничому селі Мала Писарівка у великій сім’ї, що складалась з батька, матері та п’ятьох дітей – одного хлопчика та чотирьох дівчаток. Сім’я була середнього достатку. Жили дружно. Один до одного відносилися з любов’ю і повагою. Батько Прокіп працював лісником, а мати Єлизавета доглядала за дітьми та поралася по господарству.

Катерина росла кмітливою, дотепною і доброю дитиною, дуже мріяла стати лікарем. Коли виповнилося вісім років пішла навчатися до школи. Вчилася на пʾятірки. По закінченню сьомого класу у 1939 році вступила до Богодухівського медичного училища на фельдшерсько-акушерське відділення. У 1941 році отримала посвідчення про медичну освіту. пройшовши прискорений курс навчання, бо на той час війна крокувала по Україні і німці от-от мали окупувати рідне село.

У жовтні 1941 року Мала Писарівка була окупована фашистами. Катерина перебувала вдома або у сестри Люби, яка жила неподалік від батьків. У неї вона няньчила дітей. Саме перед війною народилася племінниця Лідочка. Так тривало до весни 1943 року. Під час окупації молодь забирали на роботи до Німеччини, але довгий час Каті вдавалося уникнути відправлення. Та одного разу у село приїхав спецзагін, влаштував облаву, в результаті якої вона разом з подругою Марією потрапила до Німеччини на примусові роботи.

Невеличке містечко Берінгем. Саме до нього потрапили дівчата після довгого переїзду. Жили в бараках, працювали на фабриці, де шили військовий одяг. Було важко, холодно і голодно. Після робочої неділі всім дозволяли ще працювати на місцевих хазяїв, щоб заробити їжу. Катерині пощастило. Вона потрапила до простих, добрих людей, які не гнобили і не нарікали, що є українкою, бо була дуже працьовитою. Так тривало до весни 1945 року.

Йшов час. Радянські війська вели запеклі бої вже на території фашистської Німеччини. Всі, хто перебував у полоні, прислухалися до новин, що просочувалися на територію фабрики. І ось настала довгождана мить. Військові частини регулярної армії підійшли і до їхнього містечка. Відбулося визволення. Радості радянських людей не було меж! Через деякий час всім робочим дозволили виїжджати до України та інші республіки СРСР у свої населені пункти. Добиралися товарними поїздами. Важко, ніяких умов для пасажирів, але радість повернення на Батьківщину пересилила усі негаразди.

Влітку 1945 року Катерина разом з Марією та іншими подругами повернулися до рідних домівок. Закінчилося перебування у лігві ворога…

Вдома у родині рідних людей Катя гостювала недовго. Восени цього ж року прийшла працювати у Золочівську районну лікарню медичною сестрою, в якості якої пропрацювала два роки. У 1947 році, тобто через два роки, її перевели у пологове відділення акушеркою. Там вона проробила до вересня місяця 1984 року, віддавши медицині 39 років свого життя. Із загального стажу роботи – 37 з них відповідальна робота акушерки. Її любили і поважали колеги і породілля, бо вона мала добру вдачу, чуйне ставлення до людей. Користувалася повагою адміністрації, бо була гарним спеціалістом . Мала нагороди і грамоти, неодноразово її фото висіло на районній дошці Пошани.

У 1950 році Катерина Прокопівна зустріла юнака Дмитра, з яким одружилася. Чоловік був Інвалідом Великої Вітчизняної війни 1-ї групи, а згодом – 2-ї групи. У сім’ї народилося дві дівчинки – Людмила та Тетяна, які вивчилися, створили свої родини і подарували їм онуків: Оленку, Романа та маленьку Катюшу.

Катерина Прокопівна була доброю і веселою жінкою, вданою до роботи. Мала хоббі – майстерно в’язала крючком і вишивала. ЇЇ вироби збереглися й по сьогодні. На протязі всього життя вона не розірвала зв’язок зі своїми подругами по фабриці. Спілкувалася з ними до останніх хвилин свого життя, особливо, з найкращою подругою Марією, яка, навіть, була поруч в останній день її життя.

Разом подружжя прожили 42 роки. Та тяжка хвороба не дала сил ще пожити. У 1992 році люблячої жінки, гарної матусі і бабусі не стало.

**ВСЯ ІСТОРІЯ – ЦЕ ІСТОРІЯ НАШИХ ПРЕДКІВ**

**Пишняк Ілля,**

учень 10-го класу КЗ «Обласної спеціалізованої

школи-інтернату II-III ступенів «Обдарованість» Харківської обласної ради»

Керівник Бабай Л.В., методист Дворічанського ЦДЮТ

*Якщо ми не забудемо*

*наших дідів, їх будуть*

*пам'ятати наші онуки.*

*Немає невідомих солдатів,*

*не повинно бути невідомих дідів –*

*вони теж солдати Людства.*

Кажуть, що з роками притупляється біль серця. Ні, не притупляється. Це – як дерево взимку – наче й неживе воно, але приходить весна – і знову оживає. Війна пройшла крізь життя, немов розпечене залізо. Є події, над якими не має влади час.

Ось розповідь мого діда Миколи Терентійовича Пишняка незадовго до його смерті.

«Народився і виріс я в багатодітній сім'ї, в мене було три брати. Жили бідно. А виховували нас наші батьки жити і працювати по-чесному, у праці хліборобській. Ледь піднялися на ноги – одному коні, другому – воли. Аби працювали та допомагали великій білоруській сім'ї. Все було б добре. Я теж вже мав свою батьківщину. Та війна у 1941-му перервала нашу мирну працю. Двоє старших братів, Карп і Костя, пішли бити ворога. (На жаль, Карп не повернувся з війни – вічна слава героям). Нам же меншим наказали дбати про батьків, про свою родину, про своє село. Та не так сталося, як гадалося. Тільки відгриміли перші бої (тоді, на початку війни, фронт швидко просувався на схід), мені з меншим братом довелося багато чого пережити. То тепер говорять, що просто була війна. Та і все. А хіба можна забути ті страшні вибухи та завивання снарядів, дріб кулеметів, особливо ворожих?! Бо саме вони приносили біль, горе і страх. Та і люди були різні. Знайшлись і у нас в селі німецькі прихвосні, які заради свого спокою продали наше село, сповістили в німецьку комендатуру про те, що в лісах наших організовується партизанський загін.

Я, чесно кажучи, тоді ще не знав про це. А довідався лише згодом, коли село запалало у вогні. А село було чималеньке, десь дворів під сто. Стало ясно, що німці – це не просто фашисти, це іроди і нелюди. Багато тоді дорослих чоловіків і жінок пішли в білоруські ліси. Аби зберегти своє життя, життя своїх дітей та помститись отим нелюдам.

Трохи згодом по вулицях, чи як тепер їх назвати після суцільної пожежі, пішла чутка, що в село партизани прийдуть. Зібрались люди біля церкви, яка дивом вціліла, й розповіли, що діється у світі білому. І я тоді вирішив: «Піду в партизани». Тоді було мені ледь вісімнадцять.

В партизани мене прийняли, як у свою сім'ю. Але перед цим все одно перевірили. У наш загін, який очолив перший секретар обкому, полковник Андрій Васильович Берма, просто так людей не брали. Обов'язково повинен хтось поручитися за тебе. Мене добре всі в селі знали, то прийняли без вагань.

І почалось партизанське життя. Наш загін мав кілька окремих груп: розвідка, диверсійна група, група зв'язківців, група забезпечення продовольством. В перші роки окупації, коли нашій армії було важко, коли країна ще не мала достатньої зброї, продовольства, одягу, головним завдання нашим було забезпечувати цим, особливо продовольством, регулярні частини армії. Тут слід сказати, що така заготівля, звичайно, в основному організовувалася за рахунок власних господарств селян. І люди це розуміли. Навіть нам допомагали. Здавали нам м'ясо, худобу, ділилися запасами зерна чи борошна, овочів тощо. Все це було на добровільних засадах. Правда, доводилося окремих «розумників», як мовиться, ставити на місце, але це були поодинокі випадки. Про них я не хочу і згадувати.

Всі дорослі були одержимі думкою: як швидше вигнати ворога та розпочати наново нормально жити. Не подумайте, що ми тільки те і робили, що заготовляли продукти. Згодом підривали поїзди, карали зрадників. Поїзди підривали з військовою технікою. Але найретельніше планували підрив поїздів, які вивозили наш ліс до Німеччини. Ліс – це ж «білоруське золото». Хто б його віддавав за так?

А от німецьких посіпак і зрадників, які вислужувалися перед їх фюрером, ми били нещадно. Бо вони дуже багато нам зла принесли. Це ж по їх вказівці село наше спалили, це ж вони смертельно поранили командира партизанського з'єднання, генерала. Це ж вони розстрілювали наших односельчан, просто людей, які до них не приєднувалися. Це вони носили фашистські шинелі, картузи з фашистською емблемою, били людей і відбирали все до останнього.

Одного разу напали і на наш продовольчий обоз. Навкруги болото, густий ліс, а попереду ця зграя. Кричать, стріляють. Значить, лякають нас. Було нас тоді чоловік зо тридцять, а їх – не порахувати. Все одно не віддали людську допомогу їм до рук, відбилися, перебили їх, гадів. А самі нашими доріжками приїхали в табір.

Після нахабного вбивства ними нашого генерала, ми таки дали їм прочухана. Розбили ми ту фашистську банду і викреслили з пам'яті їх імена. Бо вони продали і нас, і нашу країну.

Для мене війна закінчилася відразу після визволення України та Білорусії. Вийшовши з лісів, ми розділились. Частина партизанів влилася до наших регулярних військових частин. Частина, під командуванням Сидора Ковпака, теж на фронт. А кілька чоловік, які найкраще знали людей та свій край, були залишені в органах міліції. Тут теж була робота. І було її чимало. Порядок наводити було скрізь потрібно. Мене призвали до органів внутрішніх справ. Тобто став я міліціонером…»

Про те, що Микола Терентійович був героїчним партизаном, говорять його численні нагороди, в тому числі Орден «Великої Вітчизняної війни», медаль «За відвагу», медаль «Партизану України» та ще 16 ратних і трудових відзнак.

Ще додам, що мій дід Микола Терентійович старанно і плідно працював до кінця трудового віку. До військових відзнак додав ряд трудових нагород за відмінну працю. Тому і радів, коли до нього приходили і запитували про його життя. Було йому що розповісти, було чим поділитися.

**ГЕРОЙ, КОТОРОГО МЫ ДОЛЖНЫ ПОМНИТЬ И ЗНАТЬ**

**Поколодный Владимир**,

ученик 5-А класса Харьковской гимназии №39, воспитанник кружка юных туристов

Центра детского и юношеского творчества № 2

Харьковского городского совета Харьковской области

Руководитель: Попов Н.М., руководитель кружка юных туристов, директор Центра детского и юношеского творчества № 2 Харьковского городского совета Харьковской области

Я живу на Баварии, - есть такой район в городе Харькове, точнее в Липовой Роще. Каждый день по пути в школу и домой прохожу небольшой дом с ухоженным садом. Как- то прогуливаясь с дедушкой, я узнал, что в этом доме жил Герой Советского Союза Петр Петрович Дзюба – прославленный летчик, «украинский Маресьев», как его часто называли и очень захотелось узнать больше об этом «настоящем» человеке.

- Деда, расскажи!

- А давай-ка внучек узнаем все о жизни Петра Петровича, познакомимся с его родными, они и сейчас живут здесь, с историческими материалами, документами, которые сохранились в семье и в архивах – проведем поиск. Идет?

- Идет!

И мы узнали, что Петр Петрович Дзюба родился в 1915 году в селе Константиновка Донецкой области в большой семье – мама, папа, четыре брата и сестра. Окончил индустриально - химический техникум в городе Славянск. В 1931 году семья переехала в Харьков и Петр Петрович работал в железнодорожных мастерских на станции Залютино-Харьков. В 1935 году комитет комсомола направляет его в Харьковский областной аэроклуб. Так решилась его судьба, сбылась детская и юношеская мечта. Пётр Петрович старательно овладевал знаниями и в 1936 году по путёвке Осоавиахима был направлен в Ульяновскую школу лётчиков - инструкторов, а потом учился в школе лётчиков истребительной авиации. С 1937 года в рядах Красной Армии. В 1939 году окончил Одесскую военную авиационную школу лётчиков. Уже тогда проявлялся его профессионализм и настойчивый характер и бесстрашный дух будущего истребителя.

С 1941 года находится на службе 2-го истребительного полка под Киевом. В первый день Великой Отечественной Войны адъютант эскадрильи лейтенант П. П. Дзюба дежурил по авиационному гарнизону и по тревоге поднял в воздух первое звено, поставив истребителям задачу: сбивать вражеских бомбардировщиков. Через некоторое время в воздух вместе с двумя И-16 поднялся и сам. В этот день он открыл свой боевой счёт - сбил в составе группы 2 "Юнкерса".

Сначала лейтенант П. П. Дзюба воевал на И-16, позднее пересел на ЛаГГ-3. В первые же дни боёв он сбил вражеский истребитель Мессершмидт-109, пилот которого был взят в плен. Это был один из первых захваченных немецких лётчиков. Вот как описывал этот день в своей книге "25 фронтовых тетрадей" В. Дружинин:

"Молодой лётчик - истребитель Пётр Дзюба вступил в первый бой с немецкими "Юнкерсами". Синь небес прошили огненные трассы. А через несколько дней пулемётной очередью он перебил мотор фашистского "Мессера". Лётчик выбросился на парашюте и попал в плен.

Победитель и побеждённый встретились, но уже не в воздухе, а на земле. Рассматривая немецкого лётчика, Пётр Дзюба сказал:

- Откровенно говоря, я не ждал второй встречи. За что воюете, "коллега" ?

- За победу немецкого оружия, - высокомерно заявил фашист. Через переводчика задал встречный вопрос:

- А во имя чего вы бьётесь так безрассудно ?

- За землю, на которой нас мать родила..."

И он всю войну продолжал храбро сражаться на фронтах Родины.

Только при обороне Киева Пётр Дзюба совершил более 150 боевых вылетов. "Бить и бить фашистских захватчиков, сколько бы их ни появилось", - говорил он товарищам. И наши лётчики сражались с врагом насмерть.

Лето 1942 года. Белый Колодезь. Сюда, на аэродром, Пётр Дзюба за короткое время дважды сажал после тяжёлых боев свои пылающие машины. Рискуя жизнью, спасал самолёты.

- Нашего Петра ни свинец, ни огонь не берёт. Уже 10 фашистов сбил, а сам только почернел, - шутили боевые друзья.

- Везёт ! - в ответ весело говорил Дзюба.

Очередной боевой вылет. Советские истребители взяли курс на Харьков. Внизу уже проплывали дома Старого Салтова. Неожиданно появились вражеские самолёты. Завязался жестокий бой. Позже, уже в госпитале, Пётр Дзюба рассказывал:

- Был сбит и тяжело ранен в районе Салтова. Знал, разбит мотор, повреждено правое крыло. Решил идти на посадку. Деваться некуда - врезался в берег реки приблизительно на посадочной скорости. И лишь косой удар спас меня, машина разбилась.

После госпиталя для Петра Дзюбы снова начались тяжёлые фронтовые будни. Пересев на Як-1 он сражался в небе Сталинграда, Севастополя, Ростова, Донбасса.

В августе 1943 года Пётр Дзюба вступил в неравный бой с 12 вражескими самолётами и, победив, показал, на что способны советские лётчики.

Родина высоко оценила подвиги воздушного бойца. Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР от 1 ноября 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко - фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм Гвардии капитану Дзюбе Петру Петровичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" ( № 1271 ).

Воздушные пути героя прошли по разным широтам и меридианам войны: Никополь, Николаев, Сиваш, Перекоп, Севастополь. Счет побед рос.

8 мая 1944 года в очередном бою под Севастополем фашистский снаряд попал в самолёт. Загорелась кабина, около земли взорвались бензобаки. Обгорелого и искалеченного лётчика еле вытащили из-под обломков. Но сердце его билось наперекор всем смертям.

Нескончаемо долго тянулись дни в авиагоспитале. Петр Петрович учился ходить на протезе - жизнь Дзюбе врачам спасти удалось, но одну ногу он потерял. Все это время он думал только об одном: сможет ли летать ? Напряжённые тренировки, громаднейшие усилия над собой, забота врачей и желание бить врага сделали невозможное - он вновь стал в боевой строй и продолжал летать с одной ногой.

За годы войны Гвардии майор П. П. Дзюба совершил более 430 боевых вылетов, провёл 96 воздушных боёв, сбил 22 самолёта врага лично и 16 - в группе с товарищами. Награжден орденами:

- орден Ленина;

- Золотая Звезда Героя Советского Союза

- Дважды орденом боевого Красного Знамени

- Орден Александра Невского и др.

Из армии уволился в 1946 году Петр Петрович вернулся в Харьков и поселился в своем доме на Баварии. Его деятельный характер и жизненная энергия не позволили ему «сидеть дома» на пенсии и он стал работать на заводе «Строймаш» заместителем директора, а в последствии возглавил спецчасть в Харьковском авиационном институте. Петр Петрович уважаемый человек, местные жители доверяли ему – он депутат городского совета двух созывов, ведет обширную общественную деятельность - частый гость в школах, проводит встречи в родном авиаклубе в Коротыче.

В феврале 1965 года Пер Петрович после тяжелой болезни ушел из жизни. В память об этом человеке названа одна из улиц города – проспект Дзюбы. Также на протяжении последних десяти лет ЦДЮТ № 2 проводит открытые соревнования Октябрьского района по технике пешеходного туризма в закрытых помещениях посвященные памяти Героя Советского Союза Петра Петровича Дзюбы.

**ДВІ ДОЛІ**

**Попович Анастасія,**

учениця 7-го класу Токарівської ЗОШ I-II ступенів

Дворічанської районної ради

Керівник: Мешкова О.Б., директор Токарівського сільського

Будинку культури

В селі Токарівка Дворічанського району проживає дуже цікава людина, колишня вчителька місцевої школи, Лебединська Анастасія Григорівна. Вона народилась 14 листопада 1928 року, пам'ятає багато подій з життя нашого краю, тому зустрічі з нею проходять завжди незабутньо.

Мені хочеться переповісти її спогади про Велику Вітчизняну війну. Розповідь цю записано на відеокамеру, тому я маю можливість дослівно передати їх від її імені.

«В 1933 році мій батько пішов з життя, а невдовзі і мати, тому на початок війни я залишилась сиротою. Проживала я у своєї тьоті в с. Токарівка, в неї теж чоловік та син загинули на війні. Так ми і жили – дві сироти. На початку війни мені виповнилось 13 років, я ще навчалась у школі.

На шкільних канікулах всі діти обов’язково працювали в колгоспі. Головою колгоспу був під час війни Федір Андрійович Ковальов. Робота була дуже тяжка. Я набирала відрами воду у велику бочку із ставка і возила її кіньми в поле. Чоловіків в селі не було, всі були на фронті, тому всі роботи виконували жінки та діти. Ще до війни в нас було 3 жінки-трактористки – Михайлівська Ліза, Федорівна та Мартинівна (повністю прізвища я уже не пам'ятаю). Так вони й залишилися працювати на тракторах. Сіяли, бувало, і коровами. А як врожай збирати, то доводилось і мені допомагати косити з хлопцями. Хлопці були теж молоді, їм було по 15-16 років. Два хлопці сидять на косарці, один косить, а другий скидає. А коней нікому було поганяти. Тоді хлопці і попросили мене допомогти. Вони мене підсаджували на коня. А сідла не було, тому замість нього підкладали якусь одежу.

Також доводилось працювати в дитячих яслах. Там знаходились діти жінок, які працювали в полі. Деякі були ще дуже маленькі і їх треба було годувати грудним молоком. Мені прив’язували на спину дитину, я йшла у поле з нею. Там мати її годувала і я несла її назад до ясел.

Працювала під час війни там, куди посилали. У полі жінки в’язали снопи, складали їх у копи, а потім перевозили їх і складали у скирту. Я теж скирдувала вилами сіно. Та, бувало, так за день наробишся, що ввечері живіт дуже болів.

Бачила і фашистів. Вони проходили по селу, два зайшли до нас у двір, на них були сорочки мишачого кольору. У нас була корова і вони попросили молока: «Матко, млєко!». Тьотя здоїла корову і подає німцю молоко в цеберці, але туди попала муха. А він показує, що не візьме такого молока. Тоді німець каже: «Яйка». Ми дали їм з десяток яєць і вони пішли. В основному німці розташувалися на станції Дворічна, а у нас були місцеві поліцаї – Терешківський Михайло і Мосійчук Михайло, але вони були не дуже злі. А звір був поліцай Коріньок. Якось ми з дівчатами пішли у поле нарвати цукрових буряків, щоб було хоч щось поїсти. Нас помітив Коріньок, він почав у нас стріляти і лаяти, лякав нас дуже сильно.

Також бачила і радянських воїнів. Влітку 1942 р. вони відступали і проходили через наше село. Їх було багато. Вони переночували в нашому селі, ночували також і в нашій хаті. Моя тьотя прала їм сорочки, годувала їх. А на другий день вони пішли в сторону с. Іванівка. Солдати замаскували свою техніку гілками, люди допомагали їм у цьому, підносили гілки дерев. А потім пішли, вся дорога була зайнята солдатами. Ми їх проводжали і бачили, як прилетів літак. Він пролетів в сторону с. Добролюбівка і скинув на поле 6 бомб. Пізніше, коли я робила на цьому полі, я бачила там воронки від цих снарядів.

Після цього пройшли німці по Валуйському шляху в сторону м. Валуйки, йшли біля с. Мечніково їхні танки. Так розповідали в селі. В мого чоловіка Василя Григоровича був друг з с. Жовтневого – Площенко Василь Григорович. Він йому розповідав, що коли наші війська відступали, то він був серед них і пам’ятає, що недалеко від с. Іванівка був бій і в тому бою загинув один радянський солдат. Цього солдата так і похоронили там, біля Іванівки».

Під час розмови Анастасія Григорівна часто згадувала свого чоловіка – Василя Григоровича. Він зробив дуже багато для села, був завзятим місцевим краєзнавцем, зібрав і написав історію сіл Токарівської сільської ради – с. Токарівки, с. Добролюбівки, с. Мечніково, с. Петрівського. Він працював учителем в Токарівській школі, довгий час очолював Токарівську ветеранську організацію, був дуже цікавим співрозмовником. Спогади Василя Григоровича про війну також записані зі слів Анастасії Григорівни:

«В 1941 році Лебединський Василь Григорович закінчив 10 класів і його забрали в армію, коли йому ще не виповнилось 18 років, день народження у нього в жовтні. Під Орлом його тяжко поранили під час бою. Німці наступали і один з них вистрелив йому в голову, але влучив у каску. Каску розбило, голову поранило. Товариші його перев’язали і залишили в житі на нейтральній смузі, а самі терміново відступали. П'ять днів він повз по житу в сторону наших військ. Повз ночами. Було спекотно, дуже хотілося пити, в голові паморочилось, він часто непритомнів. На ньому була спідня сорочка, документи він закопав там у ямці. На п’яті сутки він доповз до своїх. Вони його перев’язали в медсанбаті і погрузили на кукурузник. В цьому літаку могло сісти тільки два чоловіки, тому внизу був відсік для поранених. Німці погано влучали у цей літак, так як він весь час летів то вверх, то вниз. Потім його пересадили на другий літак і відправили в Середню Азію. Там зробили операцію. Він сильно кричав на операції, тому що вона робилась без наркозу. Але лікар його потім похвалив. Інші бійці питали його, скільки йому років, тому що він став сивий за цей час… Операція на голові була дуже складною, був порушений відділ мозку, який керує рухами, тому він ходив, похитуючись.

А потім все налагодилось. Його відправили до Сибіру. Там він зустрів земляка з Києва, який йому допоміг знайти роботу водієм на хлібопекарні. Там він вже одужав, набрався сил. Потім його перевели завідуючим продуктовим складом. А коли він вже зовсім поправився, то відправили під Москву навчатися на сапера у військове училище. Після закінчення училища він одержує звання «старший лейтенант» і разом з іншими направляється на фронт. У той час німці вже відступали. Їх везли потягом до західних кордонів України. В місті Стрій на потяг напали фашисти, зав’язався бій. Наші відбили атаку. Потім вони попали в Польщу, Чехословаччину. Їх завданням було розмінування мостів, доріг, будинків… А вже згодом він повернувся у рідне село, Токарівку, де ми і зустрілися».

Ось про такі дві долі розповіла мені Лебединська Анастасія Григорівна. Кожен з них, як міг, боронив Вітчизну – хто на фронті, хто в тилу. І тільки завдяки мужності, героїзму, любові до рідного краю таких людей наш народ одержав перемогу у Великій Вітчизняній війні.

**«ВИ – ПЕРЕМОГЛИ! МИ – ПАМЯТАЄМО!»**

**Пошукова група«Слідопит»**

Крутоярівського загальноосвітнього навчально-виховного комплексу

(загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад)

Кегичівської районної ради Харківської області

Керівник: Андрусенко Ольга Михайлівна,

вчитель української мови та літератури

З метою вшанування живих учасників бойових дій, увіковічення пам’яті загиблих, донесення правди про ті далекі події ми вирішили присвятити нашу роботу 70-річчю визволення Кегичівщини та України від німецько-фашистських загарбників.

Ми хотіли донести правду, не дати нікому применшити, забути велич і славу нашої Перемоги, бо для нас Перемога – це данина честі і поваги нашим дідам і прадідам, це день пам’яті і скорботи тих, хто не повернувся з війни. Про це ми ніколи не повинні забувати, пам’ятати, якою ціною дісталася нам Перемога, кому нею завдячувати.

Україна опинилася в самому епіцентрі кровопролитних боїв. Воєнні дії на її території тривали з 22 червня 1941 по 28 жовтня 1944 року, тобто 1225 днів і ночей.

На землях України радянські війська провели 15 стратегічних (5 оборонних і 10 наступальних) операцій ;це склало майже половину стратегічних операцій Великої Вітчизняної війни.

У бойових операціях взяли участь 54 армії збройних сил СРСР. Безпосередньо для звільнення української землі з січня 1943 по жовтень 1944 року було проведено 11 стратегічних і 28 фронтових операцій. 680 діб тривала безпрецедентна битва за звільнення України.

Харківщина та місто Харків мали велике політичне, економічне і воєнно-стратегічне значення та посідали у воєнних планах Гітлера значне місце. Він називав його « замком, який запирає український простір». Харків, як важливий залізничний вузол, був тісно пов’язаний з багатьма економічними районами. Через місто пролягали шляхи на Донбас і Кавказ.

П’ять діб стримували наші війська ворога. Але фашисти, маючи первагу в живій силі та озброєнні, 24 жовтня 1941 року вдерлися в місто Харків. Окупанти вбивали без суду та слідства, грабували, гвалтували. Було встановлено комендантську годину У центрі міста, під балконами будинків, можна було побачити тіла повішених.

Вулицями рухалася величезна чорна машина, яку місцеві жителі називали «душогубкою». Під час облав до неї заштовхували жінок, дітей, старих – усіх, хто попадав під руку, і вивозили в невідомому напрямку. Крім страшних знущань люди вмирали від голоду та хвороб. Тільки в 1942р. у Харкові померло 22 708 мешканців ( з них – 13 749 від голоду). Загалом загинуло близько 200 тис. чоловік. На каторжні роботи в Німеччину вивезено близько 300 тис. юнаків і дівчат.

Багато людей загинуло у концтаборах, яких у Харківській області налічувалося 22 – більше, ніж у будь-якій області України. У таборах було встановлено нестерпний режим – катування голодом, пораненим не надавали ніякої медичної допомоги.

Дуже трагічною стала доля єврейського населення Харківщини. Для них було створено окреме місце проживання від всього міста. Туди було переселено 16 тис.чоловік. Більшість із них була страчена в Дробицькому Яру. На місці колишнього гетто в 1992 році було встановлено Стіну Суму.

Велика Вітчизняна війна стала суворим випробуванням для Кегичівщини. 7 жовтня 1941 року гітлерівці окупували весь район. Майже два роки господарювали тут німецькі окупанти.

Жахливі цифри документів говорять про жорстокість окупантів. За час перебування на території району фашисти вивезли до Німеччини 242 жителі, з них жінок -194 та під час відступу вигнано 625 осіб, з них жінок – 410. Вбили, розстріляли, повісили німці 420 жителів району, з них - 2 дітей до 12 років (Ф.Р-25, оп.-1,од.зб.№2).

Перемога дорого коштувала жителям району. У кожній сім'ї на полі бою чи у фашистських катівнях загинув хтось із близьких. На фронтах війни смертю героїв загинули 853 чол., померли від ран у госпіталях - 211 чол., у концтаборах - 24 чол., пропали без вісті - 1475 чол. Загинуло 37 партизанів і підпільників, а також 71 патріот, чинивших опір окупантам.

Відразу після звільнення району серед трудящих зародилася патріотична ініціатива - зібрати кошти на побудову бойових літаків. Люди почали зносити все, що якимось дивом вціліло в них на цей час, - гроші, сімейні реліквії, облігації, продукти харчування. В грошовій оцінці було зібрано мільйон карбованців, за рахунок якого потім побудували ескадрилью пікіруючих бомбардувальників «Пе-2», що одержала почесну назву «Кегичівський колгоспник». Шлях ескадрильї проліг через Білорусію, Польщу, а потім і до Німеччини.

У Кегичівському районі народилися, виховувалися й працювали люди, які залишили помітний слід в історії нашої держави. Серед них 6 Героїв Радянського Союзу: **Клименко М.Ф. , Волошин А.М. , Семченко Я.Є. , Даценко Й.Г. , Степаненко Г.І. , Бендеберя Ф.К.**

Братських могил не злічити. У нашому селі Крутоярівці також є пам’ятник воїнам, які загинули за нас, за щастя багатьох людей. В братській могилі лежать сто п’ять бійців, більшість з яких невідомі.

Все менше і менше живих ветеранів Великої Вітчизняної війни . На жаль в нашому селі не залишилося жодного . Та все одно ми поважаємо і пам’ятаємо їх:

Галушко Сергій Прохорович . В 1943 році пішов до армії , де був рядовим зв’язківцем. За чотири роки побував в багатьох місцях України та Білорусії. Був нагороджений медаллю « За бойові заслуги» .

Кнот Август Рудольфович . Війна застала на службі в лавах Червоної армії в Тернопільській області в танковій частині. Визволяв Польщу , брав Берлін , допомагав Празі визволятися від німців. Після Праги частину , в якій служив Август Рудольфович відвели в Австрію до Відня, звідки і демобілізувався . Нагороджений багатьма медалями.

Рибальченко Олександр Дем’янович , був кулеметником взводу 132-її частини. Звільняв Кривий ріг. Визволяв Молдавію. Війну закінчив в Австрії. Нагороджений чотирма медалями.

Лях Микола Трохимович. Війна застала Миколу Трохимовича в Сталінграді. Служив водієм, брав участь у визволенні Луганська та Харкова. Пізніше служив у військах зв’язку під Варшавою. Перемогу зустрів в місті Люблені.

Процик Микола Іванович захищав місто Ленінград. Нагороджений шістьма медалями. Був командиром полку.

Овчаренко Василь Йосипович служив 880-му артилерійському полку. Його загін звільняв Харків, а закінчив свою дорогу в Берліні.

Пройдуть тисячі, мільйони років, але ми все одно ніколи не забудемо той безсмертний подвиг наших співвітчизників.

**СТОРІНКИ НЕЗВИЧАЙНОЇ ДОЛІ**

**Приходіна Анастасія,**

учениця 10-го класу Дворічанського ліцею Дворічанської районної ради

Керівник: Радченко Л.Ф., вчитель світової літератури, спеціаліст вищої категорії,

«вчитель-методист»

Пам’ять людська має свою особливість – нічого не забувати. Минуло 70 років,відколи закінчилась Велика Вітчизняна війна, а в моїй сім’ї ще до цього часу пам’ятають ті події. І я час від часу поринаю у спогади своєї прабабусі, яка багато розповідала про ті трагічні та важкі часи, що довелось пережити її родині. Наші сімейні спогади часто зупиняються на свідках тих подій, і серед них мій двоюрідний прадід Говоруха Кузьма Іванович, 1926 року народження, який пережив події Другої світової війни, залишився живим.

Сімнадцятилітнім юнаком, 15 вересня 1943 року, Кузьма був призваний на фронт. Мав військове звання червоноармієць-стрілок. Через кілька місяців був тяжко поранений. У нього були пошкоджені рука, нога, перебиті шийні хребці. Майже нерухомим його мали відправити до Москви в госпіталь. Але на шляху туди сталось непередбачуване. Потяг на Москву, який віз поранених, був обстріляний фашистськими бомбардувальниками. На щастя, тут він скинув лише дві бомби, решту – на станції Тополі. Поранених, яких спочатку винесли із вагонів, знову завантажили і потяг продовжив свій шлях.

У госпіталі воїн лікувався 3 місяці, одужання проходило досить повільно. Кузьма Іванович не мав змоги лежати, змушений був сидіти, щоб кістки швидше і правильно зростались.

Через три місяці надіслав додому листа, який прабабуся пам’ятає майже дослівно (вона всі його листи пам’ятає добре і переказує рідним і дітям). Він писав: «Добрий день, любі батьки! Я живий, здоровий. Довго не міг писати, бо не приходив до тями. Вже повністю одужав. Їду на фронт, при штабі буду зв’язківцем».

Службу проходив в Ленінграді, Латвії і Литві. Наступним етапом його військового життя було визволення Литовського міста Шауляй від фашистських загарбників. З повідомлення Радянського інформбюро: «В ході Шауляйської операції 6-та гвардійська армія 1-го Прибалтійського фронту зранку перейшла в наступ на Двинському напрямку і, подолавши опір супротивника, просунулась вперед на 10-15 кілометрів. В ніч на 27 липня 3-й гвардійський Сталінградський механізований корпус повністю блокував всі підступи до міста Шауляй. Ввечері 27 липня корпус, у взаємодії з частинами 51-ї армії, ударом з півночі та сходу оволодів містом».

Під час визволення міста був танковий бій. Кузьма Іванович був у піхоті, отримав осколочне поранення в голову і був за крок від смерті. Але поряд опинився сержант, який зробив йому перев’язку, що врятувало Кузьмі Івановичу життя. Через добу після бою, коли забирали мертвих, побачили, що він ще живий. Знову госпіталь. Складна операція. Воїн півроку пролежав у комі.

А батьки отримали похоронку: «Говоруха К.І. загинув і похований в м. Шауляй Литовської РСР». Це була страшна звістка, яку тяжко переживала вся родина.

Минув час… Одного разу моя прабабуся зі своєю мамою йшли працювати в поле. На дорозі зустріли листоношу, яка вручила їм листа від Кузьми Івановича. Так іноді траплялося в ті роки. Жінки довго плакали, не вірячи в своє щастя, в сльозах обціловували лист. Він писав: «Дорогі рідні, після поранення і госпіталю повертаюсь додому, мене комісували. Чекайте, незабаром повернусь».

Після його повернення похоронку здали до військомату. І вже через багато років, коли моя бабуся працювала у військоматі і переглядала документи, то знайшла похоронку на дідуся Кузьму. Вона дізналася, що його внесено до списку загиблих. Бабуся довела, що це її рідний дядько і що в даний час він живий і здоровий. Але, невідомо з якої причини дідусь Кузьма і досі значиться в списках загиблих. На меморіальній плиті братської могили в м. Шауляй вигравіруване його ім’я.

Зараз він вже старий, слабкий, але головне, живий, оточений рідними, їх любов’ю та турботою.

Після демобілізації повернувся в рідне село Новоєгорівка Дворічанського району, одружився, має трьох дітей. Все своє життя присвятив мирній праці на землі, працював в колгоспі трактористом. Хліборобська доля була для нього щедрою і принесла його родині добробут і благополуччя.

**ПАМ'ЯТЬ НІКОЛИ НЕ ПОМРЕ - ВОНА ЖИВА**

**Роженко Катерина**,

учениця 9-Б класуВалківського ліцею ім.О.Масельського,

член гуртка «Юні музеєзнавці»Валківського районного ЦТКЕУМ

Валківської районної ради Харківської області.

Керівник: Губська Наталія Віталіївна,вчитель історії, спеціаліст І категорії,

керівник Зразкового Музею Бойової Слави Валківського ліцею ім. Олександра Масельського,керівник гуртка «Юні музеєзнавці» Валківського районного ЦТКЕУМ

\  
Цю розповідь, я хочу почати зі слів Гафура Гуляма:

*Ви йдете — Й лягає на землю трава,   
І жде вас домівка, і квіти, і води...   
У шумі тополь — чуєм ваші слова.   
А стан ваш — то посох, опора народу.   
  
Життям своїм чистим — у бурі й вогні   
Життя ви утвердили й сонце над краєм.   
Ви — святість сердець на священній війні.   
Ви смерть подолали — вам смерті немає,   
  
І кров ваша чиста, як промінь зорі,   
Всіх недругів змила з гарячої тверді.   
Ви — світу основа, ви — богатирі,   
Ви карк поламали неправді і смерті...*

Згадуючи розповідь мого дідуся, який брав участь у війні, на очах з'являються сльози. Вони крають серце, прострілюють душу. Мені пощастило знати дідуся особисто і колись я в нього запитала: "Дідусю, розкажи, як там було, що було з вами, що ти відчував?" Перші його слова були такими: "Онучко, було тяжко..." і заплакав.

Моє маленьке, нічого не розуміюче серце, зжалося від цих сліз. Не розуміючи, що пережили ці бідні люди, я попрохала розповідати далі, і він продовжив: "...їсти нічого не було, всі були худі та голодні. Допомагаючи на кухні, люди потайти крали погану їжу: підгорілу кашу, гнилу та в'ялу картоплю, різне шкаралупиння та очистки - зав'язували у вузлик і ховали під подушку. Було й таке, що солдати один в одного крали цю «їжу», бо їсти хотіли всі. Був страшний голод, а ще - холод ! Взимку морози досягали 35 градусів і більше….та, не зважаючи на не людські умови, радянські воїни з усіх сил намагалися боронити кордони своєї Батьківщини і не віддати ворогу бодай метра рідної землі.

Навіть одяг змушені були солдати знімати з убитих, а взуття інколи носили по черзі».

Ще дідусь розповідав, про переправу через Віслу. Річка вражала своїм кольором - вода була червона, червона від крові… «У 1944 році переправлялися через Одер », - згадував ветеран - «це було у лютому і треба було переправити на той берег гармати, 2-х коней і 4-х солдат. До берега залишалося лише метра три….. та ворог побачив нас і почав обстріл. Коні, техніка, люди відразу були скинуті вибуховими хвилями у воду…випливали, як могли…..руки й ноги зводила судома….вода була настільки холодна, що захворіли всі….а я - на туберкульоз».

Все пережите емоційно й фізично далося взнаки - мій дідусь після війни осліп та всі жахіття війни щоночі приходили до нього у ві сні і весь час стоїть перед очима.

На жаль, дідуся вже немає з нами. Він помер у досить поважному 86-річному віці. І скільки б не пройшло років у моєму серці дідусь назавжди лишиться не лише рідною людиною , а й героїчною людиною, без участі якої та сотні-тисяч таких же, не було б Перемоги.

Пам'ятаючи ті роки, ми пам’ятаємо солдат - наших визволителів, ми вшануємо їх, та їхні подвиги 1941-1945 років.

**СУДЬБЫ МЕРЕФЯН В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ**

**Савченко Виталий,**

ученик 10 класса, Мерефянской общеобразовательной школы І-ІІІ ступеней №6

Харьковского районного совета Харьковской области

Руководитель: Терещенко Е.Л., учитель истории

Бесспорно, войны – это черные пятна в истории. Сколько горя, страданий и боли они принесли человечеству во все времена. 22 июня 1941 года гитлеровская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Это было начало Великой Отечественной войны ― тяжелой разрушительной и кровопролитной. Двадцать семь, а по некоторым оценкам тридцать миллионов людей погибли в этой войне. Безусловно, все эти цифры шокируют. Воспоминания об этой войне больно режут сердца людей. Но еще больнее становиться оттого, что все эти события постепенно изглаживаются из людской памяти. Все, что было жестокой реальностью для прабабушек и прадедушек нынешнего подрастающего поколения, сейчас все это представляется лишь своеобразным ужастиком в уме. Происходит это потому, что живых доказательства рассказов о войне − ветеранов − с каждым годом становится все меньше и меньше. Поэтому именно о них − о нашем главном достоянии и пойдет речь в моей работе.

Множество людей были вывезены из СССР, на роботы в Германию. Людям, которые добровольно согласились на выезд в Германию, обещали роботу по специальности, с хорошим питанием и достаточной зарплатой. Но на самом деле все оказалось не таким, как обещали: зарплата очень маленькой, питание − плохим, а условия работы − нестерпимыми. Принудительная отправка советских людей в Германию проходила в условиях массового саботажа населения. Люди прятались, не появлялись на указанный пункт сбора, поэтому нацисты проводили облавы, которые стали системой при наборе. Всего из Харьковской области в Германию было вывезено 167 тысяч человек. Одним из них был Щаблий Георгий Филиппович, в 1924 году рождения, который проживает в городе Мерефа Харьковской области. Он рассказывал нас, что « 12 апреля 1942 года ему было 17 лет, когда его забрали немцы из дома и отправили в Харьков (места сбора) для отправления к Германии. Нас загрузили в товарные вагоны с забитыми окнами и дверями и повезли в Германию без еды и води. Потом этапом погнали к лагерю «рабочей силы». Через два дня раздали кофе, сняли отпечатки пальцев и погнали на завод, который изготовлял самолеты и машины амфибии. Работали мы с 7 часа утра до 19 часа вечера. Кормили плохо: утром чашка кофе без сахара, в обед 100 грамм хлебу из тирсы. Вечером черпак супа из свеклы. В праздничные дни хлеб из муки и суп из моркови. Во время боев на Орловско-Курской дуге завод сожгли и нас рабочих развезли по разным местах. Я попал к хозяину, который имел мастерскую по ремонту обуви. И я стал у него работать. Освободили нас 12 апреля 1945 года американские войска и передали советским войскам. Потом я служил в советской армии до 1947 года».

На работы в Германию вывозились как взрослые, так и дети, причем особой разницы между их обязанностями не делалось, условия же проживания были одинаковыми. Рассказы тех, кто вернулся на родину, после освобождения ужасают. Николай Яковлевич Колесник, тогда 16-летний парень, работал на шахте Дикшагайде – в отряде Нидербергу у Нойкирхен – Влинь. Он вспоминал: “Между грязными бараками – серыми неприятными – едва заметные тропинки. Везде болото: лагерь напоминает конюшню. Вокруг лагерной кухни стояла вонь, которую невозможно описать. Во всех концах лагеря к деревьям были прикреплены громкоговорители. Половина четвертого нужно было вставать. Я работал разнорабочим. К половине пятого мы уже позавтракали и отправлялись в дорогу, потому что в половине шестого мы уже должны были быть в шахте. За день каждый должен был выполнить свою норму – 2-3 метра вперед. Отметку о выполнении нормы мастер делал на каске. Когда все выполнили норму, нас ставили в вагонетку и поднимали наверх. Немцев было очень мало, лишь пять – среди них мастер и штейгер. Нам сразу сказали, кто и где должен работать. Младшие на горе, старшие - под землей. Я должен был бросать лопатой уголь в вагонетку. Если я не выполнял норму, то должен был оставаться после работы. Один раз, мы присели, чтобы немного отдохнуть, но пришел мастер, мы встали, но он схватил меня и начал бить. При этом он сломал свой метрометр. На следующий день я должен был работать на подкосе. Немец бурил, а я, стоя на коленях, выгребал уголь. Мастер следил за нами, а потом взял свой метрометр и ударил чеха. Молодой немец был очень старателен, так как он не хотел на фронт. От дома Ахтеррат было 4 км к шахте. У нас были двухъярусные кровати. Комната была большой, в ней – 26 людей. И на горе 2 комнаты, в каждой – по 4 людей. Я жил на чердаке”.

Не менеетяжело пришлось людям, проживавшим в оккупированных немцами городах. Им приходилось тяжело работать, чтоб хоть что-то заработать на пропитание. Особенно тяжело приходилось детям. Вот что рассказывает по этому поводу Крайник Владимир Кузьмич: « Родился я 15 мая 1932 года в г. Мерефа. До войны окончил первый класс. В 1941 году пошел во второй. Учиться пришлось недолго, так как все чаще и чаще Мерефу бомбили немецкие самолеты, по тревоге перерывались занятия. В октябре 1941 года Мерефу оккупировали немецкие войска. Город заняли тихо, без боя. Я сидел в бомбоубежище со своими соседями. Выглянули наружу из убежища, услышали немецкую речь и поняли, что Мерефу заняли немцы. Отец добровольно ушел на фронт, а я с матерью попал в оккупацию, которая длилась до 1943 года. Почти сразу вернулся отец инвалидом 1-й группы, потому-то после контузии он ослеп. Жизнь была очень трудной. Комендантское время с 7 часов утра и до 19 часов вечера ограничивало передвижение гражданского населения по городу и за городом. Приходилось работать в колхозе. Мать уходила в далекие и близкие села, чтобы выменять на свои вещи зерно, для того, чтобы как-нибудь выжить. В здании Мерефянской школы № 6 жили немцы. На первом этаже находились лошади и сено. Во дворе стояла немецкая школа на колесах. Вся территория школьного двора была перекопана под огороды. С начала войны все, кто не отправился на фронт, работали в колхозе. Работали даже зимой, по большей части в парниках: сеяли там помидоры, капусту и другие овощи. Во время оккупации стога сена стояли до зимы, и немцы заставляли убирать их, затем вывозили. Чтобы выжить приходилось рубить дрова, а на вырученные деньги покупалось зерно. Чаще всего мы ели очистки картофеля, которые приносились с немецкой кухни. Все, особенно дети страдали из-за голода. У нас опухали ноги, случались голодные обмороки. Весной 1942 года появилась крапива, различная зелень, жить стало легче. Весной нас всех собрала Прасковья Петровна у себя дома и начала с нами проводить занятия. На нашей улице проживало человек 6-7 детей, которых эта добрая учительница собрала для обучения. Все лето мы проходили к ней домой, и почти полностью освоили программу второго класса. А после войны уже учились в 3-ем классе».

И мы, не знавшие войны, тоже обязаны помнить о ней. Память…Она нетленна и вечна. Она смотрит на нас со старых фронтовых фотографий, с тех вещей, которые хранят бывшие фронтовики, и она не дает померкнуть для потомков ни одной героической странице истории Победы над фашизмом.

**ВОНИ ЗАХИЩАЛИ НЕБО КУП’ЯНЩИНИ**

С**айченко Юлія, Петренко Катерина, Курило Валерія, Тіхоніна Анастасія, Тростянка Євгенія,**

учні 8-10 класів Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст..№ 12 Куп’янської міської ради ; члени гуртка « Юні музеєзнавці» Куп’янського Центру дитячої та юнацької творчості

Керівник: Дубовецька З.І., вчитель історії вищої категорії

Велику роль у висвітленні подій Великої Вітчизняної війни відіграють шкільні музеї бойової слави, краєзнавчі музеї з військовими експозиціями, меморіальні музеї, тощо.

Музей бойової слави в Куп’янській ЗОШ № 12, був відкритий в 1981 році. За 34 роки змінилося три шкільних покоління, ветерани поступово відійшли у вічність, а шкільний музей ніби зупинився у часі,тому перед нами, юними музеєзнавцями 2014 року постало завдання дати нове життя музею та його експозиціям: систематизувати і проаналізувати зібраний матеріал; реставрувати музейні експонати в; створити електронну версію .

Одна з експозицій шкільного музею присвячена військовим пілотам, які захищали небо Куп’янщини від німецької авіації з березня по серпень 1943 року, а саме воїнам 108 гвардійського штурмового авіаційного Рава-Руського ордена Суворова полка.

В експозиції знаходиться переписка 69 ветеранів полку та їх рідних з пошуковим клубом «Факел» 1981--1982 рр. При аналізі листів учасників війни, ми звернули увагу на зворотну адресу респондентів: Конотоп,Абакан, Дворічна, Воронеж, Ромни, Харків, Ленінград, Тула, Одеса, Свердловськ, Єйськ, Донецьк, Львів та інших міст.

Багато ветеранів війни не дожили до 80-х років, тому відповідь надавали дружини, діти, розповідаючи про своїх чоловіків чи батьків, намагалися допомогти пошуковцям, надаючи адреси однополчан тощо. Так по крупинам вдалося відтворити історію полку.

Свій бойовий шлях 11-й авіаполк розпочав в1938 р. в місті Конотоп Сумської області.

У вересні 1939 р. полк брав участь в операції до Західної України, взимку 1940 р. - у війні з Фінляндією. У вересні 1940 полк переіменували в 299 штурмовий авіаційний полк .

Початок війни льотчики зустріли в навчальному таборі під Одесою,тому освоювати бойові навички доводилося безпосередньо в боях. Полк воював на різних фронтах війни.

16 серпня 1943 року за бойові дії під Калугою полк отримав найменування 108 Гвардійський ШАП. За участь у боях під Луцьком в липні 1944 року за визволення міста Рава-Руська 108 полку було присвоєно найменування «Рава-Руський». За оволодіння сильним укріпленим пунктом у Польщі він був нагороджений орденом Суворова.

Полк за час війни виховав 5 Героїв Радянського Союзу: И.П.Вовкогон, Ф.А.Жигарін, С.К.Ананьїн, Г.М.Дранов, В.Я.Рабошапка.Льотчики і стрілки 108 полку збили 319 ворожих літаків. Вічна слава та світла пам'ять 110 авіаторам, хто не повернувся з війни!

Після звільнення Куп’янська 3 лютого 1943 р. німецька авіація намагалася знищити стратегічні об’єкти: вузлову станцію, залізничну колію, містки та військовий аеродром, який знаходився в полі поблизу суміжних сіл Подоли, Курилівка, Ківшарівка.

299-й авіаполк дислокувався на польовому аеродромі 5 місяців з березня по серпень 1943 року та приймав участь в Харківській оборонній операції і по звільненню Донбасу.

Нерідко екіпажі штурмовиків здійснювали по 3-4 бойові вильоти за день. Ведучими груп штурмовиків призначались найдосвідченіші льотчики, як командир полка Ананьїн, штурман полку Ф.О. Жигарін, капітан О.І.Сироткін, командири ескадрилій.

Багато штурмовиків поверталось із завдання з серйозними ушкодженнями, були випадки тяжких поранень і загибелі екіпажів. Всього в Куп’янську загинуло 28 авіаторів,памятний знак яким установлено в 1981 році при вїзді в смт.Ківшарівка.

Невтомними трудівниками виявили себе інженери ескадрилій,техніки літаків . День і ніч вони не відходили від пошкоджених літаків, готуючи їх до нових бойових вильотів.

З листа Л.О. Донської ми дізналися про те, що в полку служило16 жінок : укладачі парашута, механіки по приборам, електромеханіки, радіомеханіки,фототехнік.

Одна з експозицій музею розповідає про командира полку майора Ананьїна С.К.(1904-1960): переписка з родиною, льотна книга, планшет, карта польоту, фото.

В льотній книзі Ананьїна С.К. значиться 262 бойових вильоти, із них 180 вночі. Він прославився як майстер нічного штурмування. З 18 серпня по 5 вересня 1942 року він здійснив 50 групових бойових вильотів без втрат та особисто збив 2 ворожих літаки.

22 квітня 1943 року майор Ананьїн з Курилівського аеродрому здійснив блискучий наліт на німецький аеродром в Краматорську і знищили 15 ворожих літаків, групу привів без втрат. 31 травня 1943 на чолі групи з дванадцяти літаків-штурмовиків «Іл-2» знищив і пошкодив на аеродромі Краматорська вісімнадцять ворожих літаків. При поверненні з бойового завдання майор Ананьїн С.К. був атакований 4-ма винищувачами противника та збив два «фоккери». Відважний і мужній командир полку був важко поранений в руки і перестав відчувати штурвал. Німецький кулемет рубав машину Ананьїна, яка втрачала висоту, а його ранило в голову. Тоді він зажав руль управління ногами, втрачав свідомість, але привів літак на свою територію і зумів посадити розбиту машину.

8 вересня 1943 за вміле командування полком, зразкове виконання бойових завдань Ананьїну С. К. присвоєно звання Героя СРСР і вручено медаль «Золота Зірка»

Після лікування Ананьїн з 1944 року командував 672-м ШАП. Війну закінчив в Австрії..

Цікавою виявилася піша екскурсія до могили легендарного льотчика, командира ескадрилії 866-го винищувального авіаполку 17 –ї повітряної армії Героя Радянського Союзу Чучваги І.І., яка знаходиться в селі Курилівка. Готуючись до походу ми дізналися про його героїчні подвиги в небі над Куп’янщиною. 12 березня 1943 року, прикриваючи залізничну станцію Купянськ-Сортувальний, в парі з сержантом Бондарем А.А. в ступив у нерівний бій з 6-ма мессершміттами , збив 2-ві машини і сам був підбитий. Охоплений полум’ям літак направив на бомбардирувальник противника і загинув. В свої 23 роки він здійснив 229 бойових вильотів,провів 86 повітряних боїв та збив 20 ворожих літаків.

Звання Героя СРСР було присвоєне 24 серпня 1943 року посмертно.

Не менш шанований в Куп’янську відважний льотчик 106гвардійського винищувального авіаполка М.Ф.Хімушин- Герой Радянського Союзу, на рахунку якого 11 збитих ворожих літаків. Загинув в небі над містом 27 липня 1943 року, вступивши у нерівний бій з 9-ма «мессерміттами», а коли закінчились набої направив свою машину на бомбардувальник.

Похований на міському кладовищі, вулиця і ЗОШ №4 носять його ім’я.

**НЕ МАЄ ПРОСТОГО СОЛДАТА, БО КОЖЕН солдат ГЕРОЙ**

**Світличний Ярослав,**

вихованець гуртка «Юні археологи» Золочівського БДЮТ, учень 11 класу

Золочівської гімназії № 1 Золочівської районної ради Харківської області

Керівник – Світлична О. В., керівник гуртків

Їхні імена не зустрінеш в підручниках історії, не почуєш серед нагороджених званням героя ВВв, але ці люди пожертвували своїм здоров’ям, життям, внесли свій внесок, щоб ми могли святкувати день Перемоги. Серед наших земляків, багато учасників Великої Вітчизняної війни і в кожного своя історія, свій бойовий шлях.

Жученко Анатолий Данилович – ветеран війни, він служив в 976-ій танковій бригаді, був командиром танка. У вересні місяці 1941 року танковій бригаді, був даний наказ: захищати місто Вінницю. В цьому бою було знищено багато фашистських танків, взято два ешелони з продовольством. Але на наступний день місто Вінницю довелося залишити.

22 серпня 1942 року батальйону, в складі якого воював Жученко Анатолій Данилович, був даний наказ: взяти сопку висотою 367 метрів. При взятті цієї сопки Анатолій Данилович був поранений. Його відправили в госпіталь, де ампутували ногу. В госпіталі Анатолій Данилович пролежав одинадцять місяців. Своє життя і служіння Батьківщині продовжив в селищі Золочів, працюючи воєнкомом.

Чалий Іван Іванович - учасник Велико Вітчизняної війни, воював на ІІ Українському фронті у складі 6-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії. В районі Кременчуга, нижче від міста по течії Дніпра, в селі Куцевалівка, Іван Іванович разом зі своїм товаришами форсував Дніпро. Після прориву оборони супротивника на Дніпрі батальйону, в якому служив Чалий Іван Іванович, було завдання взяти висоту біля села Куколівка. Висоту радянські війська взяли, але супротивник пішов у контрнаступ. Протягом дня мужнім захисником Вітчизни довелося відбрити три атаки ворога. В цьому бою був поранений Чалий Іван Іванович, але з поля бою він не пішов, а боровся до тих пір поки фашисти не відступили.

Лебединець Вались Васильович - учасник Великої Вітчизняної війни, він звільняв села Золочівського району і Золочів від фашистських загарбників. Свій бойовий шлях наш земляк закінчив в Берліні, в лігві нацизму. Служив він у складі 309-ї стрілкової дивізії, котра приймала участь у наступі на село Яблучне, де розміщалися фашисти. У ворогів були танки, піхота, артилерія. Довгий, кровопролитний бій почався о 9 годині ранку. Багато радянських солдатів були ранені в тому бою, згадував Василь Васильович. Довелося нашим воїнам відступати, так як сили були нерівні і фашисти почали оточувати 309 стрілкову дивізію. Виходили із кільця ворога радянські солдати темною ніччю лісом. В цьому бою Василь Васильович був поранений і доставлений в госпіталь. Після госпіталю його було направлено в 214-й запасний полк. В складі цього полку і дійшов Лебединець Василь Васильович до Берліну. В битві за Берлін був нагороджений за проявлену мужність і відвагу медаллю «За бойові заслуги».

Пройшло 70 років з тих трагічних подій, але це не повинно заважати пам’ятати і вшановувати кожного бійця – учасника найжорстокішої війни ХХ століття.

**«ТИ ПРИЙШЛА, ПЕРЕМОГО, СЛІДАМИ ВІЙНИ…»**

**Севостьянова Катерина,**

учениця 6 класу, Севостьянова Аліса, учениця 8 класу

Пристанційної ЗОШ І-ІІ ступенів Дворічанської районної ради

Керівник: Сомова Ю.М., вчитель географії І категорії, старший вчитель

Лазарєва Тетяна Стефанівна (в дівоцтві − Чугрієва), наша прапрабабуся, народилася 25 січня 1915 року в мальовничому селі Криничне на Дворічанщині. Всі члени родини Тетяни Стефанівни працювали у радгоспі, що знаходився в селі Бологівка. Коли дівчина підросла, то теж пішла працювати до того ж радгоспу. Сім’я жила досить бідно, як і більшість родин у ті часи. У 1932 році, коли Тетяні виповнилося 17 років, в Україні розпочався голод. Це були дуже тяжкі часи. Від голодної смерті родину рятувала власна городина. Найсмачнішими стравами були варена кукурудза та буряки. Хліб випікали з перемеленої кукурудзи. Шкурки з картоплі мати мила, висушувала та потім перемелювала їх на борошно. Потім з нього випікали оладки. Це було справжнім бенкетом у родині. Худо-бідно Чугрієвим вдалося пережити голодомор.

Настав 1941 рік… 22 червня по всій країні рознеслася страшна новина – на світанку Німеччина почала війну проти Радянського Союзу. О 3 годині 30 хвилин частини Червоної армії були атаковані німецькими військами на всьому протязі кордону. На той час наша прапрабабуся Тетяна вже була заміжня та мала трьох маленьких дітей – Олександра, Марію та Катерину. Її чоловік в той час працював у радгоспі. Молода сім’я мешкала в селі Бологівка. Всіх чоловіків родини було мобілізовано на фронт: батька Стефана Чугрієва, чоловіка Андрія Лазарєва та брата Івана Чугрієва. Групу мобілізованих чоловіків проводжали усім селом з музикою, гарними побажаннями. Були і сльози матерів та дружин.

Із радгоспу відправляли в армію найкращих коней, трактори, автомашини. Вивозили в район зерно та продукти. Почалися дуже тяжкі часи. В селі залишилися одні жінки та люди похилого віку. Жінки виконували всю роботу, як жіночу, так і чоловічу. Бабуся Тетяна залишилася сама з трьома малолітніми дітьми. Щоб не померти з голоду вона сама садила та обробляла земельну ділянку, де вирощувала картоплю, буряк, моркву, кукурудзу. Це і було єдиним джерелом харчування.

В 1942 році Тетяна Стефанівна отримала першу похоронку… Загинув брат Іван Стефанович.

На початку 1943 року на території району точилися запеклі бої за визволення від фашистів. Німецькі літаки щодня бомбили Бологівку. Гул літаків було чути і вдень, і вночі. Одного дня німецький літак скинув бомбу прямісінько на подвір’я родини Лазарєвих. Загорілася солом’яна стріха на хаті… Бабуся в цей час з старшою донькою поралася у дворі. В хаті залишилося двоє молодших діточок. Жінка кинулася до палаючої хати рятувати їх. Маленькі діти від жаху сховалися по кутках. Знайшла доньку, схопила її на руки та винесла з того пекла. Потім повернулася за сином. Знайшла його, але в цей час обвалилася стріха, яка вже майже повністю згоріла. Долаючи нестерпний біль, бабуся таки вибралася з палаючої хати з дитиною на руках, але отримала дуже сильні опіки спини, рук, і ніг. Шрами залишилися на все життя…

В цьому ж 1943 році прийшла ще одна похоронка. Загинув чоловік Андрій. Так Тетяна Стефанівна у 28 років залишилася вдовою, а троє маленьких дітей − напівсиротами.

2 лютого 1943 року Дворічанський район було визволено від німецько-фашистьких загарбників, але війна в країні тривала. На фронті ще залишався батько Стефан. Він не дожив до Перемоги лише рік. У 1944 році на нього теж прийшла похоронка…Кожного року сім’я отримувала похоронки. Всі дорослі чоловіки в родині загинули…Залишився лише маленький Сашко, єдиний маленький чоловік у колись такій великій родині.

Закінчилася війна, Тетяна Стефанівна виростила трьох дітей, має онуків, правнуків і праправнуків. Але шрами від опіків та шрами на серці від нестерпного болю за загиблими рідними не дають спокою…

25 січня 2015 року нашій любимій прапрабабусі виповнилося 100 років.

**ЖЕНЩИНЫ-ЗЕМЛЯЧКИ – УЧАСТНИЦЫ ВЕЛИКОЙ**

**ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ**

**Сидора Алёна,**

ученица 11 класса Староверовской общеобразовательной

школы І-ІІІ ступеней Нововодолажского районного совета

Руководитель: Соловьёв Г.М., учитель истории

На сегодняшний день самая актуальная тема, волнующая многих, - попытки пересмотра истории Великой Отечественной войны и заслуг её участников, живых и павших. Сфера для ревизии, вроде, сугубо неподходящая, но такие попытки имеют своё место ещё со времен М.С.Горбачёва. Я считаю, что пересматривать историю Великой Отечественной войны можно, но менять – не нужно. Ведь Великая Отечественная война – это наше прошлое, причем горькое прошлое, кроме этого, это наша непреходящая гордость за победу над коварным врагом. А пересмотр заслуг участников войны - это вообще неуважение к нашим ветеранам: они защищали Родину ценой собственной жизни.

Мне хочется рассказать о своих землячках, женщинах-участницах Великой Отечественной войны, так как их вклад в общую победу над фашистами также неоценим.

Война – это всегда большая кровь и колоссальные жертвы. Но наши потери в Великой Отечественной войне могли быть куда более сокрушительными, если бы не подвиг людей, боровшихся за жизни раненых и больных воинов. В 1941 - 1945 годах врачи, фельдшеры, медсестры и санитарки поставили на ноги 17 миллионов солдат и офицеров Красной армии. Многие из сандружинниц и санинструкторов военного времени не дожили до дня победы. По воспоминаниям ветеранов Великой Отечественной войны, медсестры даже после завершения боя оставались под ударом, поскольку немецкие снайперы целенаправленно охотились на тех, кто оказывал помощь раненым. Потери санитарок, санинструкторов в годы войны составили более 88% людских потерь медицинских служб Красной армии. Тяжелым был труд медсестёр и в госпиталях. Юным девушкам доводилось разгружать прибывшие с вокзалов автомашины с ранеными, таскать беспомощных людей на перевязки, на рентген, мыть, скоблить полы в палатах, топить печи, стирать и сушить бинты, простыни, солдатское бельё. Помимо этого – уход за ранеными, помощь в операциях, уколы, раздача лекарств, бессонные дежурства. Сёстрам милосердия удавалось выхаживать самых, казалось, безнадёжно раненых. «Ни один раненый не должен остаться на поле боя!» - требовали приказы военного времени. В приказе Наркома обороны № 281 от 23 августа 1941 года говорилось: за вынос с поля боя 15 раненых с их оружием - представлять к правительственной награде медалью «За боевые заслуги» или «За отвагу», 25 раненых – к награде орденом Красной Звезды, 40 раненых – к награде орденом Красного Знамени, 80 раненых – орденом Ленина каждого санитара и носильщика. Таким образом, их работа была приравнена к боевому подвигу. Как выносили раненых с поля боя? На плащ-палатках, собственных плечах, ползком, под бомбёжкой, пулемётным и артиллерийским огнём. И первую помощь истекающим кровью оказывали чаще всего под обстрелом. Тяжелейший труд, в особенности, если учесть, что почти половина санитаров и санинструкторов были женщинами! Для миллионов мужчин в окровавленных шинелях эти молодые женщины стали поистине ангелами милосердия.

Я горжусь тем, что такие отважные женщины есть и в нашем родном селе. Одна из них - ***Наталья Митрофановна Бездетко***. Наталья Митрофановна родилась в 1919 году. После окончания Чутовской средней школы поступила в Полтавский педагогический институт, который закончила в июне 1941 года, а уже 26 июня вступила в Красную Армию. Долгими дорогами войны прошла Наталья с госпиталем, в котором работала медсестрой. Она лечила бойцов, перевязывала им раны, с врачами вместе делали операции, а ещё поддерживала настроение и боевой дух советских воинов, читала им стихи, газеты, книги, по просьбе слепых, обгоревших, безруких писала от их имени письма домой. И вот так до 1945 года, до конца войны, которая стала для Наташи школой жизни и милосердия. Вернувшись на родину, она начала работать учителем Резуненковской школы. В 1952 году вместе с мужем переехала на работу в Староверовку. 40 лет была здесь учителем украинского языка и литературы, директором вечерней школы, школьным библиотекарем. Наталья Митрофановна была настоящим интеллигентным человеком, она гордилась своей профессией. За творческую работу избиралась делегатом первого Всеукраинского съезда учителей, депутатом областного и районного советов. Награждена орденами Трудового Красного Знамени, Отечественной войны II степени, орденом Жукова, многими медалями. Не менее храброй была наша землячка ***Раткевич Анна Федосеевна***. Родилась Анна Федосеевна 26 апреля 1922 года в селе I Староверовка. Её молодость выпала на годы войны, поэтому вместо девичьего романтизма и беззаботных мечтаний она в первые дни Великой Отечественной войны добровольно пошла на фронт санитаркой. Не счесть, сколько видела смертей, крови и ран товарищей. Военная судьба бросала её с одного фронта на другой: от Харькова до Сталинграда, от Сталинграда до Белоруссии, из Белоруссии – в Восточную Пруссию. Закончила военную службу в Чехословакии. Свой вклад в разгром врага внесли наши медики: ***капитан Гудыря Марта Егоровна, лейтенант Карпова Александра Павловна, завмедчастью Винокур Фаина Абрамовна, медсестры Доненко Зинаида Ивановна, Ухова Анастасия Аверьяновна, Корытко Мария Карповна и Мирошниченко Варвара Захаровна, санитарки Машкина Агафия Фоминична и Чернова Екатерина Степановна.***

Помимо медсестёр и санитарок, в годы Великой Отечественной войны были востребованы связисты: радисты, телефонисты, механики дальней связи, линейные надсмотрщики, сигнальщики. Им приходилось работать под огнём противника, принимать личное участие в бою, если этого требовала обстановка: в необходимых случаях боем обеспечить работу связи. Одним из первостепенных качеств связиста является стремление в любых условиях, часто с риском для собственной жизни, сохранить технику связи, а если это оказывается невозможно, то уничтожить её, чтобы она не досталась врагу. В этих условиях требовались огромное самообладание и выдержка. Такими качествами обладали наши земляки***: Амелина Наталья Матвеевна, Бурцева Александра Ивановна, Машкина Лидия Иосифовна.***

Насколько велика и разнопланова была роль женщин в этой страшной войне, какой подвиг они совершили во имя победы, во имя жизни. ***Среди них - инструктор по подготовке лыжных батальонов Пашкова Людмила Ивановна, регулировщица Гончаренко Варвара Борисовна, стрелок Дуракова Надежда Васильевна, писарь Алефирова Екатерина Яковлевна, библиотекарь Сергеева Дарья Захаровна, портная Пашкова Ульяна Ивановна.***

И сколько бы не прошло лет после 9 Мая 1945 года, мы всегда будем помнить о тех, кто отстоял родную землю в смертельном поединке с фашистскими захватчиками.

**МОЯ БАБУСЯ – ОСТАРБАЙТЕР**

**Скачко Євген**, у

чень 6 класу Золочівської загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів № 2 Харківської області

Керівник: Нагула Олена Миколаївна, учитель історії Золочівської

Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2

Іноді, вивчаючи історію, я задумуюсь над питанням: «Якби можна було обирати час, коли хочеш жити, який би період історії України обрали б мої батьки, родичі, на якому б періоді зупинив свій вибір я сам». Нелегко дати відповідь на це питання, бо доля нашої держави завжди була складною, не безхмарною, в різні часи були якісь труднощі. Неоднозначним, насиченим трагедіями, втратами та перемогами виявилося ХХ століття. Таке ж важке, як і самі обставини, склалось життя у моєї прабабусі, Крамаренко Клавдії Феодосіївни. Народилась вона в неспокійний 1920 рік в с. Дуванка Золочівського району. В сім’ї, окрім неї та батьків було ще дві сестри.

Бабуся закінчила чотири класи початкової школи і залишилася працювати в колгоспі з тринадцяти років, сестри поїхали навчатися в м. Харків. Сім’я тяжко пережила голодомор 1932 - 1933 років. Батько на той час працював у колгоспі – був його головою, мати ходила на заробітки по людях. «Під час голоду, - згадувала прабабуся, їли все, аби тільки вижити: з трави, з кори дерев смажили млинці, пекли пиріжки. Голодували не тільки люди, худобу в колгоспі теж нічим стало годувати, бо сіно та інший корм, заготований на зиму, худоба вже з’їла. Тож і роздали корів по селянських господарствах, у яких була змога прогодувати їх, на тимчасове утримання. Так і вижила родина, дякуючи корові - годувальниці, яка хоч і потроху, але все ж підтримувала сім’ю молоком. Згодом, після того як корова отелилася, її повернули в колгосп ».

Ще жахливішими були роки війни. Велика Вітчизняна війна – трагедія, яка не оминула жодну українську родину, ввійшла до кожної оселі, принісши людям велику біду, розставання з близькими, гіркоту втрат, голод. Зачепило це лихо й нашу родину. Перед війною родина переїхала до Золочева. Батьки моєї бабусі залишились працювати в тилу. Незабаром згоріла хата від снаряда, який в неї влучив. Тож довелось ще й бідкатися, відбудовуючи помешкання. Доля їх дітей склалась по-різному. Одна з сестер бабусі була на фронті медичною сестрою. Спочатку вона допомагала пораненим в польовому, а потім у стаціонарному госпіталі. Дві інші сестри стали остарбайтерами. Про значення цього слова я довідався, коли розпитував у батьків про бабусю.

Я дізнався, що Клавдію Феодосіївну та її старшу сестру примусово вивезли до Німеччини. Сталося це 28 липня 1942 року. Потрапила Клавдія в місто Маріенвердер. Де саме перебувала бабусина молодша сестра мені, на жаль, не відомо. Сестри розповідали, що коли був вільний час, вони мали змогу навідувати одна одну, отже перебували вони недалеко одна від одної. Бабуся Клава спочатку працювала на будівництві залізної дороги, потім, як свідчить архівна довідка, у господарстві одного з німців на сільськогосподарських роботах (доглядала за свинями, доїла корів, працювала на полі). У господаря, окрім прабабусі, працювали ще троє чоловіків. Сім’я, де перебувала Клавдія Феодосіївна, складалася з господині, її сина, невістки і двох маленьких діток - хлопчиків, Гельмута й Отто. Іноді дітей доглядала бабуся. Згадуючи Батьківщину, вона вчила їх української мови. Основною задачею прабабці був догляд за коровами та праця на полі. Ставились до бабусі, можна сказати по – людські. ЇЇ не били, не ображали, годували. Звичайно ж доводилось працювати не покладаючи рук, але це було для Клавдії звичною справою. Важко було тут, на чужині більш не від тяжкої роботи, а від розлуки з близькими людьми: батьком, матір’ю, сестрами. Невідомо, як там, десь далеко-далеко на Україні, чи живі, чи здорові дорогі серцю люди, родичі, знайомі, якою є Батьківщина, рідне село. Так, у нелегкій праці та з неспокоєм в душі і проходили день за днем в чужій країні.

Згодом хазяїна призвали в армію та відправили на фронт. Німецька сім’я тим часом відправилась в евакуацію вглиб країни, захопивши з собою і робітників зі сходу. Коли радянські війська почали наступ, сестри змогли втекти. Але доля знову склалась у них по-різному. Сестра Віра після звільнення майже відразу відправилась додому. Клавдія Феодосіївна потрапила в групу, яка займалась тим, що збирала трофеї на звільненій від нацистів землі. Саме під час таких робіт бабуся отримала тяжке поранення в ногу. Так трапилось, що зірвалась залишена німцями міна. Тож хоча й звільнилась бабуся 2 березня 1945 року, додому вона потрапила аж 7 жовтня цього ж року, бо тривалий час довелось провести їй у військовому госпіталі, де проходила лікування після пошкодження. Ще довго вона нічого не розповідала про своє минуле, бо під час повернення додому всі проходили перевірку службою безпеки України, чи бува не пішла людина добровільно на співпрацю з окупантами, чи не є зрадником Вітчизни. Бабуся пройшла гідно й цю перевірку, про що свідчить відповідна довідка. Кожне необережне слово мого бути використане потім для обвинувачення. Тим паче, що на очах у бабусі декого таки засудили до відправку в концентраційні радянські табори. Іноді вироки були не справедливі, й не завжди відповіли істині. Тож бабуся раділа поверненню, хоча її здоров’я й було вже доволі послаблене.

На жаль, особисте життя у Клавдії Феодосіївни так і не склалося. Жила вона разом із батьками та дочкою. Працювала у радгоспі «Золочівський». За високі показники в роботі та активну участь в суспільному та громадському житті колективу та зразкову поведінку в побуті в 1962 році Клавдії Феодосіївні, на той час телятниці радгоспу, присвоєно звання «Ударник комуністичної праці». В 1999 році нагороджена медаллю «Захиснику Вітчизни».

Прабабця завжди радо вітала своїх рідних: дочку, онучку й правнука.

Померла бабуся 2007 року залишивши по собі добру пам’ять.

**ЖИВА ЛЮДСЬКА ПАМ’ЯТЬ**

**Скрипник Анжела,**

учениця 5 класу Покровської ЗОШ І-ІІ ступенів Коломацької районної ради Харківської області

Керівник: Скрипник С. М., вчитель української мови та літератури,

керівник гуртка «Мистецтво живого слова» Коломацького БДЮТ

Жива людська пам’ять, не старіє вона з роками, не тьмяніє. Вона стукає в наші серця. І доки існуватиме наш рід, існуватиме пам’ять, бо без неї немає у нас майбутнього.

Коли почалася війна солдатів строкової служби для боротьби з навіженими фашистами було мало. Необхідно було поповнювати ряди армії. Хто були ці новобранці? 18-річні юнаки, необізнані у військовій справі, вчорашні школярі. Серед наших односельців таких було чимало. Хочу розповісти про одного із них – Гладкого Андрія Пилиповича. Він був призваний із Покровської сільської ради 24 червня 1941 року. Далі - 3-й Український фронт. Спочатку – Київ, далі – Фастів. У бою на Дніпрі загинуло 60 солдатів-побратимів. Важко було.

Згадується ветеранові випадок. Коли він із товаришем на конях під’їздили до лісу, тут з’явилися німецькі літаки і почали їх обстрілювати. Товариша вбило осколком. А його врятувало чудо. Він упав з коня, покотився і опинився у глибокій ямі, де і пересидів наліт. Коней повбивало також.

У День Перемоги – 9 травня – був у Австрії. Ветеран був нагороджений медалями: «За бойові заслуги», «За оборону Сталінграда», «За оборону Києва» і двома ювілейними медалями.

**Пам’ять жива**

**Смоковський Руслан,**

учень 10-А класу Харківської загальноосвітньої

Школи І-ІІІ ступенів № 71

Харківської міської ради Харківської області

Керівник:Терентьєва Світлана Сергіївна, учитель історії

Полум’я Другої світової війни, складовою частиною якої була Велика Вітчизняна війна, палахкотіло шість років.

Вогняне колесо війни двічі, туди й назад, прокотилося усією територією України, знищуючи все на своєму шляху.

З перших же днів війни абсолютна більшість українського народу піднялась на захист Батьківщини. Але для реалізації його зусиль був необхідний високий рівень воєнного мистецтва збройних сил, який підтримувався талантом воєначальників. Час народжував своїх героїв. Іван Степанович Конєв у розквіті сил і воєнного таланту зустрів випробування, яке випало на наш народ.

У Велику Вітчизняну війну генерал-лейтенант І.С. Конєв вступив на посаду командуючого 19-ої армії. З 1941 по 1943 рік Конєв командував Західним, Калінінським фронтами. У 1943 році він був призначений командуючим військами Степового фронту, на чолі якого досягнув успіхів у Курській битві, в Білгородсько-Харківській операції і в битві за Дніпро.

23 серпня 1943 року прийшло довгождане звільнення міст і сіл Харківщини.

Після Харкова у вересні 1943 року армія І. Конєва звільнила Полтаву, потім - Кременчук, діючи в ході Полтавсько-Кременчуцької операції, з ходу форсували Дніпро. У жовтні 1943 року Степовий фронт був перейменований в 2-й Український фронт, і Конєв залишився його командуючим. У 1943 році під його керівництвом пройшли П’ятихатська та Знам’янська операції, а в січні 1944 року - Кіровоградська та Корсунь-Шевченківська операції. Навесні 1944 року він провів одну з найуспішніших операцій – Умансько-Ботошанську. З травня 1944 року й до кінця війни І.С.Конєв командував 1-м Українським фронтом.

Звання Героя Радянського Союзу з врученням ордена Леніна й медалі «Золота Зірка» Івану Степановичу Конєву присвоєно 29 липня 1944 за вміле керівництво військами фронтів у великих операціях.

У січні 1945 року армії Конєва провели Вісло-Одерську, Берлінську та Празьку операції.

Другою медаллю «Золота Зірка» маршал Конєв був нагороджений   
1 червня 1945 за відмінне керівництво військами в завершальних операціях Великої Вітчизняної війни.

Іван Степанович Конєв володів воєнним талантом, творчим мисленням, здатним передбачаати розвиток воєнних подій.

Історія не знає жорстокіших злочинів, ніж ті, які приніс світові фашизм. Україна, для якої й раніше історія не скупилася на людські трагедії, на попіл руйнувань, і протягом цієї війни була викупана в крові.

Але чорні хмари війни не змогли заступити солдатам тої війни світла людяності, не відібрали у них любові до життя, до квітучих весен, поваги до інших народів.

Перемогу здобули ті, хто зараз є старшим поколінням. Ветеранські лави рідшають з кожним роком. Наш громадянський обов’язок - увічнити пам'ять усіх полеглих, зберегти всі меморіали та воєнно-історичні реліквії.

Трагізм і велич, скорбота і радість, біль і пам’ять ... Все це - Перемога. Цього року в травні буде святкуватися 70-річчя з дня великої Перемоги. Пам’ять про Велику Вітчизняну війну важлива уже тому, щоб люди пам’ятали про ціну людського життя.

Молоде покоління має знати та пам’ятати героїчне минуле своєї країни.

**ДІТИ ВІЙНИ**

**Снурніков Олексій,**

учень 9-А класу Чугуївської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №8

з поглибленим вивченням іноземних мов

Чугуївської міської ради Харківської області

Керівник: Кривенко Т.В., педагог – організатор, класний керівник 9-А класу

У той далекий літній день 22 червня 1941 року люди займалися звичайними для себе справами. Школярі готувалися до випускного вечора. Діти гралися, навіть не підозрювали, що усе це скоро закінчиться і на вустах буде тільки одне слово - війна. У цілого покоління, народженого з 1928 по 1945 рік, вкрали дитинство. "Діти Другої Світової війни" - так їх називають сьогоднішніх 70-93-річних людей. І справа тут не лише в даті народження - їх виховала війна.

Сьогодні я хочу розповісти про людину, яка пройшла складне, важке, голодне, холодне життя. Моя розповідь про мою бабусю Петрову Зінаїду Єгорівну, яка народилася 12 травня 1932 року в мальовничому краю, що на Слобожанщині в місті Чугуєві. Із розповіді бабусі, я дізнався, що в сімї мого прадідуся Шкрябіна Єгора Семеновича та прабабусі Шкрябіної Ганни Моісеївни було 11 дітей. Але спочатку, до їх подружнього життя у кожного були свої сім’ї та діти. Дідусь мав сім’ю і трьох дітей, його дружина загинула. У бабусі була одна дитина її чоловік теж загинув. Бабуся та дідусь познайомилися і у них разом стало четверо дітей. В якому році вони побралися, бабуся Зіна не пам’ятає. У подружжів Шкрябіних народилося потім ще семеро дітей.

Прадідусь Єгор під час Фінської війни був командиром партизанського загону у П’ятницькому лісі. Жили в землянках, життя було дуже важке, виживали тільки за підтримкою людей. Люди з ближніх сіл приносили воду, їжу, приганяли худобу. Про це бабуся Зіна дізналася зі слів жителя села П’ятницьке вже після війни. Він розповів про те, що знав її батька і його батьки допомагали партизанам.

Після Фінської війни дідусь працював завідуючим складом в КЕЧі. У нього на складі були лісо та горючо смазочні матеріали. Він запрявляв машини та видавав лісоматеріали. Одного вечора батько не прийшов додому ночувати, всю ніч заправляв машини. Коли він спитав керівників, що трапилося, куди всі їдуть, вони відповіли: «Нічого не бійся Семенович все буде добре». Так ми дізналися, що почалася, страшна війна.

На початку війни бабусі Зіни було 9 років вона закінчила перший клас. Війну вона запам’ятала на все життя. Бабуся розповідала, а непрошена сльоза котилася із очей. В перші дні війни троє братів пішли на фронт. Наймолодший брат Михайло був призваний в Морський флот потрапив на підводний човен. Дуже запамяталися останні хвилини прощання з братом. Мати плакала, а Михайло говорив, що він приїде додому героєм. Але не судилося, жоден з братів з війни не повернувся.

Коли ввійшли німці в місто то вже була осінь, вони були кремезні, високі і чомусь запам’яталися всі в окулярах. Діти їх боялися.

Проживала сім’я бабусі Зіни по вулиці Каляєва в будинку Борисових. Сім’я Борисових жила в домі, а ми з сім’єю в підвальному приміщенні. Коли німці прибули в місто то почалися повальні пограбування. Німці не нехтували ні чим: ні білизною, ні дитячими іргашками, навіть забирали серветки, скатертини та обов’язково їжу. Почалася перша окупація міста.

Начальник дідуся Єгора коли виїджав з міста то віддав ключі зі своїє квартири по вулиці Червоних Бійців, щоб ми туди переїхали, але не судилося потрапити до цієї квартири, вона вже була зайнята сусідами. Тоді наша сім’я переїхала в квартиру цих людей. Жилося під час першої окупації дуже важко, щоб не забрали дівчат до Німеттчини бабуся ховала їх в погріб в діжку, накривала кружком та ставила великі каміння. Так в тяжких муках в голоді, холоді вони жили. На площі Леніна колись було Суворовське училище, в тій будівлі німці облаштували їдальню. Вони з дівчатами приходили туди, а німець кухар наливав їм їжі, вони їли, а решту відносили додому. Але добрими були не всі. Жити в місті стало дуже небезпечно. На базарній площі повісили двух партизан. Батько старався поменше виходити в місто ні з ким не спілкуватися, він дуже боявся щоб його не видали. Але коли стало зовсім нестерпно батько вирішив евакуватися. Хтось із людей дав підводу і ми погрузили якісь пожитки і хотіли вже їхати, але почався обстріл, ми всі поховалися в погріб, а я побачила що сестрички Валі з нами не було, я крикнула батькові, що Валя залишилася на підводі. Батько вибіг схопив сестричку і в погріб, і тут в нашу хату потрапив снаряд. Коли все стихло ми вирушили. По дорозі нам в селах допомагали, а було й таке що і проганяли. Щоб заробити на харчі, батько допомагав господарям, щось латав, десь комусь щось робив по господарству. Так ми добралися в Курську область, Валуйський р-н, село Новийізрух. Там батько пішов працювати в місцевий колгосп, допомагав молотити зерно. Навііть я брала ціп і допомагала. Я пішла навчатися до другого класу. Навчалася добре, тоді вчителька поставила мене навчати першачків. Я їх навчала, задавала домашнє завдання. Отаке було не легке життя.

Коли ми почули що наше місто звільнили то зразу поспішили додому. Але нашій радості було мало. Всього й місяця не пройшло, як в місто знову прийшли німці. Два німця поселилися в нашій хаті. Було страшно й моторошно. Вони завжди запрошували нашого тата за стіл їсти. Батько дуже боявся, але ослухатися він не міг. Пам’ятаю, я дуже захворіла, прийшов ад’ютант нашого квартиранта і дав мені пігулку. Я дуже боялася її випити, а німець приказав. І дійсно мені стало набагато краще, а потім я зовсім одужала. Німці часто пригощали нас шоколадом, шоколадки були в залізній коробці. Так ми виживали. Але не всі німці були такі щедрі, інші могли забити до смерті. Я їх всіх неповажаю всією душею. Із-за них загинули мої брати, ціле покоління молоді скалічено, загнано в рабство, вбито… Моя країна стогнала, плакала, стікала кров’ю, але не зважаючи на все це, змогла перемогти і вистояти… Влітку 1943 року наше місто визволили знову та назавджи.

Після війни було важко, пережили голод. В полі збирали колоски, їли траву, пасльон, лободу, кору з дерев. Батька знову запросили до Кечі на теж місце роботи. Він зібрав спеціалістів і почалося нове життя. Із 11 дітей в сім’ї залишилося семеро. Троє загинули під час війни, брат Володя, вже після війни. А останні дожили всі майже до 100 років.

Ось таку історію свого життя повідала мені моя бабуся Зінаїда Єгоровна Петрова. Почувши її розповідь, я наче сам пережив її життя. Яке воно незвичайне: важкі дитячі роки, голод, холод, війна. Про її долю можна писати книжки. Переживши такі лихі часи, народ піднявся. Народилося нове покоління дітей. Скільки було збудовано нових будівль, створено нових місць відпочинку в місті. Я навіть не підозрював, що це створено моїми ровесниками, що люди створювали все самі, а саме головне, що вони хотіли жити краще ніж їхні батьки -, а най головне – в мирі.

**ВИСОТА МАРШАЛА І. С. КОНЄВА**

**Собур Микита,**

учень 7-А класу Харківської спеціалізованої

школи I-III ступенів №85 Харківської міської ради

Керівник: Антонюк Тетяна Петрівна, вчитель історії

Іван Степанович Конєв (16 (28) грудня 1897 - 21 травня 1973) - радянський полководець, Маршал Радянського Союзу (1944), двічі Герой Радянського Союзу (1944, 1945).

Народився 28 грудня 1897 року в селі Лодейно Щеткинской волості Миколаївського повіту Вологодської губернії. В липні 1943 року Конєв призначений командувачем військами Степового фронту, на чолі якого зумів домогтися успіхів у Курській битві, в Бєлгородсько-Харківської операції і в битві за Дніпро. У серпні 1943 року війська Степового фронту Конєва звільнили Білгород і Харків.Бєлгородсько-Харківська стратегічна наступальна операція («Полководець Румянцев») - заключна операція Курської битви, що тривала з 3 по 23 серпня 1943 р. з метою завдання поразки бєлгородсько-харківської угруповання вермахту, звільнення Харківського промислового району, створення передумов для остаточного визволення Лівобережної України. Операція здійснювалася силами Воронезького і Степового фронтів. Кодова назва - «Полководець Румянцев».13 серпня з'єднання 53-й, 57-й, 69-й і 7-ї гвардійської армій прорвали зовнішній оборонний обвід Харкова. Німці завдали другий контрудар північніше Охтирки танкової і моторизованої дивізії у фланг 27-ї армії 18 серпня (угруповання німецьких військ було 16 тис. солдатів, 400 танків, близько 260 гармат). Вранці 18 серпня німці після артпідготовки напали на розташування 166-ї дивізії. До 11 години фронт був прорваний, і німцям вдалося своїми військами зробити клин в обороні противника глибиною 24 кілометри. Для локалізації удару були введені 2 танкових корпуси, атакували у фланг і в тил. 3 наступали армії просунулися далі на 12-20 кілометрів, створюючи загрозу німцям з півночі. Тут важливу роль відіграла авіація, а також 4-я гвардійська і 47-я армії, виділені з резерву ВГК. Німці вирішили 20 серпня оточити дві дивізії в районі Котельви, але їх план провалився. 13 серпня була прорвана зовнішня оборонна лінія Харкова, 17 серпня почалися бої на його околицях, при тому наступаючі несли великі втрати (в деяких полках 7-ї гвардійської армії налічувалося не більше 600 чоловік). 18 серпня війська 53-ій армії почали бої за лісовий масив на північно-західній околиці міста. Німці його сильно укріпили і тільки з настанням темряви радянська артилерія вийшла на свої позиції і 19 серпня німці були вибиті звідти. Незважаючи на те, що удар охтирської угруповання німецьких військ було зупинено наступ Воронезького фронту було сповільнено. Лише 21 серпня-25 серпня була розгромлена ахтирська угруповання противника. Зважаючи на те, що більша частина шляхів для відступу німецької угруповання в Харкові була відрізана, у другій половині дня 22 серпня почали виводити свої війська. Щільний кулеметно-артилерійський вогонь ар'єргарду не дозволяв штурмувати Харків, і щоб не дати боєздатним частинам вермахту піти, командувач Степовим фронтом Конєв віддав наказ про нічний штурм. Були зосереджені великі маси військ на невеликій території, прилеглої до міста. 23 серпня о 2 годині ночі почався штурм Харкова. В місто увійшли з'єднання 53-й, 69-й, а потім і 7-ї гвардійської армії. В 4:30 183-я дивізія зайняла площу Дзержинського, а до світанку місто було в основному звільнений. 23 серпня Москва салютувала визволителям Харкова, але знадобилося ще тиждень, щоб остаточно розгромити німців. 30 серпня Харків був повністю звільнений.

**Голосні і тихі мемуари про війну розкажуть нам родини…**

**Суріна Ірина,**

учениця 11 класу Андріївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1

Балаклійської районної ради Харківської області

Керівник: Чаговець Любов Василівна, вчитель історії

Летять і летять роки. Але скільки б їх не минуло, не зітруть у пам’яті світлі імена тих, хто приніс на нашу землю мир.

Чим далі відсувається від нас минуле, тим дорожчі є для всіх нас сьогоднішні ветерани – живе втілення подвигу, якому немає рівних у світі

Друга світова війна. Здається, ми знаємо про неї багато з книг, фільмів, але все це якось далеко від нас і уявити все те, що відбувалося в ті страшні роки в тилу і на фронті дуже важко. І тільки, знайомлячись з історією життя близьких тобі людей, ці події стають ближче, зрозуміліше, їх починаєш приймати серцем і переживати.

70 років назад відгриміли залпи війни. І як добре, що є такі поняття, як пам’ять, історія, які зберігають все те, що відбувалося в минулому,бо без минулого нема сьогодення і майбутнього. Немає такої української сім’ї і, в якій би хтось не був учасником Другої світової війни.

Ті важкі часи, які згадують наші дідусі та бабусі, ніколи не викреслити з пам’яті, ніколи не забути. Спливають роки, відлітають у вічність, а спогади кожного разу, немов гармати, що розриваються під час вибуху, такі сильні, і так хвилюють душу і серце, ніби відлуння із глибини віків. А тому 11 клас Андріївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 присвятив свій останній навчальний рік проекту «Голосні і тихі мемуари про війну розкажуть нам родини…»

У моєї однокласниці Булан Насті прадідусь Коваленко Іван Федорович - учасник Великої Вітчизняної війни. Вже в 1939 році приймав участь у військових діях в Монголії на Халхін-Голі. А потім воював на фронтах Другої світової війни. Дуже багато втратив друзів на фронті. Дійшов до Берліну і у 1946 році повернувся до рідної Батьківщини. За роки Великої Вітчизняної війни був нагороджений 12 медалями, після війни отримав ще 7 медалей вже за трудові подвиги. Прабабуся Коваленко (Федченко) Анастасія Федорівна теж учасниця Другої світової війни. В роки війни працювала на Балаклійському воєнному заводі. Мала багато нагород. Дні, місяці, роки вона чекала свого чоловіка з війни, і він повернувся…

У іншої моєї однокласниці Валкової Юлії прадідуся Петрова Василя Максимовича у 1939 році мобілізували на Фінську війну. Повернувся, але в 1943 році знов пішов на фронт: мінував дороги, мости, робив переправи. Пройшов війною аж до Берліну. А жінка Василя Максимовича в роки війни готувала їсти і носила в ліс партизанам.

Другий прадідусь Юлії Валковий Павло Захарович війну зустрів 15- річним юнаком. В 18 років пішов на фронт. Пробув на війні 3 місяці, за які встиг дійти до Берліну. Після війни 6 років служив в лавах Радянської армії на території Німеччини артилеристом. За гарну самовіддану службу отримав звання молодшого сержанта та був нагороджений медалями. В кінці строку служби його також нагородили армійським іменним біноклем та рушницею «Зілмер». Бінокль як реліквія і спогади про прадіда залишилися до сих пір у родині.

У нашого мера шкільного міста Щербак Катерини прадідусь Щербак О.І. теж ветеран Великої Вітчизняної. Учасник Фінської війни, продовжив далі воювати проти німецько-фашистських загарбників. Звільняв міста Лозову, Балаклію, Ізюм, Харків та інші. Під час Великої Вітчизняної війни був розвідником. За виконанні ним завдання отримав багато нагород.

Мій дідусь Сурін Станіслав Олексійович є дитиною війни. Народився він в липні 1944 року в Росії, в селі Архангельське Орловської області. Його батько Сурін Олексій Пилипович, мій прадідусь, до війни працював головою колгоспу, дуже любив землю, говорив: «Чорна земля, та білий хліб родить». І хліб ростив, і фермою керував, працюючи від зорі до зорі, проявивши трудову звитягу в тилу. Та війна постійно вимагала поповнення в людських резервах. Надійшла черга і до мого прадідуся Олексія Пилиповича.

В червні 1944 року у тридцяти чотирьохрічному віці він пішов на фронт. Пройшовши відповідну підготовку, прийнявши присягу, став командиром стрілецького взводу. Брав участь у боях за Вінницю. В одному з боїв був смертельно поранений. Мій прадідусь віддав своє життя за свободу і незалежність нашої Батьківщини і знайшов вічний спокій на Вінницькій землі, так і не дізнавшись про народження третього, наймолодшого сина, мого дідуся,який знає свого тата лише з фотокартки та розповіді мами, моєї прабабусі Олени Єгорівни. На її долю випали важкі випробування: втрата годувальника, трьох синів треба якось підняти на ноги, але вона не впала духом.

Діти війни також рано подорослішали, від почуття відповідальності за себе і свою родину…

Ми дуже пишаємося своїми рідними. Вони, не дивлячись ні на що, йшли вперед, йшли до перемоги. Завдячуючи їм та іншим ветеранам, ми живемо під мирним небом, але чим далі йде відлік часу, тим гостріше ми відчуваємо біль за тих, хто не повернувся з полів битви, хто здобув для нас перемогу ціною власного життя.

70 років минуло з часу закінчення тієї страшної війни, на якій загинули десятки мільйонів людей. Все менше і менше залишається в живих тих, хто наближав Велику Перемогу зі зброєю в руках або в тилу, працюючи на заводах, фабриках, в колгоспах і радгоспах.

Історія має чогось навчати. А історія наших родин навчила нас з повагою ставитися поважати одне одного і жити в мирі та злагоді. Ми стали мудрішими. Що ми можемо зробити для тих,кому ми завдячуємо своїм життям? Держава повинна забезпечити їм безбідну старість, а наше завдання з пошаною і повагою ставитись до них, допомагати і пам'ятати про їх подвиг трудовий і ратний. Вдячна пам'ять нащадків - це те, що дійсно вони заслужили! Адже людина жива, поки про неї пам'ятають.

**ЙОГО ІМ’ЯМ НАЗВАНА ВУЛИЦЯ**

**Суркова Анастасія**,

учениця 7-Б класу Великобурлуцької загальноосвітньої школи I-III ступенів

Великобурлуцької районної ради Харківської області

# Керівник: Морозова Любов Володимирівна,

# вчитель історії, керівник музею «Пам'ять»

Дана робота – це результат багаторічної пошукової роботи по увіковіченню пам’яті тих, хто ціною свого життя визволяв свій рідний край. У селищі Великий Бурлук є вулиця Леоніда Проценка. Моя розповідь про нього.

Проценко Леонід Олексійович – старший телефоніст батареї 154-го гвардійского артилерійского полку 76-ї гвардійскої стрілкової дивізії 61-ї армії Центрального фронту, гвардії червоноармієць. Служив у військовій частині №45377 (місто Печора Комі АРСР)

Народився 20 червня 1911 гоку в селищі Великий Бурлук Харьковскої області (Україна) в селянській родині Проценка Олексія Івановича та Олександри Яківни на вулиці Набережній №15 (тепер вулиця Леоніда Проценка). Українец. Закінчив неповну середню школу. Леонід, навчаючись в школі, одночасно і працював в сільськогосподарському кооперативі, а потім на різних роботах в колгоспі ім. Леніна. Мав сестру - Марію Олексіївну, двох племінниць - Тамару і Віру. В 1936 році призвали до лав Червоної Армії. В 1939 году демобилизовався. Але до селища не повернувся. Працював у Москві.

Вдруге призвали в червні 1941 року. З цього часу на фронті. Воював на Кримскому, Південно-Східному, Сталінградскому, Донскому і Центральному фронтах.

...Йшли бої за Чернігів. Гітлерівці не змирилися з тим, що вони залишили село Товстоліс. Прагнучи відновити оборону, фашисти кинули велику групу танків і два батальона автоматчиків. Виникла загроза нашому правому флангу у вирішальній операции по звільненню обласного центру, міста Чернігова.  На допомогу гвардійцям була направлена батарея артилерійского полка дивизії. Старший телефоніст гвардії рядовий Проценко швидко з'єднав батарею з СП командира, який знаходився за первою линією траншей. Звязок запрацював.

Весь день 20 вересня йшов жорстокий бій між артилеристами гвардійскої батареї і танками гітлерівців. Батарея відбила дві атаки танків, а з автоматчиками гвардійці наших підрозділів управилися самі.

Телефон під час бою працювали відмінно. Здавалося, ні які причини не змогли вплинути на безперебійний зв'язок спостережного пункту комбата з вогневими позиціями. Здавалося, ніхто не звертає уваги на одиноку фігуру солдата - гвардії рядового Проценко, а він сімь разів виходив з телефонним апаратом під свист осколків і куль, шукав пошкодження телефонної лінії і ремонтував її.

Післе звільнення Чернігова артилерійский полк в складі дивізїї просувався вперед і вночі 27 вересня в районі сіл Станецке - Миси вийшов до Дніпра.

У дощову вересневу ніч 1943 началось форсування Дніпра. Командир батареї, гвардії капітан Грідін разом зі старшим телефоністом Проценко на саморобному плоту попливли через річку на щойно захоплений десантниками правобережний плацдарм. Там, на невеликій висотці, вони організували свій спостережний пункт, звідки добре проглядалися позиції ворога. Проценко підключив телефонний апарат до проводу, протягненому ним через річку, і доповів командирові, що зв'язок є. Пішла команда: "Батарея, вогонь!" - І залпи з лівого берега зірвали контратаку гітлерівців. Фашисти засікли СП і відкрили по ньому мінометний вогонь. У цей час хтось з солдатів, зауваживши, що до СП командира батареї рушили німецькі танки, крикнув: "Товаришу капітане! Танки і піхота зліва!" На батарею по телефону пішла команда: "Швидкий вогонь?" На цьому слові зв'язок перервався.

Проценко швидко знайшов обрив, зростив кінці. У цей час поруч розірвалася міна, осколок пошкодив телефонний апарат. У воронці Проценко, поранений в голову, ремонтував апарат, не звертаючи уваги на розриви снарядів. Все було зосереджено на ремонті апарату. Нарешті, він заробив. Проценко чув, як командир наказав батареї відкрити вогонь, але тут відчув слабкість від втрати крові, що сочилася з рани. Однак радість від того, що по лінії йдуть команди на батарею, а звідти - влучний, що знищує, вогонь, була сильнішою болю.

Кілька днів йшли запеклі бої на плацдармі. Не раз під вогнем артилерії ворога, під розривами бомб, піддаючи себе смертельній небезпеці, Проценко не залишав напівзруйнований окоп, в якому був спостережний пункт, йшов або біг, а іноді і повз десятки метрів, щоб відновити зв'язок з лівим берегом.

Під кінець 2 жовтня ворог знайшов СП. Після артпідготовки гітлерівці пішли в атаку. І знову припинився зв'язок. Проценко біжить з проводом на пошук обриву. Вже берег річки, а пошкодження не виявлено. Телефоніст заходить у крижану воду все глибше і глибше, по самі груди. Нарешті він знаходить пошкоджену частину проводу, який дивом тримався на ізоляційній оболонці. Витягнувши провід на берег, він став на коліна і, тримаючи один кінець в зубах, швидко зачистив інший, з'єднав обидва разом. Раптом пекучий біль обік голову. Проценко впав з затиснутим в зубах проводом.

Розрахунки батареї до кінця бою чули голос свого командира, що йшов по кабелю через тіло мертвого героя - телефоніста Проценка.

2 жовтня 1943 гвардії червоноармієць Л. А. Проценко загинув у бою на плацдармі. Похований у братській могилі в селі Миси Ріпкинського району Чернігівської області.

Указом Президії Верховної Ради СРСР від 15 січня 1944 року за мужність і героїзм, проявлені при форсуванні Дніпра і утриманні плацдарму на його правому березі гвардії червоноармійцю Проценко Леоніду Олексійовичу присвоєно звання Героя Радянського Союзу (посмертно).

Нагороджений орденом Леніна (15.01.1944; посмертно), медаллю.

Ім'ям Героя названа вулиця в селищі міського типу Великий Бурлук. Наказом Міністра оборони від 23 серпня 1958 року навічено зарахований до списків особового складу 1140-го гвардійського артіллеріского полку.

Щодня на вечірній перевірці перед строєм підрозділу старшина називає ім'я солдата Леоніда Олексійовича Проценко. Правофланговий відповідає:

- Герой Радянського Союзу, гвардії рядовий Проценко загинув у бою з німецько-фашистськими загарбниками за свободу і незалежність нашої Батьківщини.

**ГЕРОЇ ДВОРІЧАНЩИНИ**

**Тарасов Артем,**

учень 10 класу Мечниківського НВК Дворічанської районної ради

Керівник: Павленко М.В., вчитель географії та Харківщинознавства

*Мій народе, вклонись*

*Героїчним своїм ветеранам,*

*Батьківщину вони захистили в боях…*

Пам’ятаємо ми усіх, хто боровся з фашистами, і загиблих, і нині живущих, і тих, хто помер уже після війни. Багато-багато жителів Дворічанського району, всіх не перелічити, не дивлячись на труднощі, за час всієї війни і особливо в перший її період «наближали День Перемоги, як могли», разом із всім радянським народом.

І не випадково серед кращих воїнів країни були наші земляки – три Герої Радянського Союзу: Лялін Василь Костянтинович, Титов Микола Петрович і Ковальов Олексій Федорович.

**Ковальов Олексій Федорович** народився 23 березня 1913 року в с. Токарівці у селянській сім’ї. Закінчів 7 класів і працював у колгоспі. У 1935 році призваний до Червоної Армії. Пізніше працював бухгалтером у споживспілці. В червні 1941 року вдруге призваний на військову службу. Учасник Великої Вітчизняної війни з липня 1941 року.

Указом Президії Верховної Ради СРСР від 25 вересня 1944 року командиру гармати 1083-го стрілецького полку 312-ї стрілецької дивізії 69-ї армії I-го Білоруського фронту старшому сержанту О.Ф.Ковальову присвоєно звання Героя Радянського Союзу за мужність і відвагу, виявлені при форсуванні Західного Бугу і відбитті контратак противника на захопленому за рікою плацдармі.

З жовтня 1944 року по лютий 1945 року Ковальов О.Ф. навчався на курсах I-го Білоруського фронту, після закінчення яких йому присвоїли звання молодшого лейтинанта.

Нагороджений орденами Леніна, Вітчизняної війни ІІ ступеня, двома орденами Червоної зірки.

**Лялін Василь Костянтинович** народився 9 січня 1920 року у сел. Дворічній в сім’ї службовця. Вчився в місцевій школі, в 1938 році закінчив машинобудівний технікум при Харківському паровозобудівному заводі. В Радянській Армії з 1938 року. В 1940 році закінчив Мелітопольське військово-авіаційне училище. Учасник Великої Вітчизняної війни з 1941 року.

Указом Президії Верховної Ради СРСР від 13 квітня 1944 року штурману ескадрильї 8-го окремого авіаційного полку дальньої розвідки 8-ї повітряної армії капітану В.К. Ляліну за відмінне виконання 171 бойового вильоту та участь у боях по знищенню бойової техніки і живої сили противника присвоєно звання Героя Радянського Союзу. Нагороджений орденом Леніна, двома орденами Червоного Прапора, орденом Вітчизняної Війни I-го ступеня, двома орденами Червоної Зірки, медалями. Після війни продовжував служити в ПВС. Пішов у запас в 1961 році.

**Титов Микола Петрович** народився 17 грудня 1908 року в с. Колодязна. Після закінчення семирічки працював у колгоспі, був обраний головою сільської ради. В 1929 році призваний в ряди Червоної Армії. В 1936 році закінчив Вищу прикордонну школу НКВС. В 1938 році був демобілізований. Працював учителем в Куп’янському сільськогосподарському технікумі і навчався в педагогічному інституті, який закінчив в 1941 році. Тоді ж був знову призваний на службу. В 1942 році закінчив курси «Постріл».

За уміле керівництво частиною при форсуванні ріки Неман і виявлені при цьому мужність та відвагу Указом Президії Верховної Ради СРСР від 24 березня 1945 року командиру 12-го гвардійського стрілецького полку 5-ї гвардійської стрілецької дивізії 8-го гвардійського стрілецького корпусу 11-ї гвардійської армії III-го Білоруського фронту гвардії підполковнику М.П.Титову присвоєно звання Героя Радянського Союзу. Нагороджений орденами Леніна, Суворова ІІІ ступеня, Вітчизняної війни ІІ ступеня, Червоної Зірки, медалями.

Пам’ять про них у наших серцях буде жити, поки ми живі.

**ДОРОГАМИ ПАМ'ЯТІ**

**Таратута Євгенія,**

вихованка гуртка «Літературне краєзнавство» Зачепилівського районного

Будинку дитячої та юнацької творчості, учениця 8 класу Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів Зачепилівської районної ради Харківської області

Керівник**:** Чуб Тамара Миколаївна,вчитель Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів,

керівник гуртка «Літературне краєзнавство»

Навчаючись у 10 класі, я не тільки захоплююсь малюванням та спортом, музикою та комп’ютером. Замислююсь над вибором життєвого шляху,намагаюся добре вчитися, бо це – запорука здійснення моєї мрії, вибору майбутньої професії. А з навчальних предметів найбільше люблю історію та літературу, бо вони допомагають не лише оволодіти знаннями, а й показати силу духу людини, нашого народу у складній ситуації. Про це я дізнаюся з книг, фільмів, документів. Бо пам'ять про війну живе: у братських могилах і обелісках, пожовклих фотографіях та сімейних реліквіях, спогадах ще живих свідків тих воєнних літ та родинних переказах. Так і має бути: з нашої поваги і пам’яті про своїх рідних виростає пам'ять про ціле покоління українців, тих, хто в роки Великої Вітчизняної війни воював на фронті, діяв у партизанських загонах та підпільних організаціях, страждав за колючим дротом концтаборів, шив для бійців одяг, випускав танки і зброю, тих, хто просто чекав – чоловіків, коханих – з фронту, знаючи, що це чекання додає солдатам сил, зігріває душу…

Про це я думаю, слухаючи розповідь моєї бабусі про її батька, а мого прадідуся. Прийшовши до неї у гості, я випадково серед різних документів натрапила на посвідчення інваліда війни II групи. На фото – незнайоме обличчя, на посвідченні – ім’я: Соларьов Степан Іванович, дата народження – 10 січня 1908 року. На моє запитання бабуся відповіла,що це мій прадідусь, який помер незадовго до мого народження, тому і не пам’ятаю я його. Я умовила бабусю хоч трохи розповісти мені про нього.

Народився Соларьов Степан Іванович у селі Леонтівка Суджанського району Курської області. Всього зазнав у молодості – голоду і тяжкої праці, революції і колективізації. Одружився з Марією Дмитрівною Середенко, вдвох виростили п’ятьох дітей – Марію, Миколку, Валю, Ліду та Володимира. А працював прадід у колгоспі столяром. Золоті мав руки, ніколи нікому не відмовляв у допомозі. Та мирне життя перервала війна. Степан Іванович з перших днів війни пішов до військкомату (і його бойовий шлях був довгим та закінчився 1945 року в Берліні). Тоді ж, в 41-у, зазнав і гіркоту поразки, коли доводилося відступати від Москви до Нижнього Новгорода, і поранення, і лікування в шпиталі в місті Йошкар – Ола. Поки вилікувався, радянські війська перейшли у наступ. Свою частину не догнав, тож продовжував воювати в іншій, з якою дійшов до Курська. Рідні місця, здається, якби можна було – на крилах линув би до дружини, дітей … - та не можна: війна. Воював він у розвідці, і одного разу разом з товаришем був на завданні в селі Долгоруково. Не знали воїни, що за ними стежить, вдало замаскувавшись, ворожий снайпер, аж раптом побратим, застогнавши, схопився за груди. Рана була смертельною, і Степан продовжував шлях один. Зрозумівши, що із захопленого фашистами села йому не вибратися, чоловік ризикнув: постукав до якоїсь хати. Мабуть, народився в сорочці: господиня хати переодягла його в цивільний одяг, намазала його тіло якоюсь маззю. Дуже скоро на тому місці був сип, рана. І коли до хати зайшли фашисти, жінка сказала, що це її хворий брат і підходити до нього не можна, бо хвороба заразна. Так і зберегла йому життя, а коли почав дякувати, відмахнулася: « Може, і мого Іванка хтось отак порятує, дай Боже…» … А потім знову фронтові дороги, завдання, бої… Під Києвом - знову поранення, знову госпіталь. А взагалі, поки визволяли Україну, Степан Іванович 4 рази був поранений. Потім сміявся: « Щаслива все ж моя сорочка, в якій народився, не зітліла від солдатського поту. Куди мене тільки не вціляло: і в ногу, і в руку, і в груди, навіть в щелепі куля лишилася – весь пошматований, а живу!» Вберегтись від смерті, може, ще допомагало й те, що свої наркомовські 100 грамів не вживав, а солдати вживали й іноді йшли на безглузду смерть.

З боями Соларьов Степан Іванович пройшов усю Україну, Білорусію, Польщу і Перемогу зустрів у Берліні. За мужність і героїзм, проявлені в боях, отримав багато бойових нагород – медалей і орден Великої Вітчизняної війни. Повернувшись до рідного села, до самої пенсії, і навіть після неї ще 12 років працював столяром. У 1985 році переїхав жити до своєї доньки, а моєї бабусі, в Олександрівку. І ще 10 років, маючи вже такий поважний вік, намагався допомагати по господарству, столярував, щось усе лагодив, майстрував. « Не можу без роботи,» - говорив. Похований в селі Олександрівка.

…Слухаючи бабусю, я думала: як жаль, що я не знала свого дідуся. Він би багато розповів мені цікавого. А ще я впевнена: поки Україна матиме таких працьовитих, чесних, сміливих синів і дочок, як мій прадідусь, вона непереможна.

**З попелу забуття**

**Татьянко Сергій , Зінченко Юлія,**

учні 11 класу Пришибської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Балаклійської районної ради Харківської області

Керівник: Татьянко О.П., вчитель історії

Дана робота – спроба побачити війну дитячими очима. Матерієнко Микола Пилипович – учасник Великої Вітчизняної війни, мешканець села Явір. Указом Президії Верховної Ради СРСР від 4 червня 1944 року за зразкове виконання бойових завдань командування і проявлені при цьому мужність і героїзм лейтенантові Матерієнку М.П. присвоєне звання Героя Радянського Союзу з врученням ордена Леніна і медалі « Золота Зірка». Командир артилерійської батареї 699 – го винищувально - протитанкового артилерійського полку 18 –ї окремої винищувально - протитанкової артилерійської бригади РГК лейтенант М.П.Матерієнко особливо відзначився 1 грудні 1943 року: перебуваючи на напрямку головного удару супротивника, з ходу вступив у бій з групою ворожих військ, що прорвалася в напрямку височини 175.3. Протягом доби батарея під командуванням Матерієнка відбила 13 атак ворога, знищила при цьому понад 350 гітлерівців. Залишившись єдиним живим офіцером у батареї, попри важке поранення, продовжував керувати боєм і відбив ще 3 атаки ворога. Лише після того, як 2 гарматні батареї були розбиті ворожим артилерійським вогнем, закривавлений був винесений з поля бою.

За час перебування на службі з серпня 1942 року воював на Калінінському , 1-у та 2-у Прибалтійських фронтах. Отримав контузію та два легких поранення . Загинув у бою 22 липня 1944 року від вибуху ворожого снаряду. Похований у окремій могилі поблизу сільськогосподарської школи в селищі Константинова одноіменної сільради Догдинського району Латвійської РСР.

Наш герой є для авторів роботи прикладом.

Ми повинні знати історію, цікавитися минулим, щоб не втратити своє коріння, яке дає людині сили жити, щоб не загубитися у великому світі. Щоб більше довідатися про той героїчний час, перегорнули сторінки цього славетного минулого, щоб ще раз переконатися у тому, що наше село є одним із відомих на Слобожанщині, а односельці це герої, герої – патріоти , герої серед нас, про яких ми не забуваємо. Згадуємо досить часто. Розповідаємо нашим маленьким друзям - школярам нашої Пришибської школи.

Ми – сучасна молодь, любимо свою країну так, як любили її наші герої односельці. Будемо гідними наших дідів, адже вони зробили так, що ми зараз їмо власний хліб з безкраїх ланів, п’ємо кришталеву воду із власних джерел.

Яке велике щастя випало нинішньому поколінню – більше 70 років мирного життя. Прадіди завоювали для нас щастя на полі бою, і в мирній праці. Вони полягли, але залишилися непереможеними.

З гордістю говоримо, що належимо до такого героїчного народу. В пам'яті навіки збережемо цей подвиг.

Цією роботою скажемо спасибі нашим нащадкам за те, що вони для нас зробили. Ніколи не забудемо цього!

Молодим юнакам сьогодення випало також страшне випробування. За прикладом наших дідів та прадідів, молоді хлопці повинні захищати кордони нашої держави і сьогодні. Наші односельці – Новіченко Анатолій та Нечитайло Євген мобілізовані до армії і проходять службу в зоні АТО. А той спалах патріотизму, бажання будь – що захистити рідну Україну від знахабнілих загарбників, приведе їх до перемоги.

**СТЕЖКАМИ ЧЕРВОНИХ СЛІДОПИТІВ**

**Терещенко Катерина**,

учениця 9 класу, член туристичного гуртка Лозівського РБДЮТ на базі

Комсомольського НВК Лозівської районної ради Харківської області.

Керівник: Терещенко Олексій Миколайович, учитель історії, спеціаліст І категорії, керівник туристичного гуртка

Бажання допомогти, знайти, розшукати, принести користь іншим – це важливі риси, які зараз не так часто зустрічаються. У даній роботі розкрито сторінки історії діяльності червоних слідопитів Комсомольської 8-річної школи у далекому 1975 році.

Довідавшись, що у братській могилі в с. Петровському поховано біля 50 воїнів, а на пам’ятнику дише кілька прізвищ, штаб червоних слідопитів вирішив уточнити список. В цьому допомогли Комсомольська сільська рада і Лозівський військкомат.

За знайденими адресами відшукали родичів загиблих із різних куточків колишнього Радянського Союзу. На могилу до своїх рідних приїхало небагато. Це відбулося 9 травня 1975 року – рік 30-ти ліття Перемоги. Фотографії і листи є історичними джерелами даної роботи, пам’ятними спогадами про простих трудівників, що любили життя і яких забрала війна, та доказами корисної справи червоних слідопитів

**ТВАРИНИ – УЧАСНИКИ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ**

**Тучкова Анастасія,**

учениця 11-А класу Люботинської гімназії №1

Люботинської міської ради харківської області

Керівник: Смородько В.А., вчитель історії,

вища кваліфікаційна категорія, старший вчитель.

Дана робота – розповідь про участь тварин у Великій Вітчизняній війні та їхню допомогу героям-визволителям.

Прошло семьдесят лет, как мир стал свидетелем победы советского народа над нацистами.

В те годы рядом с солдатами на фронте воевали и те, кого мы называем нашими меньшими братьями: животные. Им не давали орденов, они не получали званий. Они совершали подвиги, не зная этого. Они просто делали то, чему их научили люди – и гибли, как и люди. Но, погибая, они спасали тысячи человеческих жизней.

Эта тема актуальна и важна для рассмотрения, ведь многие современные люди считают, что Победа – это заслуга техники и героизму людей. Мало кто задумывается о том, что кПобеде мы пришли и благодаря участию животных.

**Использование собак**

Нашим собакам приходилось нести самую разнообразную службу:

- ездовые собаки, подвозившие на небольших телегах боеприпасы и увозившие на них же раненных солдат. За годы войны ими было вывезено с линии огня около 700 тысяч раненых и доставлено около 3500 тонн боеприпасов (рис.1.).

- собаки-связисты, доставлявшие важные поручения и донесения через самое пекло боевых действий. За годы войны ими было предано более 120 тысяч подобных поручений.

-собаки-миноискатели. Это была одна из самых востребованныхсобачьих «профессий». Благодаря им было обнаружено и обезврежено около 4 млн. мин и прочих боеприпасов (рис.2.).

-собаки-санитары отыскивали в лесах и болотах наших раненых бойцов и приводили к ним медпомощь. К тому же они таскали на себе небольшие рюкзачки со всеми необходимыми медикаментами, необходимыми для оказания ПМП.

- собаки - истребители танков. Не самая приятная собачья профессия, появившаяся в период войны. Этих собак готовили к одному-единственномузаданию в их жизни – подрыву вражеских танков. Для этого их тренировали не бояться подлезать поддвижущиеся танки. Перед заданием на них одевали специальные мешки с минам. И как только собака оказывалась под бронетехникой, мина взрывалась. Таким способом за время войны было уничтожено около 300 вражеских танков. Причиной прекращения использования собак подобным способом стал тот факт, что такие собаки стали бросаться подгусеницы не только немецких, но и советских танков (рис.3.).

- собаки разведывательной службы помогали нашим разведчикам успешно проходить через передовые позиции врага. Также они четко и слажено работали со своим проводником при захвате «языка».

- собаки диверсионной службы занимались подрывом мостов и немецких поездов.

В период с 1939 по 1945 год было создано 168 воинских частей, использовавших собак. На различных фронтах действовало 69 отдельных взводов нартовых отрядов, 29 отдельных рот миноискателей, 13 отдельных специальных отрядов, 36 отдельных батальонов нартовых отрядов, 19 отдельных батальонов миноискателей и 2 отдельных спецполка.

Обследована территория в 15153 кв. км. С помощью четвероногих было разминировано 303 крупных города и населённых пункта, среди которых – Псков, Смоленск, Брянск, Львов, Минск, Киев, Сталинград, Одесса, Харьков, Воронеж, Варшава, Вена, Будапешт, Берлин, Прага, а также 18394 здания и обнаружено свыше четырёх миллионов мин.

**Использование лошадей**

Несмотря на то, что Вторую Мировую войну называли войной моторов, конница играла в ней немаловажную роль.Число лошадей было огромно: около трех миллионов. Ведь в тогдашней армии лошади были не только в кавалерии: шли по военным дорогам бесчисленные обозы, на лошадях перевозились пушки и многое другое. Лошадь практически была основной тягловой силой. Даже в стрелковом полку по штату полагалось иметь триста пятьдесят лошадей.

Штатная численность лошадей в Красной Армии составляла 1,9 миллиона, а это значит, что за годы войны было потеряно более миллиона лошадей. Впрочем, потери среди конского состава были бы несравненно больше, если бы не четко организованная ветеринарная служба, действовавшая на фронте. Подавляющее большинство раненых и заболевших лошадей возвращалось в строй после лечения.

**Использование оленей**

В первые месяцы Великой Отечественной войны Усть-Усинский райкомутвердил Андрея Николаевича комиссаром первого оленеводческого отряда РККА. Именно ему былпоручен провод людей и оленей из области Коми на Карельский фронт.В архивных фондах сохранилось письмо бойца одного из оленеводческих отрядов - Савватия Ивановича Филиппова брату от 25 января 1943 г. с Карельского фронта. Боец описывает один из эпизодов участия отряда в боевыхдействиях: "Меня из дорожно-комендантского батальона обратно перевели на оленеводческий отряд и 18 декабря, после перевода на оленеводство, пришлось ездить в тыл противнику на 15 километров, где был бой".

В память о четвероногих друзьях, кто делил с солдатами всю тяжесть военных будней, помогал им на передовой и радовал в минуты затишья между боями, люди поставили памятники.Мы должны помнить тех, кто погиб, дав нам возможность видеть чистое небо над головой. Но нужно вспоминать и добрых друзей человека, помогавших ему на трудном пути к Победе.

**БЕЗ ПАМ'ЯТІ НЕМАЄ МАЙБУТНЬОГО**

**Філімонов Роман,**

учень 10-го класу Дворічанського ліцею Дворічанської районної ради

Керівник: Інягіна Н.В., вчитель історії вищої категорії

Я хочу познайомити вас із ветераном трудового фронту, безпосереднім учасником післявоєнної відбудови і просто людиною, яка дуже багато знає – Трегуб Марфою Петрівною. На 1941 рік їй було майже 17 років, тому в її памяті ті дні залишили багато спогадів, якими вона щедро погодилася поділитися зі мною.

Народилася Марфа Петрівна в 1924 році. Пережила голодомор. На момент початку війни закінчила семирічну школу.

За спогадами бабусі з осені 1939 року стали літати літаки. Для дітей літак взагалі був диковинкою: як пролетить який раз, то довго дітвора говорила про це. А то стали часто літати на захід, робити в небі якісь «викрутаси».

Далі вона почала довгу і цікаву розповідь про своє життя: «У селі 22 червня якраз було весілля. Багато людей зібралося біля магазину, що добудовувався, щоб зустріти весільний поїзд. Але раптом дорослі почали бігти до сільської ради. Ми теж галопом побігли. На будівлі висіло одне-єдине на все село радіо, як велика тарілка. І люди, піднявши голови, здивовані стояли. А звідти лунало: 22 червня рівно о 4 годині на нас віроломно напала фашистська Німеччина. Жінки зразу заголосили, а чоловіки стали аж чорні. До нас, дітей, ще не дійшло, що таке війна. Уже і свадьба – не свадьба. У понеділок почали збирати на фронт, пішов зразу і вчорашній жених. Хто поступав куди вчитися, ніде не поїхав.

Страх був, особливо в кого в сім'ї були хлопці молоді. Кожного дня по кілька чоловік забирали на фронт. Мого батька, Трегуба Петра Омеляновича, брали якраз на мій день народження, перед Покровою. Я ледь не до Вільшани бігла за підводою, тоді він мене взяв, посадив біля себе. З усіх сіл району зібралося багато чоловіків. Коли попрощалися, я з односельцями вернулася додому. Листів не було. Мати їздила в Боброве, там він був в обозі. Тоді перевели в Старобільськ. Мати вже далеко не могла їздити. І більше батька ми не бачили. Загинув він у січні 1942 року. Ще дядько воював».

Далі бабуся розповіла про свої нелегкі юнацькі роки. Її посилали копати окопи. Тяжка праця. «Перший раз везли на окопи під Чернігів. Погрузили на коней, а потім на поїзд. Коли приїхали до якогось ліска, то заборонили вогонь розводити. А недалеко висадився десант німців. Розпочалась паніка… З Чернігова пішки прийшла додому.

А тоді ще рили окопи у крейді біля Тавільжанки. «Пам'ятаю, як одного разу (це було влітку 1942 року,) я з іншими дівчатьми та жінками рила окопи, і бачила, як над Дворічною літак радянський кружляв. А на нього полював німецький. І таки підбив. Льотчик упав на парашуті над селищем, але був уже мертвий (пізніше дізналися). А один дотяг аж за Тавільжанку, у лощині впав, недалеко від села Петровське. Вони були в окопах напроти, злякалися, зіщулилися. Тоді побігли до того місця. Літак заглибився в землю. Але льотчика шукали довго, так і не знайшли. Зараз там, серед поля, кущ терну росте…»

Та, за словами Марфи Петрівни, Токарівка постраждала набагато менше, ніж більшість навколишніх сіл. Це пояснюється тим, що село не має ніякого стратегічного значення для обох сторін.

«Уже як Сталінград відбили, дорогу розчищали від снігу на Вільшану. Повернувшись додому дуже втомленою, раптом побачила чужого чоловіка, який спав на печі. Виявляється, то кінна розвідка прийшла. Було їх чоловік 20 у селі. Попросив він мене принести з колгоспної комори продукти. Я ж ото принесла, що дали. Мати наварили борщу. Усі разом повечеряли. Радянські розвідники йшли на Вільшану по дорозі, а німці у цей час по яру з Добролюбівки. І за селом, в напрямку Вільшани, зав'язався бій. Ото лише один бій люди і чули. Бо Вільшана тоді далеко простягалася по яру, і Токарівка трохи далі починалася, ніж зараз. Тому постріли і чути було.

Уже після війни хлопчаки довго у тих ярках знаходили патрони. Від снарядів загорілися дві крайні хати у Вільшані. Прийшов до їхньої хати один тяжко поранений у руку розвідник. Що з ним, точно не пам'ятає. А так німців не було в селі, лише окремі інколи забігали та поліцаї командували. Село не зазнало прямого вторгнення. Як тікали, скинули кілька бомб на полі між Добролюбівкою і Токарівкою».

Після перемоги почалася не менш складна епоха відбудови. Марфа Петрівна розповіла: «У 1945 році працювала на тракторному заводі у Сталінграді, відбудовувала його. Було важко. Приходилося і цеглу дівчатам тягати, і важкі ноші з розчином. Діждалася вона відпустки додому. Поїхала 25 жовтня. На роботу треба 8 листопада виходити. Але половину відпустки витратила, щоб дібратися додому. Не відпочивши добре, уже й назад слід вертатися. А грошей нема на дорогу. Плачуть мати, плачу й я, бо знаєм, що за неявку на роботу можуть покарати. І пішки не доберешся до Сталінграда. Повістка приходить одна за другою. Розплакалась, та й пішла на Дворічну. Мене було засуджено. Вирок винесли у Харкові: 10 років в колонії... Тоді направили у Львів. У 1947р помилували. Повернулась додому, живу в Токарівці і по цей день».

На прикладі Марфи Петрівни видно, що історію творили люди. Завдяки їм наш народ вижив у ті страшні часи. Ми – останнє покоління, яке ще може почути про цю війну від її учасників. І лише від нас залежить, щоб ці свідчення залишились у пам'яті наступних поколінь, бо без пам'яті немає майбутнього.

**А ПАМ'ЯТЬ СВЯЩЕННА**

**Хлівняк Євген,** **Cорокін Валерій, Мезенцева Оксана,**

**Бутівченко Анна, Ляшенко Анжеліка,**

учні 11 класу Люботинської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5

Керівник: Пахомова Н.М.,класний керівник 11 класу

Люботинської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5

Актуальність даної роботи полягає у необхідності збереження пам’яті про події Великої Вітчизняної війни в Україні, Харківській області, Люботині через спогади живих свідків цих подій – дітей війни, через встановлення місць поховання воїнів – земляків, через збір відомостей та впорядкування братських могил воїнів, що загинули під час визволення Люботина.

Робота є проміжним підсумком роботи пошукових груп класу, яка включає три напрямки проектної діяльності:

І. Ненаписані сповіді, які опалила війна

*Мета проекту:*

* Збір спогадів дітей війни – жителів Старого Люботина, про події, що відбувались під час німецької окупації та визволення Люботина у роки Великої Вітчизняної війни;
* Створення фільму спогадів свідків подій у Люботині у роки Великої Вітчизняної війни;
* Оформлення і видання збірки спогадів дітей війни про події часів німецької окупації та визволення Люботина.

*Шляхи реалізації проекту:*

* Опитування членами пошукових груп жителів мікрорайону, співбесіди із свідками подій часів окупації та визволення Люботина;
* Проведення відеозйомок спогадів, створення фільму;
* Записи спогадів, друкування зібраних матеріалів, створення збірки.
* Дарування фільму та збірок свідкам подій та їх нащадкам;
* Проведення шкільної краєзнавчої конференції на основі зібраних матеріалів;
* Популяризація форм роботи щодо збереження пам’яті про події війни, залучення до проекту учнів інших класів.

ІІ. Ніхто не забутий, ніщо не забуто

*Мета проекту:*

* Встановити списки наших земляків – жителів Старого Люботина, які не повернулись із фронтів Великої Вітчизняної війни;
* Встановити час і місце загибелі кожного із старолюботинців, що не повернулись із фронтів Великої Вітчизняної війни;
* Знайти місця поховань загиблих на війні солдат;
* Встановити зв’язки із нащадками загиблих воїнів, познайомити їх із набутими відомостями про їхніх рідних, про місця їх поховання;
* Узагальнити відомості про місця загибелі та поховань воїнів-земляків, створити карту поховань загиблих земляків

*Шляхи реалізації проекту:*

* Опитування жителів мікрорайону, співбесіди із членами сімей, у яких солдати не повернулись із війни;
* Робота з Інтернет – ресурсами – ОБД «Меморіал» та іншими;
* Встановлення зв’язків із волонтерами, офіційними особами тих адміністративних одиниць, де знаходяться місця поховань наших земляків;
* Збір фотоматеріалів про місця поховань.

ІІ. Братські могили – це пам'ять землі

Мета проекту:

* Підтримувати у належному стані братську могилу на території школи, забезпечити постійний догляд за станом могили (як частина загальношкільного проекту);
* Брати активну участь в щорічній підготовці урочистостей до Дня Перемоги, що проводяться на братських могилах у Старому Люботині та хуторі Смородському (як частина загальношкільного проекту);
* Постійно доглядати за братською могилою у Червоній долині, встановити зв’язки із Харківським обласним департаментом культури щодо встановлення братської могили на облік;
* Проводити роботу щодо встановлення імен воїнів, похованих у братській могилі в Червоній долині;
* Встановлення імен воїнів, що перепоховані до братської могили у Старому Люботині з могили від старолюботинського ставка (у 2007р).

*Шляхи реалізації проекту:*

* Опитування жителів мікрорайону, співбесіди із жителями, які мають відомості про події, що відбувались на даній території та історію поховання;
* Робота із матеріалами краєзнавчих музеїв м. Люботина, Харківського та Дергачівського районів;
* Співпраця із Харківським обласним департаментом культури щодо відновленням інформації про поховання та встановлення братської могили на облік

Активну пошукову роботу ми розпочали ще 2009 року, навчаючись у 6 класі, вболіваючи за те, що свідків подій війни залишається все менше. Пошуковими групами нашого класу зібрані спогади дітей війни – наших бабусь, дідусів, сусідів, які ще сьогодні живуть поруч з нами, а окремих уже немає. Ми створили фільм «Ненаписані спогади, які опалила війна», який брав участь у акції «Слобожанські дзвони Перемоги» 2010 року. Такі фільми ми подарували всім учасникам зйомок та їх рідним.

Сьогодні нами встановлені місця загибелі та поховання шістнадцяти наших земляків – старолюботинців. На даному етапі нашої пошукової роботи ми встановлюєм зв’язки із сім’ями загиблих воїнів та волонтерами, що проживають на території поховання загиблих.

Учні нашої школи постійно доглядають за трьома Братськими могилами, одна з яких – найбільша у Люботині – саме на території нашої школи. Кожного 9 травня ми, учні і вчителі, нашої школи готуємо і проводимо мітинг для жителів мікрорайону. Цим днем живе вся школа протягом в сією весни. У кожного класу є своє завдання – привітання ветеранів, підготовка Почесного караулу, музичних виступів, віршів, виготовлення Гірлянди Слави, покладання вінків і гірлянди. Ми зібрали списки всіх жителів нашого мікрорайону – Старого Люботина -, які пішли на фронт і не повернулись, списки сімей мирних жителів які були знищені фашистами. Ці прізвища й імена звучать під дзвін колокола, але майже щороку перед святом до нас приходять жителі і знаходиться хоч одна людина, про яку ми до цих пір не знали, ми добавляємо її до списку. Зараз ми помічаємо: хоч все далі від нас відходить Велика Вітчизняна війна, хоч все менше ветеранів щороку з нами, але останні 2-3 роки кількість людей, що приходить на наш мітинг вшанувати пам'ять загиблих, збільшується.

Ще одна Братська могила, за якою ми доглядаємо і де теж щороку проводимо мітинг, знаходиться у селищі Смородському, за 5км від школи.

Крім того, у 2010 році випускники нашої школи віднайшли ще одну Братську могилу, яка кілька років (приблизно 20) не впорядковувалась ніким, знаходиться у полі за трасою Харків – Київ, там раніше було поселення, відділення сільськогосподарської організації. Вже шостий рік ми доглядаємо цю могилу, але немає на ній жодного прізвища похованих. У зв’язку з цим нам, звичайно, потрібна допомога дорослих і військкомату Харківського району. Сьогодні нами встановлені зв’язки із Харківським обласним департаментом культури, організована співпраця з міською Радою ветеранів, службами міста щодо відновленням інформації про поховання та встановлення братської могили на міський та обласний облік.

**СУДЬБА БАЛТИЙСКОГО МАТРОСА**

**Шматько Юлия, Костюкова Анна,**

ученицы 11-А класса Изюмской общеобразовательной школы I-III ступеней № 6

Изюмского городского совета Харьковской области

Руководитель: Жерновой В.В., учитель истории высшей категории

Данная работа посвящена трагической судьбе нашего земляка старшины 2 статьи Балтийского Краснознаменного флота Каранды Валентина Ефремовича (05.03.1917 – 05.11.1942). Долгое время он считался пропавшим без вести вместе с экипажем подводной лодки «Щ-305», которая не вернулась с боевого задания в ноябре 1942 года. Тайна гибели «Щ-305» была раскрыта лишь в 2007 году, когда шведские моряки случайно обнаружили ее на дне в районе Аланских островов.

В настоящее время, остается открытым вопрос, о юридическом статусе лодки – чем она является, братской могилой или затонувшим кораблем, имеющим возможность подъема и установки в качестве берегового памятника.

Экипажем лодки командовал капитан 3 ранга Дмитрий Сазонов распоряжавшийся судьбами 38 подводников. Одним из членов экипажа корабля был наш земляк Валентин Каранда. Валентин Ефремович Каранда происходил из многодетной семьи потомственного рабочего и с детства отличался уникальными музыкальными способностями. Это помогло ему стать одним из лучших специалистов акустиков Балтийского флота.

Служба Валентина Каранды после Учебного Отряда проходила на лодке «Щ-305» относившейся к классу средних советских подводных лодок по флотской терминологии «Щуки». В свою очередь «Щ-305» поступила на вооружение флота в первой половине 30-х годов.

Подводная лодка «Щ-305» приняла участие в боевых действиях на Балтике с первых дней войны. «Щука» патрулировала финские воды в поисках вражеских кораблей, выставляла минные заграждения, высаживала на занятый противником берег разведгруппы.

22 августа 1941 года «Щ-305» провела морской бой на глубине с финской подводной лодкой «Ветехинен» - «Водяной». Это было первое боевое столкновение подобного рода, и первое столкновение «Щуки» с «Водяным». Судьба трижды сводила эти лодки в бою, словно по велению мистической силы. Но тогда, в августе сорок первого, акустик Валентин Каранда своевременно обнаружил противника, отследил пеленги его атаки, чем спас «Щ-305» от верной гибели. Старшина Каранда до флотской службы моря не видел, гражданскую специализацию имел самую мирную – стекловар Изюмского завода оптического стекла, что не помешало ему стать настоящим моряком.

В результате неудачных боевых действий первого года войны на Балтике, советский флот был блокирован в Кронштадте и Ленинграде. Вся тяжесть операций на морских коммуникациях противника легла на плечи советских подводников.

Летом 1942 года «Щ-305» снова имела боевое столкновение с «Водяным». После короткого артиллерийского боя командир «Водяного» Уммо Лейко благоразумно решил увести свою лодку в глубину.

Осенью того же года советская «Щука» исчерпала лимит везения. Лишь в наше время выяснилось, что в начале 1942 года у побережья Аланских островов «Водяной» ночью атаковал «Щ-305», и потопил ее таранным ударом.

За всю историю Второй Мировой войны, это был единственный случай, когда одна лодка потопила другую лодку таким способом. Экипаж «Щуки» погиб полностью – все 38 подводников. Лишь спустя год родные Валентина Каранды получили справку, что он, старшина 2 статьи Балтийского флота, пропал без вести. С такой формулировкой Валентин Каранда значится на страницах «Книги Памяти» № 7 по Харьковской области. Когда составлялась книга, подводная лодка «Щ-305» еще не была обнаружена.

История этого корабля и его боевого экипажа вызвала пристальный интерес у школьников-следопытов, тем более что она касалась нашего земляка. Удалось разыскать его родных и записать воспоминание о Валентине Каранде. Работа над этой темой продолжается, она обширна, как история Великой Отечественной войны.

**ПОВНИЙ КАВАЛЕР ОРДЕНА СЛАВИ Г.Г. ТОЛОКОНЦЕВ**

**Штепка Анастасія,**

вихованка гуртка «Юний ерудит» Зачепилівського районного БДЮТ

Керівник:Буланова Валентина Миколаївна, учитель Зачепилівського ліцею

Толоконцев Григорій Гнатовичнародився у селі Малий Орчик Костянтиноградського повіту Полтавської губернії (тепер Зачепилівського району Харківської області) 11 квітня 1909 року. Працював у місцевому колгоспі ковалем. На фронтах Великої Вітчизняної війни - з липня 1941 року, ідучи на фронт, залишив дружину Анастасію Романівну з двома дітьми – сином Іваном та дочкою Ганною.

Про його воєнні роки майже ніяких відомостей немає. Про цей період його життя можна довідатися тільки з нагородних листів.

У 1944 році у дім прийшла похоронка, у якій сповіщалося, що Толоконцев Григорій Гнатович пропав без вісті 13 липня. Та того разу сталася помилка – солдат вижив, продовжував воювати і навіть став кавалером трьох орденів Слави.

Перший орден отримав на початку квітня 1944 року за бої на річці Південний Буг. А вже у кінці квітня цього ж року командир 173-го гвардійського стрілецького полку 58-ї гвардійської стрілецької дивізії представляє його до другого ордена Слави. У лютому 1945 року гвардії сержанта Толоконцева представляють до нагородження черговим орденом Слави – 1-го ступеня. Але Указ Президії Верховної ради СРСР про нагородження Г. Г. Толоконцева орденом Слави було підписано 27 червня 1945 року, коли його вже не було серед живих – 14 лютого від тяжких ран він помер у госпіталі. Похований у м. Олава (Нижньоселезьке воєводство, Республіка Польща).

**УПАВ СОЛДАТ В БОЮ НЕРІВНІМ, ЩОБ ПІДВЕСТИСЯ НА ГРАНІТ…**

**Щеголяєва Аліна, Старіков Артем,**

учні 7,6 класів Артемівського навчально-виховного комплексу

«дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа

І-ІІІ ступенів» Печенізької районної ради Харківської області

Керівник: Щеголяєва В.В., вчитель початкових класів

Дана робота містить опис бойового шляху та подвигу учасників Великої Вітчизняної війни, яких поєднує відвага і самопожертва заради майбутнього: росіянина Семена Павла Івановича та героя-односельця Камишева Івана Павловича.

Автори наголошують на необхідності цікавитися подіями і досліджувати особистості героїв Другої Світової війни, що були звичайними людьми, але не пошкодували свого життя заради свободи і незалежності рідної України. Знання історії рідного краю, подвигів і вчинків людей, що увіковічили свої імена, виховує справжніх патріотів, які із гідністю готові захищати свою Батьківщину у будь-який час.

Нинішнє покоління має усвідомити, що героями не народжуються, ними стають, коли твоїм близьким, рідним, державі загрожує небезпека. Героїзм не знає кордонів, не визначений національністю, не має часових обмежень. Такі люди, як герой Великої Вітчизняної війни Камишев Іван Павлович та Семенов Павло Іванович, є серед нас, ми ними пишаємося, бо ми є гідними нащадками своїх предків.

**100-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ПОВНОГО КАВАЛЕРА ОРДЕНА СЛАВИ –   
ЯЦИНИ МИКИТИ ОМЕЛЯНОВИЧА**

**Янковська Наталя Тимофіївна,**

учитель математики, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, директор музею «Історія школи» Огульцівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Валківської районної ради Харківської області, керівник історико-краєзнавчого гуртка Валківського центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді Валківської районної ради Харківської області

Немає в Україні жодного міста чи села, яких би не зачепила чорним крилом Велика Вітчизняна війна. Жителі Огульців вписали в її історію немало славних сторінок. 651 огульчанин наближав час перемоги над фашистською Німеччиною, 320 з них загинули, а 325 держава нагородила орденами та медалями. І мова піде про одного з них.

В травні 2014 року в Огульцівській ЗОШ І-ІІІ ступенів відзначалося 100-річчя з дня народження Яцини Микити Омеляновича – повного кавалера ордена Слави. На святкування були запрошені гості: дружина його сина Марія Федорівна Яцина, почесна жителька села Огульців Столярова Майя Тимофіївна, Вільхівська Ляна Миколаївна, працівник Валківського краєзнавчого музею. Саме такі зустрічі і сприяють безсмертю героїв, а спілкування з родичами учасників воєн бентежать наші душі й серця. Недаремно існує вислів: «Хто помер, але не забутий, той безсмертний».

Яцина Микита Омелянович - учасник двох воєн: Радянсько-Фінляндської, та Великої Вітчизняної, розвідника дивізіону, кавалера ордена Слави, тобто нагородженого орденами Слави ІІІ,ІІ,І-го ступенів.

Звання кавалера ордена Слави прирівнюється до звання Героя Радянського Союзу. У нашому районі два кавалери ордена Слави.

Народився Микита Омелянович 28 травня 1914 року в с.Огульці в родині селянина, закінчив 6 класів Огульчанської трудової семирічки. Працював у Байрачанськомусадокомбінаті (1930-1932рр.), на заводі «Світло шахтаря» (1932-1935, 1940-1941). Служив у Червоній Армії, а точніше в робітничо-селянській Червоній Армії - з 1935 року, брав участь у радянсько-фінляндській війні 1939-1940 років.

З першого дня Великої Вітчизняної війни Микита Омелянович – на фронті. Служив розвідником управління дивізіону 293-го мінометного полку, який воював на 1-му Білоруському фронті.

Сержант Яцина 18.07.1944 в бою під м.Витична (Польща) воював в передових піхотних підрозділах під сильним вогнем ворога, тричі відновлював телефонний зв'язок командира дивізіону з батареями, за що 26.08.1944 нагороджений орденом Слави 3 ступеня.

02-03.02.1945 в боях під м.Франкфуртом-на-Одері, (Німеччина) командир розрахунку міномету Яцина М.О. замінив вибувшого зі строю старшого розвідника, очолив розвідгрупу і підартилерійським вогнем вів спостереження за ворогом, що дало можливість пізніше їх знищити. 04.02.1945 Яцина, не зважаючи на поранення, вчасно надав розвіддані, що дало можливість командуванню провести вдалі бойові операції. 23.03.1945 нагороджений орденом Слави 2 ступеня.

16-28.04.1945 в боях біля села Герсдорф (35 км. на південний схід від Берліну) старший розвідник Яцина першим ввірвався в траншею ворога, з автомата і гранатами знищив близько 10 гітлерівців. В наступних боях Яцина вів спостереження за ворогом, що дало можливість знищити 10 вогняних точок. 15.05.1946 нагороджений орденом Слави І ступеня.

За всю війну був тричі поранений.

За словами самого Микити Омеляновича, ордени Слави він отримав за форсування Вісли, Одеру та взяття Берліну. Крім орденів Слави нагороджений медалями «За відвагу», «За оборону Москви», а також «За взяття Берліну».

В 1945 році демобілізований. Повернувся в рідне село. Після війни працював на заводі «Світло Шахтаря» аж до виходу на пенсію по інвалідності. Мав 2-х синів Олександра 1939 та Миколу 1948року народження.Зі слів Марії Федорівни Яцини присутні на святі взнали, що сам Микита Омелянович, як і більшість ветеранів Великої Вітчизняної війни, був не щедрий на розповіді. Але, відмічаючи кожного року День Перемоги 9 травня, співав:

Выпьем за Родину

Нашу привольную,

Выпьем за тех,

Ктокомандовал ротою,

Ктозамерзал на снегу,

Кто в Ленинградпробирался болотами,

Глотку ломаяврагу.

Інколи прохоплювалися вислови, як розвідники брали «язика», потрапляли в засідку, а з очей стікала пекуча сльоза, коли згадував імена загиблих товаришів.

02.01.1964р. Микита Омелянович похований в с.Огульці. В 2014 році наш краєзнавець Столярова М.Т. допомогла гуртківцям віднайти його могилу. У день святкування 100-річчя Яцини М.Огуртківці та гості поклали квіти на могилу кавалера ордена Слави та побували біля будинку, в якому колись проживала його родина.

Розвідники завжди були першими. Тож зустріч, присвячена 100-річчю з дня народження Яцини М.О. – це перше свято з циклу шкільних заходів, присвячених 70-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

**НАПРЯМ «СТЕЖКИ ОПАЛЕНІ ВІЙНОЮ»**

**МІЙ ПРАДІД – ВЕТЕРАН ЯПОНСЬКОЇ ВІЙНИ**

**Ажніна Лілія,**

вихованка гуртка «Літературне краєзнавство» Зачепилівського районного

Будинку дитячої та юнацької творчості, учениця 8 класу Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів Зачепилівської районної ради Харківської області

Керівник: Чуб Тамара Миколаївна**,** вчитель Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів,

керівник гуртка «Літературне краєзнавство»

Травень - це пора, коли ми беремо в руки червоні, наче кров, гвоздики і йдемо, щоб віддати шану воїнам-визволителям: хтось іде, щоб подарувати квіти ветерану, хтось стоїть з ними біля меморіалу Пам'яті загиблим. А я зі своїми батьками їду в місто Комсомольське Старобешівського району Донецької області до нашого діда Івана Олександровича Єфімова, щоб подякувати йому за його мужність і любов до Батьківщини, до життя, за те, що він є, що вижив, незважаючи ні на що.

Народився мій прадід 11 липня 1927 році в Орловській області, в селі Калинівка Червонознаменного району. Дитинство його було безрадісним, і щоразу, коли він згадував про ті часи, його голос бринів печальними, повними болю нотками. Коли йому було 9 років, померла мама, а батько в 1937 році переїхав на Донбас разом з дітьми (у дідуся було ще троє братів - Костянтин, Федір та Серафим). Жили вони бідно. Старші брати і батько працювали в полі, піднімали колгосп, сільське господарство, а Івановим обов'язком були всі домашні клопоти. В 1941 році почалася Велика Вітчизняна війна. На фронт пішли Костянтин, Серафим і Федір. Через деякий час прийшли похоронки на Костянтина і Серафима. Федір повернувся з війни в званні офіцера і прожив до глибокої старості.

Війна наближалася до кінця. Ні мій прадід, ні його батько навіть не підозрювали, що вона в їхній родині ще довго відгукуватиметься страшною луною. Восени 1944 року мого прадіда призивають до армії. Він служив у Владивостоці. Через рік Японія розпочала війну проти Радянського Союзу. Єфімов Іван Олександрович, стрілець артилерійсько-десантного батальйону 1-го Далекосхідного фронту брав участь у Маньчжурській операції. Під час жорстоких боїв у місті Цицикар мій дід виявив неабияку хоробрість і відвагу, за що 9 серпня 1945 року був нагороджений медаллю «За відвагу». Війна з Японією тривала не довго, але за законами того часу мій прадід продовжував нести службу на Далекому Сході до 1951 року. Служба на східних кордонах нашої держави вимагала особливої пильності, мужності, витривалості. Іван Олександрович був нагороджений орденом Вітчизни ІІ ступеня та орденом «За мужність». Після війни, повернувшись додому, мій прадід займався мирною працею, нехай часом було важко, але жив він щасливо, а головне - мирно, без війни.

Мої рідні завжди з гордістю і якимось надзвичайним захопленням говорили про те, що наш дід Іван служив на дуже «рідкісній» війні. А якщо вдуматися, то це так. Ветеранів залишилося мало, а ветеранів Японсько-Радянської війни - ще менше. Кожного 9 Травня згадуються герої Великої Вітчизняної війни, а про героїв цієї війни всі чомусь мовчать. Можливо, тому, що ми всі про неї мало знаємо? Моя мама, запитуючи дідуся про те, які японці, схожі вони на фашистів, чим займався він на війні, завжди чекала захоплюючої і детальної розповіді, але кожен раз він відповідав, посміхаючись крізь сльози: «Нічого там хорошого не було. Було страшно». Ми всі здогадувалися, що з ним там, на війні, щось сталося, сталося з його душею, з його життям... Порівнюючи той час з подіями сьогоднішніх днів, мимоволі ловлю себе на думці: «Історія повторюється...» І хочеться запитати найголовніших людей на Землі: «Навіщо вам війни? Навіщо покалічені життя та долі? Навіщо сльози і страх? Гроші? Але гроші, «зароблені» на сльозах і крові, щастя не принесуть! Одумайтеся! Зупиніться!»

… Мого прадіда не стало минулої весни. (Наче доля його вберегла, щоб не бачив жахіття нової війни.) Але я буду пам'ятати його завжди, нехай зі слів мами і бабусі. Коли я виросту і в мене буде своя сім'я, діти, то і вони будуть знати, що їх ПРАПРАДІД - ГЕРОЙ ЯПОНСЬКОЇ ВІЙНИ 1945 РОКУ. Я пишаюся своїм прадідом!

**ЗВІЛЬНЕННЯ ДВОРІЧНОЇ**

**ВІД НІМЕЦЬКО-ФАШИСТСЬКИХ ЗАГАРБНИКІВ**

**Алєксєєва Євгенія,**

учениця 9 класу Мечниківського НВК Дворічанської районної ради

Керівник: Павленко М.В., вчитель географії та Харківщинознавства

Протягом 13-18 січня 1943 року 7-й кавалерійський корпус, який був у підпорядкуванні командуючого Воронезьким фронтом, перейшов у наступ у відповідності з поставленним завданням: 19 січня оволодів містом і залізничними станціями Валуйки і Уразове.

Саме з визволенням Валуйок була пов’язана одна історія, яку розповів Володимир Гордієнко.

Закінчувався 1942 рік. Фронт відкотився далеко на схід. На рідкість сувора зима товстою кригою скувала Оскіл. Ніби завмерла Дворічна, навколишні села. Фашисти лютували. Не лагодилась справа з доставкою на фронт людей, техніки, боєприпасів по магістралях Південної залізниці. Фашисти не встигали ліквідовувати наслідки численних аварій, несподіваних вибухів. І от новий сюрприз.

Морозної ночі в напрямку на Валуйки з Куп`янська вийшов поїзд спеціального призначення. Німці особливо охороняли його. Залізничники не знали часу відправлення потягу і навідь хто буде стояти за реверсом локомотива. Посилена охорона, засекреченість не були випадковістю. На Сталінградський фронт їхали офіцери-льотчики. Разом з ними відправлялось цінне військове майно, продовольство, техніка. Було наказано забезпечити потягу «зелену вулицю». На підвишіній швидкості проходив він одну зупинку за іншою. У вагоні першого класу гітлерівські аси різалися в карти, підстьобували шнапсом свої до краю напружені нерви. Не лише в небі, а й тут, на землі, їм не було спокою. І все ж ніхто з них, мабуть, не гадав, що останні хвилини їхнього життя відстукують невгамовні колеса вагонів.

Та й хто міг знати, що їх потяг пустили на зайняту колію, що на перегоні між станцією Тополі і роз’їздом Соловей в цю ніч вже стоїть, очікуюючи їх, інший потяг. Як два велетенських страховища, зіштовхнулися всією масою своїх тіл паровози, вхопивши один одного в сталеві обійми, і замертво звалились, тягнучи за собою уламки вагонів.

Робочий ритм на цій ділянці залізниці надовго порушився. Німецько-фашистським загарбникам було завдано відчутних втрат…

У наступні дні наші війська просувалися вперед і до 30.01.43 року вийшли на рубіж Борки-Кукуївка-Тополі. Вночі корпус здійснив марш і до ранку 31 січня був у районі Логачівка-Піски, маючи передовий загін в районі Другого Лиману, а також розвідку на рубежі Тавільжанка-Токарівка.

1 лютого 6-й Гвардійський кавалерійський корпус з 301-ю танковою бригадою, 37-ю стрілецькою бригадою, 288-м винищувально-протитанковим артилерійським полком, 388-м і 390-м окремими гвардійськими мінометними дивізіонами, 319-м зенітним артелирійським полком головними силами зосиредились в районі Орлівка-Миколаївка-Виноградне-Буденівка-Тавільжанка в готовності до наступу зранку 02.02.43 року у напрямку Дворічної. Виходячи із загального завдання штабу армії і загальної обстановки, командир корпусу вирішив до 3-ї години частину військ зосередити в районі Другий Лиман-Миколаївка в готовності до наступу в Південно-Західному напрямку на Дворічну.

11-а Гвардійська кавалерійська дивізія 02.02.43року до 3-ї години зосередилась в районі Другий Лиман-Петрівка-роз’їзд Гряниківка-Миколаївка в готовності до бойових дій у напрямку Кам’янка-Красне і Довгеньке-Кутьківка-Касянівна-Лозова-2-Лозова-1 і далі на Моначінівку-Гусинку.

83-я Гвардійська Уральська козача кавалерійська дивізія в ніч на 02.02.43 року рухалась за маршрутом Другий Лиман-Буденівка-Тавільжанка і до 22-ї години розташувалась на східній околиці Буденівки.

Передовий загін дивізії – ескадрон 258-го Гвардійського кавполку 11-ї Гвардійської кавдивізії, ескадрон 226-го Гвардійського кавполку 83-ї Гвардійської Уральської козачої кавдивізії – вели бої з противником силою роти піхоти, взводом автоматників з артмінбатареями, які обороняли Дворічну, перетворивши її у вузол опору.

Одержавши наказ форсувати Оскіл, 201-а танкова бригада 02.02.43 року мала вийти в район Дворічної на рубіж дальшого виконання завдання. Але місцевість, зайнята противником, мала перевагу на передньому краї його оборони…

Із матеріалів архіву Міністерства оборони СРСР відомо, що через Оскіл по льоду в районі Червоної Долини була споруджена переправа: справа від села – для колісних машин, зліва – для танків вагою 35 тонн. Взвод бойових машин 295-го танкового батальйону лейтенанта Сапарова атакував Дворічну з тилу. Потім перед ним було поставлено завдання о 18-й годині вийти на західну окраїну села, забезпечуючи форсування річки головними силами бригади.

Передовий загін в складі мотострілецького кулеметного батальйону, двох батарей 288-го винищувально-протитанкового артполку, виконуючи наказ, атакували противника з боку головної переправи, з півдня. Після короткого бою до 19-ї години вийшли на південно-західну окраїну Дворічної, знищивши в бою до 60-ти фашистських солдатів і офіцерів, дві гармати, один міномет, два кулемета.

Втрати наших військ: поранено два молодших командири, було знищено три танки, один з яких при форсуванні річки в районі переправи пішов під лід разом з екіпажем…

Вічна пам'ять героям!

**НЕЗАБУТНЯ, ОБПАЛЕНА ВІЙНОЮ, ЮНІСТЬ…**

**Білик Юлія,**

вихованка гуртка «Літературне краєзнавство» Зачепилівського районного

Будинку дитячої та юнацької творчості, учениця 9 класу Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів Зачепилівської районної ради Харківської області

Керівник**:** Чуб Тамара Миколаївна,вчитель Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів,

керівник гуртка «Літературне краєзнавство»

Немає в нашому селі жодної людини, яка б не знала Кирсу Марію Олексіївну. Адже все своє життя Марія Олексіївна працювала вчителькою, 10 років – директором школи. А для мене Марія Олексіївна – сусідка, дуже цікава співрозмовниця, на долю якої випало багато труднощів і випробувань. Адже її дитинство і юність були обпалені важкими роками становлення народного господарства, війни та післявоєнної відбудови країни. Дізнавшись про це, я попросила її поділитися своїми спогадами.

«Моєю маленькою Батьківщиною є село Новоселівка. Та в дитинстві не думалося, що в майбутньому стільки доведеться пережити. Найстрашніші дитячі згадки – про страшний голодомор 1933 року. У нашій сім’ї було 10 чоловік: дідусь, бабуся, батько, мати і шестеро дітей. Було тяжко виживати в такий важкий період життя. Дідусь помер ще восени 1932 р. Батько їздив на Кубань, обмінював різні речі на хліб. Привезе хлібину, розріже всім по шматку, а ми як за себе кинемо. Він через деякий час знову їде, дістає хоч якусь їжу. Але цього було мало.

Нарешті повіяло весною. Ми вже всі були пухлі, вилазили на подвір’я, рвали молодий спориш і їли. А за городом було озеро. Наша мама ходила туди, рвала очерет, приносила додому, і ми виїдали його м’якеньку середину. Найстарший брат Микита пішов у поле, навіяв зерна з соломи, наївся і там же помер. Почали й інші діти вмирати з голоду в селі. За травень 1933 р. померло у нашій сім'ї п’ятеро дітей та бабуся. Хоронили, де були місця, клали в одну яму по кілька чоловік.

У нас за городом було кладовище, там їх і поховали, як могли. З дітей я залишилась одна, хоч була пухла ще довго. А потім, як почала відходити, по ногах пішли глибокі гнилі рани, які залишилися на все життя. Коли в полі зібрали урожай, змололи жита, дали людям трохи борошна. Напекли селяни коржів, наїлися і від цього теж багато хто помер. А мама, як відтухла, цілий рік після роботи ходила на кладовище та голосила на все село. Люди говорили, що це Єфросинія голосить за своїми дітьми. Я восени пішла до школи і майже півроку ходила на милицях, так боліли ноги.

Страшне слово увірвалося в кожну душу - «війна». Це було 22 червня 1941 р. Всьому прийшов кінець: радощам, весіллям, бажанням, мріям, сподіванням. Ми чули, що десь ідуть бої, але ніколи не думали, що це дійде й до нас. А десь приблизно 15 вересня 1941 р. нас, підлітків, послали в с. Чернещину на горі розчищати місце для аеродрому. Ми там працювали, веселились, бігали. Увечері поверталися додому на підводі. Тільки доїхали до річки Орчик, як почули гул літака і страшний вибух. Нас розкидало з підводи в різні сторони. Це був німецький літак, який скинув бомбу на луках. Ми зі страхом ледве добралися додому. Ось я наяву тоді й побачила, що почалася війна і в нас. А через три дні опівдні на мотоциклах, машинах промчали німецькі солдати через наше село. Ми з мамою заховалися в якусь яму за хатою. Найменший братик Ваня, якому було всього два місяці, залишився в хаті у колисці, підвішеній до стелі. Як ми переживали, щоб нас не знайшли солдати, та щоб братик залишився живий.

Під окупацією німців наше село було 2 роки. Жителі стали замкнутішими, обережнішими. Серед своїх з’явилися зрадники, поліцаї, старости. Та молодість брала своє. Ми збиралися біля двору моєї подруги Наді Кардаш, бо клубу в селі не було, співали, веселились, але з’являлися два поліцаї і розганяли нас. Гумові батоги аж свистіли в повітрі. Ми швидко розбігалися, і якщо десь потім крадькома і збиралися, то вже тихенько.

На 12 травня 1942 року було заплановано вивіз молоді 1923 – 1925 років народження на примусові роботи до Німеччини з сіл Чернещина і Новоселівка.

Як же тоді буйно цвів бузок! Його пахощі розносилися по всьому селу. А соловейки витьохкували, аж заливалися піснями. Ми вже всі зібралися на краю села і чекали підвід з Чернещини. Раптом з’явився жандарм Краснік. Матері плакали, голосили, а він батогом як замахнувся, кінь став на диби, і всі порозбігалися в різні сторони. Та скоро повернулися, бо вже показалися перші підводи з Чернещини. Довгою колоною із 120 підвід з дівчатами і хлопцями рушили на Зачепилівку. Крик, плач супроводжував колону.

Наша підвода була другою ззаду, і ми з дівчатами посхоплювалися з неї і побігли степом в сторону Педашки. Вслід нам пролунали постріли, але ми вже були далеко. Ввечері добралися до радгоспу «Коржиха», до рідної тітки Настусі.

Там ми ховалися на горищі, а через 3 дні вирушили додому. Вночі ішли степом, через село Климівка. Пізно ввечері дійшли додому. Довго ховалися на горищі, а коли все стихло, пішли працювати. Але так було недовго. Знову почали ганятися за молоддю. Нас кілька чоловік вночі втекли в ліс і там ховалися, а на ранок мама прийшла до річки, почала гукати, щоб я поверталася додому, бо в заручники взяли батька. Знову нас забрали, а батьків повернули. Нас розмістили в Зачепилівці в приміщенні «Заготзерна», де ми просиділи 4 доби. Потім прийшов поїзд за молоддю. У нас, втікачів, були довідки, що ми працювали в радгоспі на жнивах (які нам дістав один поліцай), тому нас відпустили. У вересні 1943 р прийшли наші війська. Пам’ятаю той день: 18 вересня стало дуже тихо, ходив по селу есесівець і підпалював всі хати, сараї, усе збіжжя. І, очевидно, наш снайпер його застрелив, бо він довго лежав у рівчаку. У нас згоріла хата, сарай, сіно, клуня, погрібник. Ми з мамою вирішили погасити хоч хатні двері, щоб щось взяти, бо ми ховалися в окопі під грушею, і з їжі в нас була одна хлібина і помідори.

Я носила воду з колодязя, і раптом чую тупіт - за мною гнався есесівець з автоматом. Я швидко побігла до окопу, а він за мною. Тут були моя мама і троє маленьких діток. Мама впала на коліна, обіймала його ноги і просила, щоб не стріляв. Я притулила братика, якому було 2 роки, до себе і подумки прощалася з світом. Діти кричали, а він запитав: « Чей ребёнок?» Я відповіла, що мій. А він питає: «Сколько тебе лет?». Кажу: «16!» Він засміявся, підняв автомат і тричі вистрелив угору. Потім пішов через город, запитавши, скільки км. до Полтави (мабуть, саме туди зібрався тікати). Я зійшла в окоп, лягла і відчула, ніби в мене відірвалося серце. А на ранок в моїх косах з’явилось сиве пасмо... А того есесівця б і сьогодні впізнала, бо то була моя смерть. Надвечір прийшли наші війська. Ми гостили їх чим могли. Батько з фронту не часто слав листи. А 17 лютого 1945 р. загинув під Будапештом. Десь там і похований...»

**РОГАНЬ В РОКИ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ**

**Борисовський Матвій,**

учень 5 класу Роганської гімназії Харківської районної ради Харківської області

Керівник: Гливчак Надія Ігнатівна, вчитель історії

вищої категорії

Доля мого рідного селища дуже складна. Однією з найстрашніших сторінок літопису Рогані є Велика Вітчизняна війна. У роки війни селище чотири рази переходило «з рук у руки». 23 жовтня 1941 р. Рогань було окуповано німецькими загарбниками. Найкривавіщі та найжорстокіші бої тут, на підступах до одного з найбільших міс т країни, велися у 1943 році. В кінці лютого наші війська з боями взяли Харків і роганці радісно вітали своїх визволителів. Та вже в березні радянські війська відступали з величезним и втратами. В селище знову прийшли окупанти.

Остаточно Рогань було звільнено 13 серпня 1943 року, а в роганській землі назавжди лишились лежати бійці 48-ї Гвардійської стрілецької дивізії, яка входила до складу 57 армії, що звільняли Рогань. Воювали в лавах 57 армії і наші земляки – Кравченко І.С. та Коваленко О.М.

357 чоловік поховано в братській могилі на селищній площі ім. Орджонікідзе. Вже 50 років тут стоїть пам’ятник.

Дорогою ціною дісталась перемога нашому народу. Багато роганців пішли на фронт. На плечі жінок і дітей ліг важкий тягар майже цілодобової виснажливої роботи. І після війни було не до свят- в перші повоєнні роки орати приходилось коровами, а то й самим тягнути плуг.

528 роганців не повернулись додому з війни, їхні імена занесено в місцеву Книгу Пам’яті та викарбовано в пам’яті народній. Надійно. Назавжди. Навічно.

**ВІЙСЬКОВІ З’ЄДНАННЯ В ОБОРОНІ КРАСНОГРАДА**

**Бугаєнко Олексій,**

вихованець гуртка«Моделювання іграшок-сувенірів» Красноградського РЦДЮТ

Красноградської районної державної адміністрації Харківської області

Керівник :Бугаєнко Тетяна Олексіївна , керівник

гуртка «Моделювання іграшок-сувенірів»

У другій половині вересня однією з турбот командування Південного фронту стало збереження рівноваги на правому фланзі. 20 вересня, коли фронт бойових дій 38-ї армії Південно-Західного фонта відсунувся на лінію Полтава -Красноград, положення 6-ї армії було визнано небезпечним і командувач фронтом генерал-лейтенант Д. І. Рябишев і командувач 6-ю армією генерал-майор Р. Я. Малиновський стали приймати екстрені заходи по ліквідації загрози обходу.

20 вересня о 17 годині 295-а піхотна дивізія й підрозділи 13 танкової дивізії Вермахту вийшли на оборонні рубежіКраснограда. Зав’язався запеклий бій, що тривав п’ять годин. На той час в місті, окрімцивільногоополчення, наших військ не було. Захисники міста були знесилені та знекровлені настільки, що не могли продовжувати опиратися ворогові.

З 21 вересня штабом Південного фронту і штабом 6-ї армії була розвинена виняткова енергія у справі перекидання резервів з метою подовження (нарощування) лінії фронту по річці Оріль. На допомогу 28-ї кавалерійської дивізії була надана 26-а кавалерійська дивізія. Потім на автотранспорті і пішим порядком були перекинуті в найкоротший термін:

а) артучилище в район Краснограда до 23 вересня, відстань 180 км училищем пройдено за добу;

б) 270-я стрілецька дивізія (з 12-ї армії) в район Краснограда автотранспортом до 23 вересня; відстань понад 200 км пройдено за дві доби;

в) 275-а стрілецька дивізія

Так був здійснений контрманевр 6-ї армії проти угруповання наступальної 17 німецької армії, що виунулася в район Краснограду.

23 вересня командарм-6 отримав орієнтування від командуючого фронтом про майбутні задачі: силами 270, 275 і 255-ї стрілецьких дивізій, 26-ї, 28-ї кавалерійських дивізій, артучилища і 12-ї танкової бригади оволодіти Красноградом і виїхав зі своєї опергрупою (район Нового Павловська, 12 км на південний схід від Краснограда) для підготовки цього наступу.

Запеклі бої точилися вісім днів. Зранку 29 вересня війська вермахту перейшли у наступ. Почалися оборонні бої з метою стримання наступу військ вермахту в Харківському напрямку. Та вже з 2 жовтня знову почався наступ, спрямований на Харків.

У ході запеклих боїв воїни 6-ї, 38-й і 21-ї армій Південно-Західного фронту, проявляючи масовий героїзм і стійкість, призупинили натиск рвалися до Харкова ворога, забезпечивши час, необхідний для евакуації промислових підприємств міста, рухомого складу залізничного транспорту, установ, організацій, госпіталів населення.

Утримання цього рубежу оборони арміями Південно-Західного фронту дозволило значній кількості бійців і командирів зі складу частин і з'єднань, оточених у районі Києва, пробитися до своїх військ.

З виходом німецьких з'єднань і частин групи армій «Південь на харківський напрямок почався новий період бойових дій - період боїв безпосередньо на підступах до Харкова та Харківського промислового району.

**ТРАГЕДІЯ СЕЛА ШЛЯХОВЕ КЕГИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ**

**ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (ПЕРІОДУ 1943 РОКУ)**

**Виноградова Ганна,**

учениця 11 класу Піщанського навчально- виховного комплексу

( загальноосвітньої школи I – III ступенів – дошкільного навчального закладу )

Красноградської районної державної адміністрації Харківської області

Керівник: Єдикіна Людмила Василівна**,** вчитель історії

В умовах підвищення інтересу суспільства до долі своїх предків, актуальною залишається проблема невідомих героїв. Велике занепокоєння викликає факт наявності неврахованих жертв та причини їх існування під час Другої світової війни.

Під час проведення акції було вирішено основне завдання:

* висвітлено події початку 1943 року на території рідного краю: сторінка з історії с. Шляхове.

З метоюзацікавлення молодого покоління до вивчення сторінок історії періоду Великої Вітчизняної війни та висвітлення різних питань даного періоду, працює дитячий підрозділ громадської молодіжної пошукової організації «Фенікс - К». Нині живуть безліч людей, чиї рідні зникли, не залишивши жодної звісточки. Завданням нашої організації є відновлення зв’язку між рідними.

На мою думку, робота трохи приблизила нас до вирішення цього завдання, бо її результатом є перезаховання воїнів радянської армії та мирних жителів на території Кегичівського районів Харківської області.

Дана робота буде цікавою для всіх, хто захоплюється історією рідного краю, має на меті збереження культурних цінностей. У ній відображені реальні історії з життя людей, які полягли за наше життя. Сподіваюся, що матеріали роботи стануть в нагоді і допоможуть встановити імена безіменних героїв.

**НІМЕЦЬКА ОКУПАЦІЯ БОРІВЩИНИ**

**Вишнякова Аліна,**

член гуртка «Історичне краєзнавство» при Борівському БДЮТ

на базі Богуславської ЗОШ І-ІІІ ступенів, учениці 10 класу Богуславської ЗОШ І-ІІІ ступенів Борівського району Керівник: Літвінов Д.С., керівник гуртка, вчитель історії

Цього року вся європейська спільнота відзначає 70-ту річницю закінчення Другої світової війни. Для кого це перемога, для інших можливість жити по новому після повалення тоталітаризму та мілітаризму.

Жителі нашого району вже відзначили одну знакову подію в цьому році, для нас це 2 лютого – день Визволення Борівщини від німецько-фашистських загарбників. **До меморіального комплексу воїнам-визволителям у селищі Борова та селах району, щороку приходять вклонитися керівники району, депутати обласної та районної рад, представники громадських організацій, ветерани, молодь.** 7 місяців тривала окупація Борівщини. Весь цей час на території району діяв партизанський загін під керівництвом Павла Журавльова та Борівське підпілля. Крім партизанів і підпільників не можна не згадати і окремих патріотів. Наприклад, Сусанну Олександрівну Головіну. Будучи лікарем Борівської лікарні, вона врятувала десятки молодих людей від німецької неволі, видаючи їм довідки про вигадані хвороби. Щоб запобігти масовим вивезенням юнаків та дівчат до Німеччини, вона не побоялася оголосити район тифозним.

Взагалі в роки Другої світової війни воювати на фронт пішло 4207 борівчан, 3780 із них не повернулись додому. Близько 40 чоловік боролися в підпіллі, 78 мирних жителів загинули при бомбардуванні, 53 замучені на допитах. Майже півтори тисячі нагороджено орденами та медалями, а п’ятеро удостоєно звання Героя Радянського Союзу: Григорій Запорожченко, Володимир Біжко, Василь Колеснік, Віктор Сентюрін та Єгор Шутько. Матеріали акції за темою«Німецька окупація на Борівщині» присвячена вивченню основних подій часів окупаційного режиму на Борівщині в контексті «нового порядку» загарбників в Україні, зміни в адміністративно-територіальному устрої, соціальній сфері. Окремий розділ присвячено діяльності підпілля та партизан, а також на підтвердження тих подій, розповіді очевидців подій.

Минуло 70 років після закінчення найжорстокішої і кровопролитної війни. На жаль очевидці йдуть. Забуваються їхні розповіді. Бідніє історія яку неможливо прочитати в підручниках. Ця історія може бути страшною, несподіваною, що не звичною, суперечливою. Але це наша історія, наших предків, батьків, нашої країни. Вона варта того, що б її знали і пам'ятали. Серед таких свідчень, особливе місце займають розповіді «дітей війни». Прикладом найбільш яскравих свідчень є розповідь Гомона Михайла Лук’яновича, нашого співвітчизника, науковця, автора більш як 200 наукових праць, а в той же час ще дитиною, очевидець подій Другої світової війни.

**ПІД ГРІЗНИМ НЕБОМ ФРОНТОВИМ**

**Дараган Еліна**,

учениця 9-В класуВалківського ліцею ім.О.Масельського,

член гуртка «Юні музеєзнавці»Валківського районного ЦТКЕУМ

Валківської районної ради Харківської області.

Керівник: Губська Наталія Віталіївна,вчитель історії, спеціаліст І категорії,

керівник гуртка «Юні музеєзнавці» Валківського районного ЦТКЕУМ

Валківської районної ради Харківської області.

Учнями нашого ліцею, зокрема членами Ради Зразкового музею бойової слави та гуртка "Юні музеєзнавці, постійно ведеться пошукова робота. Одним із напрямків роботи є встановлення прізвищ та пошук біографічної інформації про вчителів, що після Перемоги над німецько-фашистськими загарбниками повернулися у рідні села та міста, отримала педагогічну освіту і почали відновлювати навчання для дітлахів, насамперед у нашому рідному місті. Важкий тягар ліг на плечі цих фронтовиків, бо відновлювати приходилось не лише освіту, а й власне, будівлі, в яких можна було проводити навчання.

Великою підмогою у зборі інформації для нас є ті люди, які знали наших вчителів-ветеранів особисто: колеги, учні, сусіди і, навіть, керівництво. Ось спогад колишнього працівника відділу освіти, Почесного голови ветеранської організації працівників освіти Валківської райдержадміністрації, нині, на жаль, вже покійної Галини Назарівни Беспутної :

"Серед наших земляків-фронтовиків – піхотинців, мінометників, артилеристів, танкістів, розвідників Дмитро Трохимович Троцький вирізняється рідкістю своєї воєнної спеціальності. Старшим сержантом-механіком винищувального авіаполку пройшов він Велику Вітчизняну від першого до останнього дня.

Родом Дмитро Трохимович з Кирило-Ананіївки, що на Полтавщині. Там же по закінченні місцевої семирічки здобув спеціальність учителя початкових класів. Звідти 1939 року пішов на строкову службу до армії, де й застала його війна.

Як і в тисяч наших бійців, нелегким був фронтовий шлях Д.Т. Троцького. Зазнав на ньому і тяжкого відступу перших воєнних місяців, і виснажливих оборонних боїв під Сталінградом, пекучої спеки і лютих морозів, жорстоких ворожих бомбувань і обстрілів, постійних передислокацій підрозділу.

Та найважчим було не це, а, як справедливо і влучно сказав герой проникливого фільму про воєнних льотчиків «У бій ідуть тільки старики»: «Найважче в нашій професії – чекати». Не злічити тих годин, які проводили техніки в напруженому очікуванні повернення з бою товаришів, впізнаючи ще здалеку за гулом моторів своїх підопічних. І найстрашніше, що випадало на долю механіка – було не дочекатися свого літака…

Випало і Дмитру Трохимовичу зазнати болю втрат – війна є війна. Але ніколи не траплялося такого, щоб у повітряній сутичці технічно підвела льотчика підготовлена сержантом Троцьким машина. Тому й цінували його на вагу золота, бо на техніці знався блискуче, міг усунути будь-яку несправність і, якщо брався за пошкоджений літак, неодмінно повертав його в стрій. У цьому особистий внесок у Перемогу, відзначений орденом Червоної Зірки, медалями «За оборону Сталінграда», «За визволення Бєлграда», «За взяття Будапешта».

По війні повернувся Дмитро Трохимович додому, до своєї давньої мрії — нести дітям знання. 1949 року закінчив Харківський педагогічний інститут, працював директором школи, в якій і сам колись навчався. А з 1961року проживав на Валківщині. Викладав у школах району історію, опісля тривалий час був методистом райметодкабінету.

Ми, колеги Дмитра Трохимовича, знали його як розумну, дуже відповідальну людину, захопленого, глибоко ерудованого історика, талановитого, досвідченого педагога, уважного і доброзичливого до молодих освітян".

Час лине швидко, і таку величну дату, як 70 років з дня Великої Перемоги, ми відзначаємо вже без багатьох справжніх ветеранів. Йдуть у вічність минулі покоління і зберегти пам'ять про тих, завдяки кому ми взагалі живемо на цьому світі є нашим святим обов'язком.

**Війна - це сум, і жаль, і муки…**

**Дегтярьова Владислава, Самойленко Анастасія**

члени гуртка «Фольклорно-етнографічне краєзнавство»

Куп’янського навчально-виховного комплексу

№ 2 Куп’янської міської ради Харківської області

Керівник: Мороз Тамара Степанівна,

учитель української мови та літератури,учитель вищої категорії

Давно відомо, що корисно для кожного згадувати історію рідної землі. Щоправда, доводиться давати нову оцінку тим чи іншим подіям. Та найкращим є детальне вивчення подій, в яких вирішувалась доля поколінь, всього людства. Наш Куп’янськ не обминула крута історична доля. У Велику Вітчизняну війну місто опинилося на рубежі кровопролитних битв.

Відстань майже 70 років відділяє Куп’янськ від одного з найтрагічніших у його історії часів. Ніколи наше місто не піддавалося такому спустошенню, як у воєнні 1941-1943 роки. Ніколи не втрачало стільки своїх жителів, як у роки  Великої Вітчизняної війни.

Ця відстань вражає величиною, змушує переглянути підвалини пам’яті, озирнути перебіг тих грізних подій.

24 червня 1942 р. частини 6-і німецької армії захопили Куп’янськ. В оборонних боях за Куп’янськ радянські воїни чесно, мужньо і відважно виконували свій обов’язок. Це знайшло своє відображення в різних документальних і літературних джерелах. Письменник Костянтин Симонов у книзі «Солдатами не народжуються» описує такий епізод. Під Сталінградом ведуть розмову Синцов, Левашов, Гурський. Левашов каже: «Так, на все тепер люди йдуть… І завжди, між іншим, ішли. Пам’ятаю, влітку під Куп’янськом у нас єфрейтор Аксюта був, кулеметник. Йому в бою ногу нижче коліна відірвало, на клапті обвисла. Так він сам дотягнувся й відрізав, щоб не заважала, і за кулеметом зостався, кров’ю  спливаючи! При моїх очах було, хтось розповів би – не повірив! Ну скажіть, яка ще мужність повинна бути в людини? Чого ще можна від неї вимагати? А втім все одно відступали. Як це сполучити? Хіба солдат у цьому винен?»

         Так, солдат ні в чому не був винний. Просто на той час ворог був сильніший. Командуючи 38-ю армією К.С.Москаленко згодом так характеризував ті подій: «З 22 по 26 червня тільки воїни 38-ї армії знищили тисячі фашистських солдатів і офіцерів, 218 ворожих танків, велику кількість гармат, кулеметів і мінометів і збили п’ять літаків.» І далі: «Звичайно, 38-а армія зазнала чималих втрат у боях під Куп’янськом. Але, незважаючи на запеклий характер боїв, що точилися між Сіверським Дінцем і Осколом, вона зуміла зберегти свої основні сили, які й зайняли оборону на нових рубежах».

         Зберегти основні сили вдалося, але і втрати, особливо в людях, взятих у полон, були відчутними. Ось що з цього приводу писав Вільгельм Адам – колишній начальник управління кадрів 6-ї німецької армії, оцінюючи події: «13 червня був нанесений удар на Вовчанськ, який одержав найменування операція «Вільгельм» і 22 червня удар на Куп’янськ спільно з 3-м танковим корпусом, який потім залишився в підпорядкуванні 6-ї армії. Протягом кількох днів оточені зꞌєднання були розбиті. Повз німецькі війська, що рахувались на нові висхідні позиції, продефілювало 20 тисяч полонених у наш тил».

         224 доби знаходився Куп’янськ в окупації. 224 доби – сліз, знущання і смерті.

Перед відступом, вночі, з 1-го на 2-ге лютого 1943 р., в кожну хату поселили німців на ночівлю (їх передній край). В хату, де мешкала родина Ківшарів, поселили сімнадцять солдат. Вся родина була одягнена по-зимовому, а німці внесли сіно й на підлозі лягли спати, залишивши чергувати біля печі одного з солдат. Десь біля години ночі хтось з вартових німців прогрюкав у вікно і підняв тривогу. Всі німці схопились, взяли свою зброю й вибігли на вулицю, де звідусіль лунали вигуки «фарен нах Куп’янськ, русіш». В момент, коли німці одягались, відбулась курйозна подія. В хаті була чавунна піч, яка топилась вугіллям. Німці сушили біля неї своє взуття, а командир відділення був взутий у валянки, оббиті шкірою. Днювальний наказав господині оселі досипати вугілля, оскільки воно все погоріло. Піч розжарилась і шкіра на валянках побрижилась. Коли почулися сигнали тривоги, один з фашистів схопився й почав взувати валянки, а вони не лізуть на ногу, він цими валянками почав бити днювального по обличчю. Але тривога є тривога – німець через силу, на босоніж, взув ці валянки і, шкандибаючи, побіг доганяти своїх.

За три дні до звільнення села від німців сюди була направлена команда фашистів, яка мобілізувала всіх чоловіків для відправки на роботу в Німеччину. Робилося це просто. Німці йшли селом разом зі зрадниками, які на пальцях показували, скільки чоловіків у хаті. В хату заходив озброєний автоматом німець і давав команду: п’ять хвилин на збори і, вже під конвоєм, чоловіків виводили на вулицю, відправляли на Захід в Німеччину.

- Оборонні та визвольні бої на Куп’янщині, як у краплині роси, віддзеркалили всю картину Великої Вітчизняної війни. Куп’янчанам довелося бути свідками відступання частин під ударами сильного ворога, і пережити страхіття гітлерівської окупації, і відчути радість визволення від неї.

У місті й районі в час воєнного лихоліття мало залишилося сімей, з яких би фронт не вирвав для своїх жорстоких і безжальних потреб де одного, а часто й двох, трьох і більше мирних трударів. Розстріл мирних куп’янчан на Крейдяний горі ввійшов в історію міста смутком, слізьми і вічним болем.

         Беззахисна мати з дитям стояла перед дулом німецького автомата в глибокім яру над ямою… Навколо – холодна глина і глумливі лиця німецьких солдатів. Дитя з острахом обвило материну шию. Мати в розпачі пригорнула, втішала дитя, щоб зажмурило очі, не плакало… Не відає наш батько, що люті вороги діють з нами… Не бійся, дитя, скоро все мине… Моє ти недоросле, недогодоване… Пролунали постріли. Крізь морок смерті мати відчула, як здригнулося дитя. Навіки погас білий світ. Тяжка глина накрила матір з дитям.

         Німецькі солдати поставили гвинтівки, закурили, гомоніли, сміялися, дивилися, як люди в ямі мучаться, корчаться, кидаються та стогнуть.

         Люди ліс рубали, ішли по глину, гнали череду, стояли над яром, бачили як в могилі земля ворушилася, чули, як стогнала земля…

         Сімдесят одна людина загинула від свавільної руки німецького розбійника біля Крейдяної гори в яру. А в Куп’янську не одна така могила.  За що їх стріляно? Що вдіяло немовля?.. За що вбито старого часового майстра, чесного трудівника Фліта? Кравця Ткаченка? Старикову? Залізничника Садовського, робітницю Берестову? Рядових мирних трудівників? За що їм дротом руки в’язали, били, катували, знущалися, мучили, живцем у могилу закопували?

То ж схилимо голови перед пам’яттю наших загиблих земляків. Вічна пам'ять героям…

**Широка дорога долі ветерана війни і праці –**

**відданого сина Зачепилівського краю А.Г. Чайки**

**Донцова Дар’я,**

учениця 11-Б класу Зачепилівського ліцею

Зачепилівської районної ради Харківської області

Керівник:Омельченко Лідія Яківна**,** учитель історії

Дана робота – спроба побачити війну очима молодого покоління. Чайка Андрій Григорович – учасник бойових дій, що в період з 1941 по 1945 рік захищав землі нашої країни від ворожої навали.

Автор роботи фактично однолітка того Андрія Чайки, який зі шкільних лав пішов боронити свою Батьківщину – відтворює власні враження, які виникли після розповіді його доньки про воєнні роки батька як свідка й учасника. Це і осмислення, усвідомлення того, що пам’ять про шлях до Перемоги не повинна мати термінів давності, що героїчний дух переможців-ветеранів не можна втрачати нинішнім поколінням, що кожен з нас, не дивлячись на вік чи стать, переборюючи власний біль, в разу необхідності вчинить так, як герой даних спогадів.

**СТЕЖКИ ОПАЛЕНІ ВІЙНОЮ**

**Думіндяк Іванна, Зульфігарова Ельнара,**

учениці 9-А класу Ізюмської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2

Ізюмської міської ради Харківської області

Керівник: Деркач Є.Ю., вчитель історії та правознавства

Велика ВітчизнянаВійна – цевеличезна рана в людськихсерцях. Почаласяця страшна трагедіядвадцять другого червнятисячадев’ятсот сорок першого року, а закінчиласятільки через чотири роки, через чотириважких року – дев’ятоготравнятисячадев’ятсот сорок п’ятого року.

Цебуланайбільшавійна за всю історіюлюдства. Величезнакількість людей загинуло в ційвійні. Жахливоподумати, що в ційтрагедії брали участь нашіоднолітки – дітитринадцяти-четирнадцятироків. Люди віддавалисвоїжиття за долю своєїБатьківщини, за своїхтоваришів. Навітьмістах, яківистояли весь натиск гітлерівськоїармії, присвоїлизваннягероїв.

Дужебагатовитерпівукраїнський народ у цічотири роки. Люди витримували мороз, холод, голод, ворожібомбардування, не спали, ночували на вуліці.

Земля Ізюмщини неодноразово випробувала на собі вест тягар воєнних лихоліть. З часів татарської навали, козацької слави, гусарської доблесті наші земляки несли нелегку військову службу. Але найстрашніші, найкривавіші вогняні навали пройшлися по нашій землі під час ІІ світової війни. Події тієї війни залишали незгладимий слід в історії краю, увічнювали імена героїв і приносили численні жертви і страждання людям.

Чи стануть події на нашій землі такі ж відомі, як Сталінградська і Курська битви, блокада Ленінграда, оборона Севастополя? … Залежить тільки від нас.

**ВИВЧЕННЯ БОЙОВОГО ШЛЯХУ ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН І ФОРМУВАНЬ, ЯКІ ОБОРОНЯЛИ ЧИ ВИЗВОЛЯЛИ МІСТА, СЕЛА, РАЙОНИ ВІД НІМЕЦЬКИХ ОКУПАНТІВ**

**Єхало Андрій**, **Носакова Ярослава**,

учні 6-А класу Ізюмської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №10

Ізюмської міської ради Харківської області

Керівник: Лаврова Світлана Валеріївна, заступник директора з виховної роботи

Дана робота розкриває тему за напрямком «Стежки опалені війною» такого змісту: вивчення бойового шляху військових частин і формувань, які обороняли та визволяли міста, села, райони від німецьких окупантів.

Автори роботи дослідили чималий пласт матеріалів про події того часу. Поштовхом до написання роботи стало знайомство учнів з пам’ятним знаком «Визволителям Ізюмщини від вдячних нащадків», який встановлено на центральній алеї міського парку в 1994 році на вшанування пам’яті воїнів 267-ої стрілецької дивізії, 106 мотострілецької бригади І гвардійської армії та відвідання міського краєзнавчого музею. Робота складається з даних положень:

* В 1942 році наша країна знов зазнала суворих іспитів;
* суперечливе висловлення Верховного Головнокомандувача;
* катастрофічний провал Харківської операції;
* формування 267-ої стрілецької дивізії;
* початок операції за звільнення Донбасу;
* звільнення м. Сватове;
* Капитолівка – своєрідний плацдарм для звільнення Ізюма;
* Ізюм – центральний пункт в ході зимової та весняної кампанії;
* дії 267-ої стрілецької дивізії на різних фронтах;
* похідне положення дивізії для наступу з Північної частини Кримського півострова;
* присвоєння 267-ій стрілецькій дивізії назви «Сиваська»;
* штурм Сапун-гори та нагородження 267-ої Сиваської стрілецької дивізії Орденом Червоного Прапора та Орденом Суворова ІІ ступеню;
* вихід 267-ої Сиваської стрілецької дивізії у складі І Прибалтійського фронту до Балтійського моря;
* останній бій дивізії;
* розформування 267-ої Сиваської Червоного Прапора Ордена Суворова ІІ ступеню стрілецької дивізії;
* бойові заслуги бійців геройської 267-ої Сиваської Червоного Прапора Ордена Суворова ІІ ступеню стрілецької дивізії.

**Нечипоренко Микола Гаврилович – Герой Радянського Союзу**

**Заблоцький В’ячеслав,**

учень 8-А класу Зачепилівського ліцею

Зачепилівської районної ради Харківської області

Керівник: Падалка Віталій Леонідович, практичний психолог

Народився М.Г.Нечипоренко 6 грудня 1896 року в селі Миколаївка Зачепилівської волості Костянтиноградського повіту Харківської губернії в родині селянина. Українець. Нелегким було його дитинство і юнацькі роки. З 1912 по 1914 рік батракував у куркулів. З 1915 року став рядовим 23 артилерійської бригади Південно-Західного фронту.

З 1918 року він боєць першого Костянтиноградського загону, червоноармієць 15, 55, 414 полків. З 1926 року обирався головою Бердянського сільського споживчого товариства, головою виконкому Бердянської сільської Ради депутатів трудящих, головою колгоспу «Червоний Жовтень». Працював дільничим інспектором Красноградського заготзерно, а з 1933 по 1934 рік очолював колгосп ім. Орджонікідзе. З 1934 по 1941 рік був головою та заступником голови виконкому Бердянської сільської Ради, потім знову обирався головою колгоспу «Червоний Жовтень», працював обліковцем тракторної бригади.

З 1941 по 1945 рік – учасник Великої Вітчизняної війни. Воював на Південно-Західному, Сталінградському, Західному, Ленінградському та 2-му Українському фронтах.

У серпні 1941 року його призвали в Червону Армію, проходив службу рядовим на посаді гарматного номера, заряджаючого, навідника гармати в 260-му гвардійському гарматному артилерійському полку 17-ої гвардійської гарматної артилерійської бригади 2-го Українського фронту.

Особливо відзначився у вуличних боях в Будапешті. 28 грудня 1944 року під вогнем ворога підібравшись до гармати, сам відкрив вогонь та знищив вогневу точку. 9 січня 1945 року батарея підтримувала наступ стрілецького батальйону. Під артилерійським вогнем ворога стрілки залягли. М.Г.Нечипоренко розвідав місце знаходження гармати ворога та повернувшись до своєї гармати, влучним вогнем знищив дві німецькі гармати. 12 січня. коли вибув зі строю командир взводу, Н.Г.Нечипоренко прийняв на себе командування і керував вогнем. Будучи пораненим, продовжив виконувати бойове завдання.

В післявоєнні роки працював полеводом, потім головою, заступником голови колгоспу «Червоний Жовтень», завідуючим конефермою, обліковцем тракторної бригади, очолював бригаду по боротьбі з шкідниками сільськогосподарських культур.

Батьківщина високо оцінила мужність і відвагу М.Г.Нечипоренка у Великій Вітчизняній війні присвоївши йому звання Героя Радянського Союзу (15.05.1946), нагородивши орденами Леніна (15.05.1946) та «Червоної Зірки», медалями «За відвагу» (18.07.1944), «За оборону Сталінграда» (10.12.1943), «За взяття Будапешта» (15.04.1947), «За взяття Відня» (10.05.1947), «За перемогу над Німеччиною у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.», «50 років Збройних Сил СРСР» (23.02.1968), «За доблесну працю. В ознаменування 100 – річчя з дня народження В.І.Леніна» (13.04.1970).

26 травня 1975 року після тяжкої і тривалої хвороби помер М.Г.Нечипоренко, член КПРС, славний син радянського народу, почесний колгоспник колгоспу «Червоний Жовтень».

**ЗАМОК П’ЯТИ ШЛЯХІВ**

**Іллющенко Ольга Степанівна,**

**Губська Наталія Віталіївна**,

вчителі історії та члени ради Зразкового музею бойової слави

Валківського ліцею ім.О.Масельського,

Валківської районної ради Харківської області

Готуючи Бєлгородсько-Харківську наступальну операцію, влітку 1943 року радянське командування планувало завдати фронтальний удар суміжними флангами Воронезького і Степового фронтів у напрямку Богодухів-Валки. В ході цієї операції 7 серпня було звільнено місто Богодухів. А 11 серпня наші танкісти увійшли в село Високопілля. Наступ продовжувався у напрямку Харків-Перекіп-Левендалівка.

Кілька разів протягом першої половини серпня переходило з рук в руки село Високопілля, де відбувалися жорстокі танкові сутички наших військ з дивізіями резерву противника «Мертва голова» і «Вікінг». Однак друга спроба визволення району теж виявилася невдалою. Бійці Першої танкової армії генерала М.Є. Катукова не зуміли виконати наказ перерізати залізницю й шосейку Харків-Полтава, щоб на кінець 12 серпня, оволодівши Чутовим і Кочубеївкою, вийти до Полтави й Карлівки. Сили наших танкових військ були розсіяні по широкому фронту між Мерефою і Богодуховим, і через це більш як на місяць було відтерміноване в часі звільнення міста і району.

Найважливішим стратегічним пунктом в системі оборони німців стало місто Валки. Розташоване в центрі схрещення п'яти упорядкованих доріг, воно, за висловом військового кореспондента газети «Правда» Бориса Полєвого, стало ніби замком, що замикав ці п'ять ґрунтових шляхів - на Харків, Полтаву, на Красноград, на важливу залізничну станцію Ков'яги і до Нової Водолаги «Валки - це замок, що замикає шлях на захід, до Дніпра. Хто володіє Валками, той дійсно тримає, в руках рух по цих упорядкованих шляхах», - писав він у газеті «Правда» 17 вересня 1943 р. Після Харкова Валки стали найбільш укріпленим ворожим рубежем на шляху до Полтави і Киє­ва. В експозиції нашого музею є передрук статті Б.Полєвого про рідні Валки.

Командуючий Степовим фронтом генерал І.С. Конєв у своїй книзі «Записки командуючого фронтом» писав: «річка Мжа і її обривисті береги спри­яли організації сильної оборони. Спішно рилися окопи повного профілю, створювалися бліндажі, споруджувалися доти і вогневі точки. Сапери ворога обплутували ці позиції ко­лючим дротом, мінували дороги, влаштовували протитанкові пастки.

Сюди фашисти підтягли моторизовані полки гренадерів, сильну артилерію. Ціною великих втрат німці продовжували утримувати Мжинський рубіж. У кількох місцях були зібрані ударні кулаки для контратак проти навального наступу наших військ».

Наступ на Валки проходив із двох боків: з північно-західного (Перекіп)- 53-а армія генерала І.М. Манагарова та перший механізований корпус генерала М.Д. Соломатіна та з північного сходу - 107-а стрілецька дивізія генерал-майора П.М. Бежка. Як результат, 11 вересня були звільнені Велика Лихівка, Шарівка, Черемушна, а наступного дня - Литвинівка.

Близько 10 стрілецьких дивізій з різних боків дружно вдарили по Валках. Той же Борис Полєвой так описував бої під Валками, свідком яких був сам: «Біля Валок і на лівому фланзі Мжинського рубежа контратаки відзначалися особливою жорстокістю. Кожна з них коштувала фашистам сотень життів, значної маси техніки. Але в гітлерівців був наказ: щоб там не було, утримувати Мжу і не здавати Валок. І вони контратакували, не рахуючись ні з якими втратами. Щоб уявити собі силу тутешніх боїв, досить сказати, що одна наша частина за добу відбила 14 підтриманих танками контратак і перемогла в них 700 фашистів; друга ча­стина за 8 годин відбила 5 контратак, які відбивалися з підтримкою танків і самохідних гармат, знищивши при цьо­му 400 гітлерівських піхотинців і гренадерів, 4 танки і 2 самохідні гармати».

"Майже п'ять днів після Литвинівки ми не могли прорватися у місто. Якихось 2-3 кілометри, а бої тривають майже за кожен сантиметр"- саме так колись давно нашим учням розповідали ветерани-журавльовці подружжя Супрунів Олена Олексіївна та Василь Володимирович. "Те, що місто бачили як на долоні", - говорили ветерани, - " і не могли у нього увійти - збивало з ніг. Розуміння, що нас там чекають, чекають нашої допомоги - дуже підтримувало".

Тож зрозуміло, що першими до Валок увірвалися сапе­ри 327-го окремого саперного батальйону під командуванням підпол­ковника Івана Андріановича Журавльова. Вони зробили проходи в мінних полях та під шаленим вогнем против­ника спорудили два мости через річку.

16 вересня передові частини Радянської Армії під прикриттям ночі в багатьох місцях прорвали оборону во­рога, нависла загроза оточення його укріплень. Але фашисти ще тримали­ся. Вранці вони, зосередивши в гли­бині своїх укріплень велику масу ар­тилерії, обрушили на наші частини вогонь десятків гармат. Та у відповідь упевнено заговорила й наша артилерія. Ця дуель тривала майже увесь день. Громити ворожі укріплення до­помагала авіація, пробивалася вперед піхота. А надвечір 16 вересня наші рідні Валки були остаточно звільнені від окупантів. Звільнення ж району закінчилося 18 вересня зі звільненням с.Сидоренкове.

Після визволення Валківщини передові частини Червоної Армії, звільняю­чи все нові й нові території, рушили до Дніпра...

**ДІЯЛЬНІСТЬ СПІВРОБІТНИКІВ ХАРКІВСЬКОГО**

**УНІВЕРСИТЕТУ В ЕВАКУАЦІЇ У КЗИЛ-ОРДІ**

**Кайда Дар’я,**

учениця 10-Б класу Харківської гімназії №163

Харківської міської ради Харківської області

Керівник: Дейко Ірина Олександрівна, учитель історії

В історії нашого краю багато героїчних і трагічних сторінок. Одна з них – Велика Вітчизняна війна. У справу розгрому гітлерівських загарбників гідний внесок зробили i харків’яни, зокрема університетське товариство. На фронтах Великої Вітчизняної війни, в тилу ворога, в евакуації вони не припиняли культурного та наукового життя, забезпечуючи та наближаючи Перемогу власною відданістю Батьківщині та невтомною працею.

Війна вимагала оперативної перебудови всієї навчальної роботи. Наприкінці вересня 1941 р. Рада з евакуації при РНК СРСР і Всесоюзний Комітет у справах вищої школи при РНК СРСР визначили місце евакуації Харківського університету – місто Кзил-Орда. Це був обласний центр Кзил-Ординської області Казахської радянської соціалістичної республіки.

Разом із харків’янами в евакуацію вирушила група викладачів і студентів Київського державного університету.

У перші дні після прибуття до Кзил-Орди наприкінці жовтня 1941 р. деякі викладачі Харківського університету були направлені на роботу в міські середні і неповні середні школи, в місцевий педагогічний інститут. Вкрай гострою була житлова проблема як для викладачів, так і для студентів. Частина студентів була розселена в приміських колгоспах і радгоспах, в яких вони залучалася до сільськогосподарських робіт.

Наказом ректора О.В. Сазонова від 10 грудня 1941 р. університет відновив роботу у складі п’яти факультетів: історичного, філологічного, фізико-математичного, хімічного і біологічного. Заняття вели 70 викладачів. Було сформовано 28 академічних груп, у яких налічувався 131 студент.

З 23 лютого 1942 р. на базі тимчасово об’єднаних Харківського і Київського університетів почав функціонувати ОУДУ, ректором якого був призначений О.М. Русько, який до цього часу був ректором Київського університету; проректором з навчальної роботи – О.В. Сазонов, з наукової роботи – Й.Н. Кравець, обидва – працівники Харківського університету. Професорсько-викладацький склад ОУДУ налічував 83 особи, у тому числі 5 професорів, докторів наук, 28 доцентів, кандидатів наук. Тільки за 1942-1944 роки об’єднаний університет випустив понад 260 спеціалістів. До кінця 1942 р. в університеті навчалося близько 500 чоловік.

Навчальний процес в університеті відбувався в умовах перебудови навчальних планів відповідно до військового часу. Термін навчання в педагогічних вузах скорочувався з 4 до 3 років при збільшенні щотижневих занять з 36 до 42–45 годин. На екзаменаційну сесію виносилося 6–8 іспитів і 4–6 заліків. П’ятирічний термін навчання було відновлено з 1 вересня 1942 р.

Долаючи великі труднощі, колектив університету поступово налагоджував навчальний процес, забезпечував підготовку висококваліфікованих кадрів. За період перебування в Кзил-Орді ОУДУ підготував 263 фахівці, з них 160 філологів, 43 історики, 20 фізиків і математиків, 22 хіміки і 18 біологів.

Велику навчальну і виховну роботу серед студентів проводили співробітники історичного, особливо філологічного, факультетів, контингент якого був найбільш чисельним. Філологи працювали в місцевому педагогічному інституті, брали активну участь в агітаційно-пропагандистських заходах. Вони підготували цикл лекцій про гуманізм радянської літератури та боротьбу проти фашистської ідеології. Доцент М.П. Легавка, наприклад, виступав перед трудящими міста й області з лекціями: «М. Горький – публіцист у боротьбі проти фашизму», «М. Горький – письменник-гуманіст», доцент В.Н. Кнейчер – «Народна творчість у дні Великої Вітчизняної війни», доцент С.М. Шаховський пропагував творчість радянських письменників-фронтовиків. Філологи університету проводили семінари для редакторів районних газет області. У місцевій пресі вони опублікували понад 30 статей.

З чисельними лекціями перед трудящими виступали співробітники інших факультетів університету. Викладачі-суспільствознавці ОУДУ надавали допомогу Кзил-Ординському міськкому партії в проведенні семінарів пропагандистів, вони були керівниками гуртків і шкіл з вивчення марксистсько-ленінської філософії і політекономії на підприємствах і в установах.

В евакуації професори і викладачі університету надавали навчально-методичну допомогу викладачам місцевих шкіл та навчальних закладів міста й області. Науковці брали участь у засіданнях методичних об’єднань учителів середніх шкіл, у розробці навчальних програм, читали лекції, в тому числі з культурно-просвітницької тематики, для педагогів і населення міста.

Після визволення східних районів України постало питання про подолання величезних руйнувань, які завдав ворог економіці і культурі. Вживалися екстрені заходи щодо відродження системи народної освіти і культури. Науковцями університету розроблялися програми і навчальні плани, готувалися підручники і посібники для шкіл на території УРСР, що звільнялася від фашистів. Так у період перебування у Кзил-Орді доцент С.М. Шаховський підготував до друку четверте видання підручника української радянської літератури для вузів.

23 серпня 1943 р. був звільнений від фашистів Харків. Розпочалася підготовча робота до реевакуації університету до рідного міста. Планувалося продовжувати заняття ОУДУ в Кзил-Орді до закінчення 1943–1944 навчального року.

Отже, під час перебування університету в Кзил-Орді його колектив у складних умовах евакуації зміг налагодити навчальну, наукову, політико-виховну, культурно-просвітницьку роботу, продовжував підготовку фахівців для народного господарства країни, надавав фронту і тилу всебічну допомогу і тим самим зробив свій внесок до загальнонародної справи боротьби з фашизмом.

**НЕЗАБУТНІЙ ШЛЯХ ДО ПЕРЕМОГИ**

**Конелець Марія,**

учениця 7 класу Шебелинської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Балаклійської районної ради Харківської області

Керівник: Заміра Тетяна Петрівна, учитель української мови та літератури

*Вклонімося великим тим рокам,*

*Тим славним командирам і бійцям,*

*Всім маршалам країни й рядовим,*

*Вклонімося і мертвим і живим.*

Війна... За цим коротким і страшним словом згарища, запеклі бої, зруйновані міста і села, зриті бомбами квітучі сади і лани, сльози матерів і дітей. Війна вимагала від народу неймовірного напруження сил, величезних жертв в ім'я перемоги.

Мій прадід, Строгий Ілля Мартинович, житель селища Андріівка Балаклійського району Харківської області воював на фронті.

22 червня 1941 року... цей день і рік назавжди закарбувався в памяті людей. Без оголошення війни німецькі війська напали на нашу землю. Рідна земля здригалася від вибухів.

Строгий Ілля Мартинович з перших днів війни пішов на фронт. Доля розпорядилася так, що Ілля Мартинович дійшов до Берліна...

У перших числах серпня 1944 року 244-й гвардійський стрілецький полк 8-ї гвардійської армії з ходу форсував на підручних засобах повноводну Віслу, вчепився за прибережну смугу і почав викурювати ворога з траншей. У тилу, в фашистів текла Пилиця. Відступаючи від неї, вони збагнули, що треба мерщій перебиратися на західний берег, бо інакше самі попадуться в капкан.

Під час штурму обох водних рубежів молодший сержант Строгий Ілля Мартинович уже був на новій посаді - командиром відділення зв'язку. До того він командував обслугою у тій самій мінометній батареї. Завжди його міномет влучно бив гітлерівців, діставав їх у щилинах, і за стінами будинків, а в атаці - за танками. У чіткій методичності вогневих ударів угадувався характер молодшого сержанта. Командир батареї давно вже придивлявся до Іллі Мартиновича і ось на підході до Вісли доручив йому надзвичайно відповідальну справу - зв'язок. Бійці мінометної батареї кепкували: «Ілля мартинович - нейрохірург батареї, бо зв'язок називають нервом армії.»

На плацдармі за Пилицею Строгий Ілля Мартинович, готуючись до оборонних боїв, добре налагодив зв'язок між передовою і обслугами. Разом з бійцями вкопав у землю проводи, у небезпечних з-за постійних обстрілів місйях заздалегідь провів резервні лінії.

В обороні полк стояв довго. Передбачалося захопити невелике містечко Головачув, перерізати залізницю та шосейну дорогу і таким чином паралізувати найважливіші комунікації вогора. Атаку гвардійців підтримувала танкова рота, їм допомагали мінометники. Біля самого Головачува по наших танках вдарила ворожа артилерія.

Сили гітлерівців переважали в кілька разів. Бої точилися вже третій день. Фашисти марно силкувалися: гвардійці відповідали на їхні атаки шквальним вогнем з усіх видів зброї. Але в ротах і батареях закінчилося продовольство. Бійці мучились від голоду.

На нейтральній смузі за околицею стояли три наших підбитих танки.дехто з членів їх екіпажів опинився серед оточенців: покинули палаючі машини і приєдналися до піхоти. Поранений сержант-танкіст розказав Іллі Мартиновичу, що на його машині зверху, біля троса, прив'язаний мішок з сухарями. Бійці, які чули цю розмову, мов по команді обернулися до підбитих танків. І їхні погляди, що раптом спалахнули, тут же згасли: туди не доберешся. Спохмурнів і Строгий Ілля Мартинович - справді небезпека велика. Але поранені бійці довго бех їжі не протримаються...

Розшукав командира батареї капітана Остроушка і попросив дозволу принести сухарі. Остроушко відповів одверто:

- *Загинеш...* Ілля сказав:

- *Але ж товариші голодні.* Капітан погодився.

Ілля Мартинович повз до танка. Куфайка швидко промокла і холод обпікав тіло. Не зважав: над головою дзижчали кулі. Іллі вдалося доповзти до гусениці танка. Боєць рішуче звівся на весь зріст і відрізав верьовку, на якій висів мішок з сухарями.

Тепер назад. Так само по-пластунськи. Вже біля крайнього будиночка зашурхотіли сухарі, шкіру правої руки обпекло. Але рука не випускала затиснутого в ній гузиря мішка.

Під стіною, що прикривала від ворожого обстрілу, Строгого Іллю Мартиновича оточили бійці. До мішка з хлібом потягнулися руки. Наступного дня, коли небезпека минулася позаду, старшина Григорій Корецький зі вдячністю сказав Строгому:

*-Ну, Ілля Мартиновичу, добуті тобою сухарі теж відіграли свою роль у прориві -сили нам додали.*

Одержавши підкріплення людьми, зброєю та боєприпасами, полк знову кинувся в атаку і цього разу зламав усі три лінії оборони ворога в районі Головачува, рушив далі на захід...

Ілля Мартинович боляче переживав смерть командира і багатьох інших чудових однополчан.

«Якою ж дорогою ціною, якою кров'ю, - з хвилюванням думав він, -доводиться нашому народові платити за те, щоб усі люди на землі жили вільно. Невже хтось коли-небудь забуде про цю дорогу плату?»

Мій прадід, Строгий Ілля Мартинович, прожив довге життя. Ілля Мартинович прожив дев'яносто років. Після війни працював в Основі у військовій охороні на залізниці. Ілля Мартинович часто говорив: «Мир - це святе, його потрібно берегти!»

**ОКУПАЦІЯ СТАРОЇ ПОКРОВКИ НІМЕЦЬКО-ФАШИСТСЬКИМИ**

**ЗАГАРБНИКАМИ У 1941 – 1943 РОКИ**

**Кріцин Максим**,

учень 6 класу Старопокровської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Чугуївської районної ради Харківської області.

Керівник: Стафєєв С. А., керівник гуртка ЧРЦТКЕУМ,

Давиденко В.Н., вчитель історії Старопокровської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Період Великої Вітчизняної війни для Старої Покровки, як і для всього українського народу, був найдраматичнішим. І в родину Кріциної Дар'ї Іванівни війна принесла лихо.

Автори роботи є її онуками, і тому донести до читача розповідь про тяжку долю бабусі – справа гідності. З війни не повернувся її батько та брат матері. Коли до села прийшли німці, Дар'ї було 11 років, В додатках є її письмові спогади та інтерв’ю. Також в якості джерела було використано працю краєзнавця, місцевого мешканця, сучасника подій війни Віктора Івановича Павлова.

28 жовтня 1941 року передові частини 297 німецької піхотної дивізії зайняли Стару Покровку. З цього моменту для мешканців села настають чорні часи. Дар'я Іванівна згадує, як окупанти забрали свиню, курей, корову, як їх виселили з хати, а в їх хаті розташували коней. Краєзнавець додає, що в селі був створений загін поліцаїв з мешканців села, який почав репресії проти селян. В селі була розміщена німецька комендатура, яка керувала роботами жителів. Вранці кожний житель села отримував завдання на день, а наприкінці дня – невеликий шматок хлібу. Жителі працювали на будівництві німецьких укріплень та виконували усю сільську роботу.

Взимку 1941-1942 років в селі проживали біженці з прифронтових селищ Чугуївського району – Базаліївки, Лебежого, тощо. В Старій Покровці було сформовано партизанський загін, але його було видано німцям: базу пограбовано поліцаями, розстріляно командира біля свого будинку та ще 9 партизан.

З літа 1942 року починають вирубувати дубовий ліс. На вирубці працювали військовополонені. Було вирубано близько 1000 гектарів лісу, який зі станції Есхар німці вивезли до Німеччини.

Із села вивозили і робітників, остарбайтерів, 75 осіб. Умови проживання в Німеччині були доволі жорстокі. Ті, хто працював на заводах і фабриках, жили у таборах з жорстким режимом, доволі невеликим харчуванням та 12-часовим робочим днем. Ці умови виснажували остарбайтерів, приводили до хвороб. Незважаючи на те, що ніхто з жителів села не знав, навіщо їх вивозили до Німеччини, вони опиралися, і вивіз був насильницький. Ніхто від окупантів не чекав нічого хорошого. Степанов Яків Панфілович відмовився їхати до Німеччини, і його було вбито біля свого будинку, у своєму городі він був похований. Між сільською молоддю та секретарем сільської управи Русановим Павлом була домовленість – якщо він їде на велосипеді по селу – буде облава, і потрібно ховатися.

Наші джерела доповідають нам, що окупація рідного села була страшним випробуванням для населення Старої Покровки. Люди страждали від голоду, населення села скоротилося. Люди ходили в обносках, одежу доводилося шити з якихось армійських речей.

Усі люди повинні пам’ятати війну, окупацію, ті страшні події, що це більше ніколи не повторилося. І нам, онукам, потрібно бути вдячними своїм дідам і бабусям за те, що вони вижили в тієї війні і перемогли страшного ворога.

**У ЗВЕДЕННЯХ ПРО ЦЕ НЕ ПОВІДОМЛЯЛОСЬ…**

**Операція «Френтік»**

**Лутіцький Лев,**

учень 7Б класу Харківської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 20

Харківської міської ради Харківської області

Керівник: Гридунова О.І., керівник гуртка

У літературі, присвяченій Великій Вітчизняній війні, публікації про співдружність країн антигітлерівської коаліції в боротьбі з фашистським агресором посідають досить скромне місце. А бойові дії стратегічної авіації США з аеродромів України, що держали назву «човникових» операцій, недостатньо висвітлені.

«Човникові» операції стратегічної авіації США мають безпосередній зв`язок з Полтавщиною. Тому роблю спробу на матеріалах музею авіації та космонавтики розповісти про події, які відбулися понад 70 років тому.

Наближався до кінця третій рік Великої Вітчизняною війни. В ході зимової компанії 1943-1944рр Червона Армія виграла історичну битву за Дніпро і Правобережну Україну, розгромила фашистських загарбників в Криму, звільнила від ворога майже всю Україну. Війська Українських фронтів вийшли на державний кордон з Румунією, Чехословаччиною. Склалися сприятливі умови для остаточного звільнення тимчасово окупованої території нашої країни, визволення від фашистської неволі народів європейських країн і розгрому фашистського рейху. Стала можливою більш ефективна взаємодія радянських і американо-англійських збройних сил, реально постало питання відкриття другого фронту в Європі.

Військово-повітряні сили Червоної Армії, США та Великобританії і до цього завдавали ударів по військово-промислових об’єктах Німеччини. Однак ефективність нальотів була недостатньою, а втрати значними.

На нараді міністрів закордонних справ в жовтні 1943 року та Тегеранській конференції глав урядів СРСР, США, Великобританії в листопаді-грудні 1943 року були розглянуті пропозиції командування військово-повітряних сил про здійснення авіацією союзних армій наскрізних «човникових» операцій. Після декількох раундів учасники переговорів у лютому 1944 року нарешті здійснили згоду. На території України були обрані аеродроми у Полтаві, Миргороді та Пирятині. Полтавський аеродром був однією з основних баз бомбардувальної авіації в Україні. Для підготовки аеродромної бази було сформовано спеціальне авіаз`єднання - 169-у авіабазу особливого призначення.

Командиром авіабази було призначено досвідченого командира і здібного організатора генерал-майора авіації О.Р. Пермінова, начальником штабу - уродженця Полтавщини полковника С.К.Ковальова.

2 червня 1944 року військова операція, що одержала кодову назву «Френтік» ( «Шалений»), розпочалася. Стартувавши з італійських аеродромів 130 «літаючих фортець» у супроводі 70 винищувачів успішно атакували ворожі об`єкти. Виконавши бойове завдання, літаки взяли курс на схід, було посаджено 64 «фортеці» у Полтаві, Миргороді, Пирятині. Полтава гостинно зустрічала учасників першого «човникового» рейду.

У подальшому успішно стартували з Полтавської авіабази для атаки аеродромів у районі Фокшани (Румунія) бомбардувальники В-17 і 61 винищувач Р-51. Бойове завдання було успішно виконано.

Але трапилася подія, яка згодом стала однією з причин трагедії, яку довелося пережити Полтавській авіабазі. Виконуючи бойову операцію, бомбардувальники водночас вивозили кореспондентів з Полтави. На одному із літаків перебував фотограф Маккей, який віз звіт у фотознімках про операцію «Френтік-1». Літак було збито, понад 500 секретних фотоматеріалів потрапили до ворога. За допомогою секретних матеріалів німецьке командування вирішило знешкодити Полтавський аеродромний вузол.

В ніч з 21на 22 червня 80 німецьких бомбардувальників вчинили наліт на Полтавський та Миргородський аеродроми. Протягом двох годин на воєнні об`єкти було скинуто тисячі фугасних, осколкових бомб. Втрати від нальоту, який німці повторили 23 червня, були тяжкими. На Полтавському аеродромі знищено 47 «літаючих фортець», пошкоджено 24 літаки, значні запаси пального, боєприпасів, транспортних засобів. Та головне, загинули люди. В результаті пошукової роботи було встановлено їх імена, вони виконали свій військовий обов`язок до останку. Вічна їм пам`ять і слава!

Виняткову мужність і героїзм виявили солдати і офіцери авіабази, місцеві жителі - члени формувань протиповітряної оборони.

У ліквідації наслідків бомбардувань особливо відзначились боєць-підривник Ветушка І.Я., який знешкодив 1227 вибухонебезпечних предметів. Сіренко О.А., Ганна Кролівець та Марія Сергієнко, командир відділення медико-санітарного підрозділу Радченко, бійці В`юн, Шарлай, Лень, Могилевська, Котенко та інші.

Але після вимушеної перерви було проведено операцію «Френтік- 2», «Френтік - 3», остання операція «Френтік-7» розпочалася 17 вересня.19 вересня усі літаки стартували з аеродромів Полтавського вузла востаннє.

Всього з 2 червня по 19 вересня 1944 року Полтавською авіабазою було обслужено 1030 американських літаків, які здійснили 2207 бойових вильотів, скинувши на важливі стратегічні об`єкти ворога близько двох тисяч тонн бомб.

Минуло понад 70 років. На жаль, до останнього часу події, пов’язані з операцією «Френтік», не знайшли належного висвітлення в історичній літературі. Але згодом, зважаючи на клопотання громадськості, ветеранських організацій Полтавська обласна державна адміністрація прийняла рішення про відзначення ювілейних дат операції «Френтік» на Полтавщині.

**ДОЛЯ ЖІНКИ В РОКИ ВІЙНИ**

**Маковська Анжеліка, Радєвіч Євгенія,**

учні 9-Б класу Сахновщинської гімназії Сахновщинської районної ради Харківської області, вихованки гуртка «Історики - краєзнавці» Сахновщинської станції юних натуралістів.

Керівник:Гунько Світлана Юріївна, вчитель історії, спеціаліст «вищої категорії», старший вчитель, керівник гуртка «Історики - краєзнавці» Сахновщинської станції юних натуралістів

У наш час, у порівнянні з XXстоліттям, менше уваги приділяється вивченню подій Великої Вітчизняної війни, тому тема даного дослідження є актуальною. По-перше, свідки тих подій – люди похилого віку, їх стає все менше, а значить ми можемо втратити людей, які допомагають нам вивчати минулі події, знайомити нас з особистими враженнями, які вони відчували під час війни. По-друге, багато проведено наукових та публіцистичних досліджень про визначні стратегічні операції, героїчні вчинки, але доля жінки в роки війни, висвітлена зовсім мало. Після війни пройшло багато часу, але питання, підняті у роботі, є важливими для сотень людей і сьогодні.

Жінка і війна... В грізні роки воєнного лихоліття мати, любляча дружина, сестра чи кохана – нарівні з чоловіками рішуче і відважно ставали на захист Вітчизни. За підрахунками істориків, у роки Великої Вітчизняної війни понад 2 мільйони жінок з республік колишнього Радянського Союзу брали участь у війні, 800 тисяч з яких перебували безпосередньо на фронті. Жінка воювала. Вбивала ворога, який з неймовірною жорстокістю йшов нашою землею, палив і руйнував домівки, знищував усе живе на своєму шляху.

Жінки взяли на себе безліч «чисто чоловічих» спеціальностей в тилу, так як чоловіки пішли на війну, і хтось повинен був стати за верстат, сісти за кермо трактора, стати обхідником залізниць, освоїти професію металурга та інше.

Сахновщинські жінки зробили безсмертний подвиг в ім'я Батьківщини. Вони брали участь у партизанському русі, приймали безпосередньо дійову участь у вигнанні окупантів з тодішньої землі радянської, у повному їх розгромі.

Безмежна кількість прикладів героїчної діяльності жінок-медиків, діяльності, повної відваги, мужності і відданості Батьківщині. Про військових лікарів і медсестер знято чимало художніх фільмів. Менше добрих слів дісталося санітаркам, а без їхньої важкої брудної праці армія втратила би значно більше бійців. Адже, завдяки підтриманню чистоти, вдавалося уникнути смертельних епідемій у госпіталях і одужання солдатів рухалося набагато швидше. Подвиг військових медиків фронтовики оцінили сповна, вони назавжди зберегли вдячність «сестричкам», які повертали життя скаліченим, постріляним солдатам. Недарма 15 жінок-медиків отримали звання Героїв Радянського Союзу. Жінки у війську виконували функції, близькі їм за жіночою природою: рятували життя людей, допомагали пораненим повернути здоров’я.

Під час війни яскраво проявився зв'язок радянської медицини з народом. На території району був поширений рух надання допомоги медичній службі в обслуговуванні поранених бійців. У складі цього добровільного руху перебувала і наша односельчанка Петраковська Ганна Федорівна, яка продемонструвала вагомий внесок своєю кропіткою працею. Вона, зовсім юна, носила на своїх плечах воїнів, які потребували невідкладної допомоги. Попри жахливі санітарні умови, відсутність чистої питної води, ліків, медобладнання, їжі і нового одягу, вони мали працювати швидко і старанно. Адже рятувати життя бійців - це велика справа. Лікували солдатів переважно беладоною і кодеїном, а також різними настоями з польових трав. Іноді готували настій з кульбаби.

Савенко Дуся Самойлівна, розповідала, що молодих дівчат німці відправляли у рабство в Німеччину, вивозили у товарних вагонах. Щоб не потрапити у заслання на відробітки молодь власноруч спотворювала своє тіло кислотою. Адже, німці боялися хворих і не чіпали їх. А вже інша наша односельчанка, Осауленко Серафима Миронівна, розповідає те, як окупанти ставились до неї та її сім’ї, як підривали ями з людьми, відходили і розкидали запали. Діти думали, що то іграшки, брали їх і підривалися. На магазині висіла табличка з написом «Тільки для німців».

«У війни нежіноче обличчя»( Світлані Алексієвич)… У неї особа смерті, тому жінки всього світу віддають всі свої сили боротьбі за мир. Так, у війни не жіноче обличчя. Але загроза, нависла над нашою країною і над всім світом в роки Другої світової війни, змусила радянських жінок інакше оцінити свої можливості, встати в лад нарівні з чоловіками, замінити в тилу чоловіків, що пішли на фронт, синів, братів. Перемога кувалася і в тилу. Їх було дуже багато-жінок, що беззавітно любили Батьківщину і готових віддати за неї життя. Вони стали прикладом безстрашності і героїзму. Не кожен чоловік здатний витримати труднощі війни, а жінки витримували.

**РОКИ, ОПАЛЕНІ ВІЙНОЮ**

**Мірошніченко Світлана**,

учениця 7-Б класу Харківської

Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №118

Харківської міської ради Харківської області

Керівник: Дубинка Р.Г., вчитель української мови та літератури

Дана робота – спроба осмислити війну дитячими очима, Парасочка Олексій Наумович – учасник бойових дій, син полку, стрілок 41-ої та 35-ої гвардійських стрілкових дивізій, пройшов бойовий шлях від Москви до Бер-ліна.

Авторка роботи виявила бажання дослідити складний життєвий шлях свого прадідуся - Парасочки Олексія Наумовича, який у вісімнадцятирічному віці став воєннозобов’язаним і уже вчився цінувати своє життя та життя побратимів. Тільки зрідка, розповідаючи про тяжкі роки війни, прадідусь зізнавався, що не раз дивився в обличчя смерті. Але шляху назад не було, адже служити батьківщині – це найвища нагорода для військового.Про те, що Парасочка Олексій Наумович є справжнім героєм, свідчать його нагороди: медаль «За взятие Берлина», медаль «За освобождение Варшавы», медаль «За победу над Германией», орден « Красной Звезды», орден «Отечественной Войны», орден « За мужність».Якщо б зраз, у сучасному світі, таких героїв було більше, на кордони нашої держави не посмів би зазіхнути жоден ворог.

**ДОЛЯ УКРАЇНЦІВ ДЕПОРТОВАНИХ ДО НІМЕЦЬКОГО РЕЙХУ**

**Немашкало Ярослава,**

учениця 10 класу, Мереф’янської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів №6 Харківської районної ради Харківської області

Керівник:Терещенко О.Л., вчитель історії

Перебування українських людей в Третьому рейху перетворилося на страшні моральні і фізичні страждання. Гітлерівці вважали, що жорстокість і приниження, яким піддавалися "завербовані", зроблять їх покірними на каторжних роботах. Злочинне ставлення до насильно вивезених людей, що називалися в документах гітлерівців "робочою силою", починалося з перших же кроків на шляху до неволі, коли під охороною їх гнали на залізничні станції для перевезення на збірні чи пересильні пункти, які були розміщені у великих містах. Туди зганяли людей, захоплених на Харківщині, Київщині, Полтавщині, Чернігівщині, Вінниччині. «Особливо знущався начальник пункту гітлерівець Краузе. Відразу ж після прибуття в "завербованих" у примусовому порядку брали кров для німецьких госпіталів. Спали на підлозі, у тісноті, як шпроти в бочці, солома кишіла вошима і, здавалося, сама ворушилася під людьми. Годували один раз на день: суп пшоняний - вода без картоплі і 200 гр. хліба. На третій день під конвоєм гнали в лазню. Але що це була за "лазня"! Милися разом чоловіки і жінки, німці знущалися над жінками, обзивали принизливими прізвиськами. Агенти гестапо проводили перевірку "завербованих" і виявляли "особливо небезпечних осіб". Пильність варти доходила до того, що навіть до туалету людей водили під конвоєм» - згадує свідок Терентьєва С.А. Про настрої людей, що побували на київському нереальному пункті, свідчать численні написи на стінах цього приміщення, залишені невільниками перед відправленням до Німеччини. "Хто прибуде сюди з Миронівки, той нехай прочитає наші імена і пам'ятає нас, тому що ми вже не повернемося. Дрига Катя, Запорожець Настя, Кузьменко Ніна, Коваль Марія". Дівчина із с. Червоне Згуровского району Полтавської області зробила наступний напис: "Прощавайте, наші товариші, не потравляйтеся сюди, викручуйтеся..." Інші писали: "Отут сиділи дівчата на цьому вікні і думали, як втекти додому. Слава рідній домівці! Якщо можна, тікайте..." У цих написах не тільки безмірне страждання, приреченість і туга за рідною домівкою, у них − дух непокори, ненависть до фашизму. Повною мірою почуття розпорядженням німецьких чиновників, той нехай не сподівається на милість. Продовжує розповідь про ті жахи Загорулько Дмитро Сергійович: "Як нескінченний конвеєр тяглися ешелони з невільниками з України до Німеччини. Нас вивозили, як худобу, в брудних і холодних вагонах, двері яких і забивалися і нерідко обмотувалися колючим дротом, вікна забивалися дошками й у вагонах навіть вдень панувала темрява. У кожен вагон заганялося 60 і більше душ. У нашому знаходилося 113 чоловік. Погода стояла тепла, тому у забитих вагонах було задушливо. Через велику скупченість деякі люди майже всю дорогу стояли по черзі то на одній, то на іншій нозі. При найменшій підозрі охорона стріляла по вагонах. Ешелон йшов дві доби. У дорозі лише зрідка ми одержували їжу, Деякі харчувалися тим, що змогли взяти з дому і сховати від охоронців. На великих станціях давали "суп", який називали − "баландою". Воду дозволялося брати тільки тим, хто мав посуд, і те не більше літри на людину. Як зараз пам'ятаю: на ст. Допоміжна розгнуздана арава поліцаї увірвалися до вагону, і знущалися над людьми: ґвалтували дівчат, розбивали голови рукоятками і прикладами пістолетів. Скалічивши й пограбувавши ув'язнених, бандити пішли. У трьох кілометрах від ст. Котовськ потяг знову зупинився. Вздовж ешелону забігали конвоїри, почувся дзенькіт ключів, стукіт дверей, що відкриваються, у сусідніх вагонах лементи, постріли. Через щілини ми спостерігали, як охорона виштовхувала з вагону по 2-3 чоловіки і тут розстрілювали. От вони вигнали жінок, зірвали з них одяг і, немов скажені, стали виривати шматки тіла у нещасних, убили двох дівчат, а інших, що втратили свідомість, кинули назад до вагону. Підійшла черга і до нас. Відкрилися двері. У вагон забігло кілька німців, які почали бити всіх. Втомившись, вони відібрали чотирьох товаришів і розстріляли їх... 14 діб ми знаходилися в дорозі. У вагоні нестерпна жара люди знемагали від спраги. Щоб хоч трохи втамувати її, люди облизували залізні запчастини у вагоні, бо умлівали від задухи. Багато хто зомлівав, втрачав свідомість. У вагоні істеричні крики... Хворим не надавалася ніяка допомога. Від жахливих умов, виснаження і хвороб не менш 10-20 % людей, навіть за визнаннями самих фашистів, вмирало в дорозі. Були випадки, коли охорона відбирала в породіллі дитину і викидала з вікон вагонів прямо тоді, коли потяг їхав.

Прямо з ешелонів "східних робітників" - "остарбайтерів", як нас тепер називають, гнали в спеціальні пересильні табори "дургангстабори". От що являв собою такий табір. Площа його складала від 1 до 5 га і була обнесена колючим дротом у два-три ряди, глибоким ровом. Охорону несли збройні шуцмани з вівчарками. На території табору знаходилися стандартні бараки, де жило від 20 до 50 чоловік. Білизна, мило та інше, як правило, не видавалося. Гітлерівці ввели тавро - знак "ОSТ" - "Схід", що "остарбайтери" зобов'язані були носити на правій стороні! грудей чи на Ізуці. От що розповідав очевидець Ф.П. Ситник про "арбайтцамт": "На ринку йшов торг. Товсті бауери, попалюючи цигарки, проходилися вздовж темних будівель, біля яких рядами були виставлені раби. Були тут дівчата і юнаки з України, селяни із Сербії, французи і поляки. Дружини німецьких бауерів у капелюшках з перами тикали парасольками в груди дівчатам, презирливо кривили випнуті губи. "Ця худа, а ця слабка... не коштує і п'яти марок". Торг йшов такий безсоромний, начебто це були не люди, а речі... Штефан Ґонт і його дружина Ганна купили Ганнусю за 17 марок. Відбиток її пальця залишився на документі купівлі-продажу. На груди дівчині прикріпили значок "ОSТ" і номер "141". Ніхто не запитав її ім'я, відкіля вона, чи є в неї мати. "Рабиня № 141". Дорогою хозяєва сварилися. Дружина Ганна лаяла чоловіка за те, що він заплатив за рабиню так дорого: 17 марок. Подумати тільки! Штефан лаяв баварську владу за те, що завозять мало рабів. "Зовсім не має вибору", - говорив він таким тоном, начебто мова йшла про корів чи кіз".

"Остарбайтерів" примушували працювати по 14-16, а то і всі 20 годин. Ось що розказав нам Островський Л.К.: "Оскільки норми виробітку були значно завищені, інтенсифікація роботи була дуже високою. Наприкінці робочого дня ми настільки знесилювалися, що падали з ніг. Нерідко в спустілих після роботи цехах під верстатами знаходили тіла "східних робітників". Подумати тільки, а серед них були і мої друзі... Уже після одного-двох місяців фашистської каторги ми, здорові та міцні українські юнаки і дівчата, ставали схожими на виснажених хворобами людей. Ні про яку охорону праці, звичайно ж, не могло бути й мови! Але зате як була поставлена охорона робочої сили! Нас приводили на підприємство і вели під конвоєм поліції. На самому виробництві спостереження за робітниками вела охорона табору, а також німецькі майстри, що не давали людям протягом усього робочого дня розігнути спину і перепочити - били тим, що потрапляло під руки." Важку чоловічу роботу виконували жінки. Вивезена з Васищева Кучерява М. розповідала: "О 4 годин встаємо, отримуємо рідку баланду з одного буряка, о 6 годині йдемо на роботу на завод. Робота важка, працюємо до ночі. Почуваю себе погано..." "Робота важка, чоловіча. Копаємо канави для водопровідних труб 3 метри завглибшки, копаємо кирками, тому що тут каміння. Як рубаємо тією киркою, аж голова відлітає, а їсти хочеться...", - скаржилася інша невільниця Н.Т. Горбачова.

Лікарська допомога "остарбайтерам" майже не надавалася. Згадує Горбачова Н.Т.: "У таборі в трьох дівчат з Білорусії від корости всі груди вигнили і стегна теж згнили і лежать вони, як колоди, а в однієї жінки опухли вуха і все обличчя обсипало прищами", "коли українці отут хворіють, то вони (гітлерівці) говорять, що придурюються і не хочуть працювати'1, "для нас у них лікаря немає...". Безнадійно хворих людей, що втратили працездатність і стали інвалідами, гітлерівці спочатку відправляли додому, щоб даремно не годувати. Відправленню на Батьківщину переслідували тривалі переїзди до спеціальних "кранктаборів", дійсних таборах смерті, де норми харчування були вдвічі менше. Стиліна Антоніна Іванівна, що повернулася через хворобу з Німеччини, розповідала: "Поверталися ми на Батьківщину під конвоєм. Багато з тих, хто їхав, ставали в Німеччині каліками - без ніг, без рук, без очей. Дорогою багато хто вмирав у вагонах від голоду. У Брест-Литовську нас понад тисячу чоловік, загнали в табір, де протримали два тижні. У таборі щодня вмирали десятки людей. Так на вузлових станціях інші ешелони, що везли людей у Третій рейх, зустрічалися з нашим. Від побаченого серед людей створювалася паніка, і тоді гітлерівці припинили зовсім відправлення хворих і покалічених додому. З тих пір залишити "кранктабір" стало можливим тільки через трубу крематорію».

Одним з них був Щаблій Георгій Пилипович, 1924 року народження, який проживає у місті Мерефа Харківської області. Він розповідав нас, що « 12 квітня 1942 року йому було 17 років, коли його забрали німці з дому і відправили до Харкова ( місця збору) для відправки до Німеччини. Нас завантажили в товарні вагони з забитими вікнами та дверми і повезли до Німеччини без їжі і води. Потім етапом погнали до табору «робочої сили». Через два дні роздали каву, зняли відбитки пальців і погнали на завод, який виготовляв літаки та машини амфібії. Працювали ми з 7 години ранку до 19 години вечора. Годували погано: вранці чашка кави без цукру, в обід 100 грам хлібу з жмиху та тирси. Ввечері черпак супу з брюкви. В святкові дні − хліб з муки і суп з моркви. Під час боїв на Орловсько-Курській дузі завод спалили і нас робітників розвезли по різним місцях. Я потрапив до хазяїна, який мав майстерню по ремонту взуття. І я став у нього працювати. Звільнили нас 12 квітня 1945 року американські війська та передали радянським військам. Потім я служив в радянській армії до 1947 року».

А ось як про ці події згадує Максимович Тетяна: « Наприкінці серпня 1942 року до села прийшли її родичи з міста Славянська. В нас, у селі, німців не було, тому що знаходилось у 40 км від райцентру « Лозова». В селі були старости та поліцаї. Німці проводили набір молоді до Німеччини і з нашого села треба було відправити декілька чоловік. Вночі до нашої хати приїхали поліцаї та староста, на підводі, забрали мене та повезли до Лозової, збірного пункту. А потім погрузили в вагони і привезли до Харкова, добавили ще людей і відправили до Перемишля. Там було багато українців. Туди приїжджали хозяєва з заводів, фабрик. Придивлялись і вибирали собі, тих, хто їм подобався. Таким чином я попала на завод « Юнкер», який знаходився в місті Дессау. Поселили нас в великі ангари, там де раніше знаходились машини, не було не вікон ні дверей. Були двоярусні дерев’яні ліжка. Таких ангарів було два. Хлопців селили окремо. Охороняла нас поліцаї з собаками, ангари були огороджені колючою проволокою. Поліцаї строїли на колонами і водили на заводи. У зв’язку з тим, що я зі школи добре знала німецьку мову, мене відправили працювати до контору, де я нумерувати документацію, потім перевели до цеху . Ті хто не слухався, особливо хлопці, жорстоко били. Годували гнилою брюквою. З ранку 10 грам маргарину, четвертинку хліба на цілий день, сахарина 5 штук та каву з жолудів. В обід привозили шпинат, брюкви з червами.

Таким чином, перегорнувши гори матеріалів, вислухавши ще живих очевидців, ми розуміємо яке тяжкі часи вони пережили. І що ніщо не може виправдати таку жорстокість до людей різних національностей. Але були і серед німців ті що зоставались людьми в таких умовах, бо за невиконання розпоряджень держави їм теж загрожувала небезпека

**Дитинство, опалене війною**

**Овчарова Катерина, Валкова Наталія,**

учениці 7 класу Андріївської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1

Балаклійської районної ради Харківської області

Керівник: Чаговець Світлана Вікторівна,

педагог – організатор, вчитель російської мови та світової літератури,

вища кваліфікаційна категорія

Наближається знаменна дата в житті нашого народу-70 річчя Великої Перемоги. Учні Андріївської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 присвятили цій важлвій події проект під назвою «Сторінки історії Андріївки, опалені війною». В ході роботи над проектом була проведена пошукова робота, діти знайшли і описали події Другої світової війни, пов’язані з нашим селищем. Один із розділів проекту – це «Війна очима дітей», в якому зібрано спогади дітей війни селища Андріївка.

***Із спогадів Пивовара Івана Никифоровича, жителя селища Андріївка, дитини війни***

«Коли почалася війна, мені було неповних шість років. Сім’я наша складалася із шести чоловік – батька, матері, старшого брата, двох моїх молодших сестричок та мене. Батько працював у вагоноремонтному ДЕПО імені Кірова на станції «Основа», брат Семен – на заводі № 75 в Харкові, а мама опікувала нас, малечу. Сестричці Марії було три роки, а Надійці – шість місяців.

Одного разу батько приїхав з роботи і говорить мамі: «Почалася війна». Ми, діти, не надали батьковим словам ніякого значення, бо не розуміли, що це і навіть не відчули ніякого страху. З батьками нам нічого не страшно. Пам’ятаю, що по вулицях ходили стохатники (так тоді називали квартальних) і наказували заклеювати шибки на вікнах папером хрест на хрест для захисту від розривної хвилі. Через деякий час, може, в серпні, може, в липні, з’явилися біженці . Одні їхали на підводах, інші пішки йшли. Вони гнали корів, овець, свиней, везли курей та інших птахів. Була сильна спека, худоба виморена, пити і їсти хоче, почала , як кажуть, приставати. Люди просили мешканців, щоб вони забрали корівку, або овечку, щоб не загинули в дорозі. Були такі люди, що брали корівок. Основна маса біженців рухалась в напрямку Балаклії.

Після біженців з’явилися військові частини. Їхали різні машини, якісь для мене незрозумілі. На них лежали широкі квадратні човни. Це вже потім, після служби в армії, я зрозумів, що то були понтони для будівництва переправ через річки.

Осінь для мене пройшла якось непомітно. Почалася зима. Снігу ще не було. Одного разу, сидячи біля вікна і дивлячись у вікно, я побачив, як до нашої хати прямує німець. «Мамо, он до нас німець іде», - звернувся я до мами. А він, повісивши гвинтівку чи автомат на груди, «чеше» прямо в хату. Я заховався на піч. Німець, зайшовши в кімнату, нишпорив по всіх закутках і кричав: « Матка, яйка, шпік, цукор». В Андріївці почали з’являтися німецькі прихвосні. Німці призначали з місцевих старосту, поліцаїв.

Зима 1941-1942 року була сувора, дороги позамітало снігом, були такі намети, вище парканів. Староста, поліцаї примушували людей чистити дороги, а чоловіків ганяли на роботу до лісу, говорили, що на побудову мосту чи переправи через річку Дінець. На правому березі Дінця, в селах Копанка, Червоний Дінець, були позиції Радянської Армії. От німцям і хотілося перейти річку, завоювати і закріпити там свої позиції. Крім цього поліцаї видавали німцям колишніх активістів, яких вони знищували, катували, розстрілювали, вішали. Основна частина населення не хотіла працювати на німця і з цією метою наносила собі травми. Наш сусід, щоб не ходити на примусові роботи, сокирою прорубав собі чобіт і травмував ногу навмисно.

Пам’ятаю, що на колишньому колгоспному дворі знаходився німецький табір для військовополонених. Фашисти дуже знущалися над радянськими воїнами. Тримали їх гірше, ніж скотину, запрягали у дерев’яні сани і водили по вулицях, щоб ще більше залякати мирне населення. Влітку, у жнивну пору, почали забирати молодь на каторжні роботу в Німеччину. Забрали і мого брата Семена. Андріївка жила під «німцем», але інколи налітали літаки Радянської Армії і бомбардували фашистські позиції. Зима 1942-1943 року дуже багата для мене на спогади. Десь у середині січня німецькі прихвосні, поліцаї та старости, почали втікати з Андріївки, а в лютому вже прийшли Радянські війська. Мій батько, за чиїм завданням я не знаю, став клеїти калоші, їх тоді клеїли з резини автомобільних шин. Він часто ходив на якісь збори, бувало, що і ночувати не приходив. Як пізніше з’ясувалося, він готувався іти в партизанський загін, який діяв на території Балаклійщини. Одного разу батько наказав мамі забирати нас, дітей, і йти до Бикових, наших родичів. Це був останній раз, коли ми бачили нашого татка живим. В той день, коли зовсім стемніло, на вулицях піднявся гуркіт, стрілянина, загорялися хати. Здавалося повітря гускло від вибухів та розривів. То німці втікали під натиском визволителів. Вранці тато не повернувся додому, і мама стала його шукати. Мій батько був розстріляний разом з тими ополченцями, яких німці захопили на території сільської ради. Розпачлива втрата батька краяла серце. В цей же день бойові дії в Андріївці припинилися, німці відступили, мирне населення почало поступово відроджувати селище. Треба було захоронити загиблих, впорядковувати свої двори та готуватися до весняної сівби, хоча на берегах Дінця продовжувалися запеклі бої. Німець дуже опирався, не хотів здавати позиції. Ще до квітня в околицях нашого селища тривала війна. У квітні люди почали поратися на огородах, моя мама теж почала копати і саджати наш огород. Робили все це вночі, бо вдень було боязко. Налітали літаки, бомбили, рвалися снаряди. А вночі від пострілів «катюш» було добре видно, де копати ямки під посадку картоплі.

Почалося мирне, але неспокійне життя. Зима настала не дуже сувора, як тоді казали, «сирітська». Ми сиділи вдома в хаті, бо були голі, босі і простоволосі і чекали маму, яка прийде ввечері і прнесе нам щось поїсти. Родині без годувальника було дуже важко. По осені, перед комплектуванням класів, я сам пішов до школи і записався у перший клас. Тоді мені було вже 9 років. У класах було по 45 учнів і всі різні за віком. Для навчання у мене не було ні книжок, ані зошитів, ані ручки з пером. Лічити до тисячі мене навчила мама, хоча сама була неписьменна. Так «з горем пополам» в 1945 році я закінчив перший клас і перейшов у другий. Навесні 1945 року в нас квартирували два бійці-сапери, які розміновували поля. Дядя Ваня якось вранці розбудив мене і сказав, що сьогодні в школу йти не треба – війна скінчилася, тобто – Перемога! А я тоді, як кажуть, «за своє нічого» і побіг до клубу № 2. Що там коїлося!? Пісні, танці, музика, сльози... Ранок без війни, спокійне пробудження! І був по-весняному лагідний, сонячний, травневий день, до якого йшли наші батьки і діди довгих 1418 вогненних днів і ночей».

**Іван Миронович Сипало – Герой Радянського Союзу**

**Падалка Олексій,**

вихованець гуртка «Джура», Зачепилівського Будинку дитячої

та юнацької творчості Зачепилівської районної державної адміністрації Харківської області

Керівник: Падалка Віталій Леонідович, практичний психолог

Народився 14 червня 1922 року в с. Зачепилівка Зачепилівського району Харківської області в родині селянина. В 1930 році поступив в Зачепилівську середню школу, яку закінчив в 1941 році.

У вересні 1941 року з підходом німців до Зачепилівського району, рішенням райкому партії був призначений начальником з евакуації худоби колгоспу «Червоний партизан».

Незабаром він дістався Ворошиловоградської (зараз Луганської) області, здав худобу державній установі.

У січні Марковським райвіськоматом Луганської області був призваний до лав Червоної Армії і провів три місяці у запасному полку у місті Моршанську на Тамбовщині, де формувалася перед відправкою на фронт 48-а армія Брянського фронту. Але на весні 1942 року на Сипала І.М. чекав ще не фронт, а піврічні курси молодших лейтенантів, які успішно закінчив восени того ж року. У жовтні прийняв командування взводом автоматників окремого батальйону 73 стрілкової дивізії 48 армії на Брянському фронті.

Іван Миронович побував у багатьох запеклих боях.

Так 12 липня 1943 року після потужної артпідготовки гвардії молодший лейтенант Сипало з криком «За Батьківщину, вперед!» підняв свій взвод в атаку на вогневі точки ворога, і в той же день бійці прорвали вкрай складну оборону гітлерівців і продовжили наступ на лівому фланзі 11-ої гвардійської армії на Волхівському напрямку.

Тільки у 1943 році бойовий офіцер І.Сипало був тричі пораненим – у боях на півночі від Орла, під Навлею-Речицею, коли піднімав солдатів у атаку з гранатами на засаду німецьких танків, та на білоруській землі, неподалік від міста Невель. Але щоразу після лікування він не просто повертався на фронт, а ставав у лави рідної дивізії.

23 червня 1944 року Червона Армія розпочала стратегічну операцію з визволення Білорусії, що ввійшла в історію під кодовою назвою «Багратіон». 5-та гвардійська Городоцька стрілецька дивізія здійснювала прорив оборони гітлерівців у районі селища Осінтроф на північ від Орші. Рота І.Сипала по заздалегідь розчищеним від мін смугам нейтральної землі стрімко увірвалася до ворожої траншеї.

Розвиваючи атаку, бійці знешкодили дві укріплені вогневі точки з їх гарнізонами та першого ж дня наступу прорвалися до 3-ої лінії німецьких траншей; при цьому було знищено 150 фашистських солдат і офіцерів. Коли доводилося вступати у рукопашний бій з гітлерівцями, за взірець для бійців були командири, серед них і Іван Сипало. Він не покинув бою і тоді, коли був поранений осколком снаряда у ногу.

Фашисти не втримали і відступили. За цей бій Іван Миронович Сипало отримав свою першу нагороду – Орден Червоної Зірки.

У боях на Німані 15 липня 1944 року комроти І.Сипало особисто знищив 27 гітлерівців. Уранці 16-го він підняв бійців в атаку і розширив зайнятий плацдарм ще на 5 кілометрів на захід. А незабаром, у кривавих боях на території Східної Прусії, 20 жовтня 1944 р., коли рота відбивала контратаку, яку підтримували танки, гвардії старшого лейтенанта Івана Сипала, тяжко пораненого в обидві ноги, евакуювали до армійського шпиталю.

Через півроку, у березні 1945 р., 22-річний І.Сипало за бої на Німані був удостоєний найвищої військової нагороди – звання Героя Радянського Союзу з врученням медалі «Золота Зірка» та ордена Леніна.

Після війни І.М.Сипало продовжив служити в лавах Червної Армії. В 1946 році капітан демобілізувався.

Закінчив в 1952 році Харківський державний педагогічний інститут, працював інструктором Харківського обкому КП України, завідував відділенням культпросвітустанови обласного Управління культури, очолював обласну бібліотеку для дітей.

Жив полковник у відставці І.М.Сипало в Харкові.

Нагороджений орденами: Леніна, Червоного Прапора, Вітчизняної війни 1-го ступеня, Червоної Зірки, медалями.

Помер 10 листопада 2002 року.

**СЕЛИЩЕ БУДИ ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ. 1943 РІК. ХРОНІКА ВИЗВОЛЕННЯ**

**Радченко Анастасія**,

вихованка клубу «Краєзнавець» РЦДЮТ Харківської районної ради

Харківської області, учениця 9 класу Будянського ліцею Харківської районної ради

Керівник: Безрукова Тетяна Миколаївна керівник клубу «Краєзнавець» РЦДЮТ Харківської районної ради Харківської області, почесний краєзнавець України.

Селище Буди було окуповане німецькими та угорськими (мад’ярськими) військами 20 жовтня 1941 р. Ворог заходив зі сторони села Бедряги. Під час окупації багато місцевої молоді було відправлено на примусові роботи до Німеччини. Перший раз селище було визволено радянськими військами 20 лютого 1943 р. Та на початку березня в Буди знову прийшли окупанти. Ймовірно, це трапилося 10-11 березня. Елітні танкові частини, які готувалися йти на Курську дугу, стояли на вулицях селища. Радянське командування планувало визволити Буди ще 11 серпня.

**21 серпня** – завдання 5 гв. ТА у складі 18 ТК і 5 гв. ЗМК з фронту Пересічна-Гаврилівка перейти у рішучий наступ у напрямку на Коротич-Бабаї, оточити з півдня Харківську групу ворога, частиною сил оволодіти переправами на р. Мерефа у районі Буди-Мерефа.

**22 серпня** – Командуючому Степовим Фронтом генерал-полковнику тов. Конєву. Бойове донесення № 79 штарм 5 гв. ТА на 21.00 22.08.43. Доповідь – мотоциклетному полку поставлене завдання вести розвідку на Буди.

**23 серпня** – бойове донесення № 81 штарм 5-ї гв. ТА. На світанку 23.08.43 р. ворог силою до батальйону піхоти з танками здійснив атаку із району Люботина і зі сторони Буд на Коротич, користуючись тим, що у вечорі 22.08.43 танки 18 ТА і 5 ГЗМК були направлені на Березівку, а головні сили корпусів і піхота на цей час ще тільки зосереджувалися у Коротичі. О 19.00 23.08.43, після перегрупування сил, частини Армії перейшли у загальний наступ із завданням: повністю знищити ворога у районі Коротич й вийти на Буди.

***Німецькі документи***

*Штаб 11-го армійського корпусу 8-ї армії Вермахту 23.08.43 о 05.35 доповідав командуючому 8-ї армії, що 320-та, 106-та дивізія і бойова група 198-ї дивізії почали відступ з лінії оборони о 20.00. Штаб 320-ї дивізії – Південне, 106-ї – Буди.*

**24 серпня** – на 15.00 розмежувальна лінія праворуч – розмежувальна лінія з Воронежським фронтом. Ліворуч: Подворки, Пісочин, Райоленівка, за виключенням Буди, Огульці, Валки для 53 А.

**25 серпня** – Командуючому Степовим Фронтом генерал-полковнику тов. Конєву. Бойове донесення № 84. Штарм 5 гв. ТА 20.40 25.08.43. 29 ТК о 13.00 25.08.43 атакувала ворога у напрямку свх. Комунар/2 клм. зап. Коротич/Буди, Мерефа. Супротивник вів безперестанний сильний артмінвогонь. О 13.40 атакував із лісу, що на сході радгоспу Комунар 8-ю танками. Контратаку було відбито. О 15.40 ворог знову контратакував 6-8 танками «ТИГР». Контратаку було відбито. 18 ТК о 16.00 отримав наказ атакувати ворога у напрямку радгосп Комунар, Буди.

**26 серпня** – Командуючому Степовим Фронтом генерал-полковнику тов. Конєву. Бойове донесення № 85. Штарм 5-ї гв. ТА. 13.30 26.08.43. Доповідають: 18 ТК вогнем підтримував наступ 29 ТК і 5 ГЗМК знаходячись на рубежі залізниці на північній окраїні Коротича. 10.00 26.08.43 у район Гаврилівки прибула 25 ТБр 29 ТК, що мала у своєму складі 13 танків. Бригада отримала завдання: після захоплення рубежів залізниці південніше радгоспу Комунар розвинути успіх у напрямку Буди, Мерефа.

**27 серпня** – наші війська тримають у резерві 25 ТБр 29 ТК у готовності для розвитку успіху на ділянці 214 СД або у напрямку радгоспу Комунар, Буди.

**28 серпня** – перед 53 ТА поставлено завдання наступати на Буди з боку радгоспу Комунар.

Бої на цьому напрямку велися з 29.08 по 04.09. Особливо важкий характер вони носили за Буди. Неодноразово наші атаки відбивалися артилерійським і мінометним вогнем ворога і успіху не мали. О 04.00 05.09.43 наші частини 69 Армії, перервав оборонну лінію ворога, просунулися на 16-18 км углибину й зайняли 20 населених пунктів.

**29 серпня** – Командуючому Степовим Фронтом генерал-полковнику тов. Конєву. Бойове донесення № 91 штарм 5 гв. ТА на 11.30 29.08.43. Доповідь – з 07.00 29.08.43 у бій була введена 25 ТБр 29 ТК з найближчою задачею – оволодіти переправами через р. Мерефа в районі Буди і в подальшому наступати на Стару Водолагу. О 09.30 часті Армії увійшли в Буди й ведуть бій за звільнення селища від противника і за оволодінням переправи через р. Мерефа. З 10.00 в районі Буд частини Армії приступили до наведення переправ через р. Мерефа, після чого будуть продовжувати діяти на Стару Водолагу.

У районі Буд наші штурмовики «*Ил-2*» бомбили частини Армії. Авіацію прошу направляти по районам південніше р. Мерефа і по рубежу р. Мжа. НП переводяться на південні скати висот північніше Буд.

О 12.00 головна рота 25 ТБр увірвалася в Буди, вийшла до переправи у центрі селища, в той же час на ці ж переправи підійшла колона танків (10-12 машин) ворога, що відступав із напрямку Південного. У фарфорового заводу виник танковий бій у результаті якого танки ворога вимушені були відійти у південно-східному напрямку. 25 ТБр утратила спаленими – 7 танків Т-34. При підході танків до переправи західніше фарфорового заводу, – міст у центрі селища ворогом був підірваний. На 17.00 частини Армії закінчують очищення Буд від супротивника й розмінують переправи через р. Мерефа, одночасно ведеться розвідка боєм у районі позначки 119.3 і переправа у Гиївки. На 24.00 – ворог з висот 175,8; 157,9 веде артилерійсько-мінометний і гвинтівко-кулеметний вогонь. Переправи через р. Мерефа на ділянці Гиївка-Буди знищені, русло річки – заміновано.

**30 серпня** – 06.00 30.08.43 були здійснені спроби переправити танки через р. Мерефа. Та вони були підбиті вогнем танків ворога з південного берега річки. Розвідкою, що була проведена у напрямку Гиївки на південний схід від Буд, встановлено, що всі переправи через р. Мерефа знищені, а русло – заміновано.

У зв’язку із сильним спротивом ворога, що на рубежі командних висот на захід від Буд, діяльність піхоти успіху не мала.

**1 вересня** – у подальшому 5 гв. ТА знову була переведена на схід і, отримав завдання наступати від Пересічна до Буди, виходом в район Коротич створила загрозу ворогу оточення Харкова.

За переказами місцевих мешканців, остаточно селище було звільнене у ніч з суботи на неділю, з 4 на 5 вересня 1943 р.

**ДВОРІЧАНЩИНА У ВОГНІ ВІЙНИ**

**Ряднова Анастасія,**

учениця 7-го класу Дворічанської ЗОШ I-III ступенів

Дворічанської районної ради

Керівник: Бабай Л.В., методист Дворічанського ЦДЮТ

*Не забуде крові Вітчизна,  
 Що пролита за неї в боях.  
 Кров у зрадника − це трутизна.  
 Кров героя − горить у серцях.*

22 червня 1941 року. Звичайний літній погожий день. Люди працювали собі на городах, в колгоспах. Задерикуваті хлопчаки невтомно скакали верхи на дерев’яних конячках, дівчата гралися ляльками, аж до поки не почули голос по радіо, який закликав до уваги: «Внимание, говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение…».

Одразу ж після звістки про напад гітлерівської армії на Радянський Союз, Дворічанський райвійськкомат почав працювати у військовому режимі. Почався масовий призов воїнів запасу та молоді призивного віку. Дітей одразу ж евакуювали. Робочі місця чоловіків, які пішли на фронт, зайняли жінки. Мешканці Дворічанщини, незважаючи на відсутність тяглової сили, обробляли і засівали поля, щоб забезпечити себе і фронт хлібом. А в липні 1941 року молоді патріотки нашого району закликали дівчат до оволодіння професією механізатора, тракториста та комбайнера.

На початку серпня 1941 року, як і на всій території, охопленій війною, почали створювати добровільні формування народних месників – партизанів, які діяли в тилу ворога. У Дворічній був створений партизанський загін з 14 чоловік: до його складу ввійшли: Косов Андрій Васильович, Вавулін Федір Васильович, Бережний Василь Костянтинович, Горбушко Олександр Павлович, Брянцев Василь Якович, Кириченко Петро Іванович, Солонина Іван Порфирійович, Романенко Іван Петрович, Купін Федір Павлович, Селюта Іван Григорович, Дьомін Іван Трохимович, Замотай Тимофій Андрійович, Голобородько Григорій Михайлович. У кінці листопада 1941 партизани Микола Лукич Плескач та Прокіп Єгорович Хижняк в Печенігах закидали гранатами приміщення школи, в якому розміщувався ворожий штаб, захопили зброю і цінні документи і повернулися у свій загін.

Але це був не єдиний партизанський загін. Інша група з 8 чоловік на чолі з І. П. Куценко на шляху до ст. Мерефа підірвали залізничний міст і приміщення фашистського штабу. Як не прикро, але і на Дворічанщині були зрадники, які донесли про це ворогам і вони розстріляли Куценка в м. Куп’янську у 1942 році. І це була не єдина смерть за доносом. Так загинули Титаренко, Коровкін, Нестеренко, Рубцов, Свічкарьов, які підірвали міст між ст. Тополі і ст. Дворічна. У Колодязному діяла партизанська група на чолі з кадровим офіцером Я. Т. Олійниковим. Н. П. Залізняк очолював партизанський загін у Тернах. У селах району Миколаївці, Кам’янці, Тополях, Пісках, Граковому не давала спокою окупантам група партизан на чолі з Пащенко Костянтином Костянтиновичем, якого згодом теж розстріляли фашисти. Усього на території Дворічанщини фашистами було розстріляно 40 партизанів.

Не можна забувати і про мирне населення. Воно не змирилося з думкою, що окупанти захоплять Дворічну. І коли тисячі дворічан воювали на різних фронтах війни, мирне місцеве населення, а це були переважно жінки, діти та літні люди, вийшли копати протитанкові рови зі сторони Западного, адже ворог підступав все ближче. А згодом стало зрозуміло, що старання людей марні, адже ворожа піхота зайшла у Дворічну зі сторони Кутьківки.

У червні 1942 року дев’ять діб наші війська тримали оборону. Ворог все ж захопив перший населений пункт району Першу Лозову, після чого пішов на Кутьківку, потім Дворічну, Петро-Іванівку, Колодязне, Кам’янку, Лиман Другий.

Після Сталінградської битви наші війська громили ворога і стрімко пересувалися до південних кордонів України. Починаючи з 23 січня 1943 року підрозділи 294-го і 226-го кавалерійських полків в нелегких боях звільнили с. Піски, ст. Тополі, с. Лиман Другий, Миколаївку, Буденівку, Тавільжанку і 1 лютого підійшли до ст. Дворічна. Майже добу нашим воїнам довелося стояти на підступах до Дворічної через відсутність переправ через р. Оскіл. Збудувавши дві переправи 2 лютого 1943 року, наші воїни все таки визволили Дворічну із страшних рук окупантів.

Окупація Дворічанщини тривала з 24 червня 1942 року по 2 лютого 1943 року. Але війна на цьому ще не закінчилася, після визволення в Дворічній знову почалася мобілізація молоді призивного віку, адже Радянській армії потрібні були свіжі сили для перемоги. Троє наших земляків були удостоєні високого звання Героя Радянського Союзу: В. К. Лялін, штурман ескадрильї 8-го окремого авіаполку далекої розвідки 8 повітряної армії (уродженець смт. Дворічна); старший сержант О. Ф. Ковальов, командир гармати 1083-го полку 1-го Білоруського фронту (уродженець с. Токарівка); полковник М. П. Титов, командир 12-го гвардійського полку 5-й гвардійської дивізії 11-ї гвардійської армії 3-го Білоруського фронту (уродженець с. Колодязне).

8 травня 1945 року ввечері було підписано акт про капітуляцію Німеччини. Ми вибороли перемогу, але якою ціною… За час окупації району гітлерівцями вбито 218 мирних жителів, матеріальних збитків завдано на суму 23703786 карбованців. При оборонно-визвольних боях на території Дворічанщини безвісти пропало 128 радянських воїнів, загинуло 538, імена 157 з яких – невідомі. Всього не фронті загинуло 2828 чоловік.

Наш обов’язок пам’ятати ці події і цифри, наш обов’язок пам’ятати ці подвиги. Адже у сучасної молоді з кожним днем все менше шансів поговорити з ветеранами-очевидцями тих подій, дітьми війни. Їх залишилося не так багато. На жаль, час робить свою справу. Будемо цінить ветеранів і пам’ятати, що тільки завдяки їхнім подвигам і стражданням ми можемо зараз жити вільно на цій землі!

**Селище Березівка, опалене війною**

**Сириця Валерія,**

учениця 8 класу Березівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Харківської районної ради Харківської області

Керівник: Сахно А.Б., керівник гуртків, методист КЗ «Харківська обласна

станція юних туристів» Харківської обласної ради

Я народилася і живу в невеличкому мальовничому селищі Березівка, що на Харківщині. Наближається надзвичайно урочистий і хвилюючий день – 70-річчя перемоги у Великій Вітчизняній війні. День і рік перемоги над фашизмом буде вічно жити в пам’яті людей. Дорогу ціну заплатив народ, захищаючи свою Батьківщину.

На світанку 22 червня 1941 року фашистські бомби впали на наші мирні житла, на безмежні пшеничні поля. Радіо принесло страшну звістку. Чорні крила війни закрили сонце. Кров’ю і пожежами котилася вона по нашій рідній землі.

Із червня 1941 року і до травня 1945 продовжувалась битва з ворогом. Шлях до перемоги був надто довгим і важким. Неперевершені зразки мужності і героїзму виявляли наші солдати у жорстких і кровопролитних боях. Багато з них віддали своє життя за Вітчизну, за мирне голубе небо.

Я хочу розповісти про участь мого рідного селища у тій страшній кривавій війні. На початку війні майже 400 березівців пішли на фронт. Війна стрімко наближалася до селища. 23 жовтня 1941 року фашистські війська ввійшли в Березівку. Для мешканців селища почалися трагічні дні окупації.

Мої земляки воювали майже на всіх фронтах, проявляючи стійкість, мужність, героїзм. Так, Тертишник Федір Іванович брав участь у визволенні блокадного Ленінграду. У тому пеклі він познайомився із жінкою-солдатом Євгенією. В холоді і голоді на попелі руїн зародилося їхнє кохання. Після закінчення війни вони повернулися в Березівку вже подружжям, обидва нагороджені медалями «За оборону Ленинграда».

На Далекому Сході воювали: Мендюра Григорій Гнатович, Шевченко Федір Павлович, Кукленко Павло Улянович, Яковенко Віктор Петрович, Святенко Василь Прокопович, Якименко Олександр Якович.Всі вони нагороджені медалями «За победу над Японией».

Не можу не згадати Святенка Михайла Лукича – кавалера орденів Слави ІІ і ІІІ ступенів і орденів «Червоної Зірки».

У війни не жіноче обличчя… Але скільки жінок, дівчат виносили на своїх тендітних плечах поранених, збивали ворожі літаки, були снайперами. Серед них були і жінки із Березівки: Джунь Марина Іванівна, Краснікова Марія Іллівна, Чернявська Катерина Сергіївна. Остання, Чернявська Катерина Сергіївна, молодший сержант медслужби, була на Першому і Другому Українських фронтах, Першому Білоруському, нагороджена медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией».

Наша героїчна односельчанка Мірошниченко (Курзіна) Євдокія Семенівна в окупованому гітлерівцями селищі врятувала в 1943 році льотчика Олександра Спіріна, літак якого був збитий в бою у небі над Харковом. Про жінку-патріотку писали фронтові газети. Льотчик вижив, і вже після війни разом із дружиною навідав Євдокію Семенівну.

Йшла війна…Ворог топтав нашу землю… В Березівку почали приходити страшні звістки-похоронки. Більше 200 жителів не повернулися на рідну березівську землю. Мене вражає сила почуттів, мужність солдатських вдів. Говорять, що якби вітром зірвало жалобні хустки з голів матерів і дружин, закрили б вони небо чорними скорботними птахами страшенного горя. Паморозь лягла на їхні скроні, роки поорали зморшками обличчя, але душі залишилися молодими…До останнього подиху вони берегли свою вірність і любов до загиблих чоловіків.

За архівними даними 140 жителів селища були вивезені в Німеччину працювати.

17 червеня 1942 року – чорний день в Березівці. На чужину було відправлено 100 мешканців селища. Молодь зігнали в церкву і школу. Від крику, особливо від дівочого плачу, як потім згадували старожили, крижаніли душі і серця.

Колона приречених йшла пішки до самого Харкова, де вже чекав готовий до відправки товарняк. Частина відправлених в Німеччину померли в рабстві і навіки покояться в чужій землі. А от Супрун Михайло Романович повернувся і не сам, а з дружиною. Там в неволі він зустрів свою половинку, Любов Іванівну, там у рабстві проросли пагінці їхнього кохання. Повернулися додому й інші хлопці і дівчата, як їх в народі називали, остарбайтери.

Знову я хочу звернутися до архівних даних. Близько 500 дітей було зареєстровано в Березівській селищній раді напередодні війни. Діти війни – обездолені, голодні, які не знали дитинства. На примусові роботи до Німеччини було вивезено 22 дитини віком 16-17 років. Березівські діти війни поруч з матерями орали, косили, сіяли, збирали урожай. Землю обробляли коровами, дуже часто корів водили діти. Вірі Святенко згадує, що під час війни, коли їй було 13 років, вона бігла попереду корови і боялась, що та відтопче їй ноги.

29 серпня 1943 р. моє рідне селище було звільнене від фашистських загарбників. Але війна продовжувалась…

Березівці працювали для фронту, для перемоги. Відбудовували зруйноване господарство, вирощували хліб, збирали кошти для виготовлення літаків і танків, виготовляли подарунки солдатам-фронтровикам. Трудовий тягар ліг на плечі жінок, дітей, літніх людей.

9 травня – День Перемоги, він прийшов, святий, щасливий і водночас терпкий. Поверталися в село фронтовики.

*О, як же їх стрічали, світе мій,*

*Таких стрічань історія не знала.*

*О тій пори весняній золотій*

*Сльоза мого села не просихала.*

Роки! Скільки б їх не минуло, не зітруться у пам’яті світлі імена тих, хто віддав своє життя за Батьківщину. У кожного загиблого був той клаптик землі, яку він затулив, падаючи. У граніті, у бронзі, у серцях живе великий подвиг воїнів-визволителів. Не забули своїх героїв-воїнів і мої односельці.

Травень 1946 р. По всій Березівці розкидано могили воїнів-визволителів. Тому останки загиблих воїнів Червоної Армії звозять в центр селища в єдину братську могилу. На високому постаменті з букетом квітів стоїть кам’яна «Скорботна матір».

На мармурових плитах викарбувані імена 26 воїнів-визволителів Березівки, а також імена 118 односельців, які загинули на всіх фронтах Великої Вітчизняної війни.

У минулому році, на мітингу, присвяченому Дню Перемоги, я читала вірш. Переді мною сиділи дідусі-ветерани, яких залишилося зовсім мало:Мендюра Григорій Гнатович, Тертишник Андрій Іванович, Штода Іван Семенович, Шевченко Микола Євгенович.

На грудях стареньких, немічних, сивочолих фронтовиків виблискують бойові нагороди. Ветерани потребують нашої уваги і турботи. По моїх щоках текли жагучі сльози і я не приховувала їх.

Мій прадідусь Григорій мужньо захищав Батьківщину, закінчив війну у Берлині. Додому повернувся інвалідом, його руки і ноги були повністю вкриті шрамами від ран. Коли я народилася, дідуся вже не було в живих. Прадідуся Григорія я бачила тільки на пожовклих фотокартках.

У внуках і правнуках Ви, діду, живете в серцях –

Вас ми всі пам’ятаєм.

Ось і прийшла 70-та весна Перемоги! Але на жаль в цьому році вона не мирна. На сході моєї України йдуть бої, що забирають життя найкращих синів Батьківщини.

Я - українка! Я дуже люблю свою неньку Україну. Звертаюся до всіх з такими словами:Зупиніться, схаменіться! Нам більше не потрібні загиблі воїни, солдатські вдови, діти війни, сироти.

Хай квітує 70-та весна Перемоги, буяє зелень бузку, щедро всміхається сонечко. Ми – у 2015 році. Бажаю усім миру і чистого голубого неба!

**ТЕСТ НА ТЕМУ : ЛЮБОВ ДО СВОЄЇ БАТЬКІВЩИНИ**

**Ситник Ольга,**

учениця 11 класу Миколаївського навчально-виховного комплексу

Лозівської районної ради, член гуртка «Історичне краєзнавство»будинку дитячої та юнацької творчості Лозівської районної ради Харківської області

Керівник: Яковлева О. В., вчитель, завідувач шкільного музею.

Дана робота – спроба дослідити героїчні події минулого села Миколаївки Лозівського району Харківської області, відкрити нові сторінки історії своєї Батьківщин та показати підґрунтя формування патріотизму підростаючого покоління.

70 років відділяють нас від того травневого дня, який приніс перемогу і мир усій Європі та Азії. Плата за неї – мільйони втрачених людських доль. До сьогодні вона не визначена.

Наше село – одне з тисячі українських сіл. Небачена жорстокість Великої Вітчизняної війни проявляється в тому, що і сьогодні, через 70 років, ми продовжуємо відкривати все нові і нові сторінки історії 1941-1943років на території своєї маленької батьківщини. Навіть там, де вже знесені існуючі колись хутори і села: Рожевський, Забужинський.

Кожна така знахідка – нові прояви героїзму наших солдат. А ще – велика школа виховання патріотизму, любові до своєї Вітчизни

В роботі на конкретних прикладах з життя нашої Миколаївської сільради доведено: наші сільчани безмежно люблять свою землю і за будь-яких умов її захищатимуть.

І сьогодні наші хлопці на передовій в АТО. А в школі створено куточок « Вони захищають Україну» , біля школи насаджено алею дубів імені загиблого в АТО нашого земляка Сергія Бричака

**Робота «Бойовий шлях 2-го Українського фронту»**

**Ситніков Владислав**,

учень 8-А класу Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 121

Харківської міської ради Харківської області

Керівник: учитель історії Вискребець Л. М.

Робота присвячена вивченню бойового шляху 2-го Українського фронту, тобто дослідженню дій Степового фронту у військових операціях, які відбувалися влітку 1943 та протягом другої половини 1943-1944 років на українських землях.

Актуальність роботи продиктована необхідністю увіковічення пам'яті подвигу українських військ у боротьбі за визволення земель від окупантів у річницю 70-ліття Перемоги у Другій світовій війні.

Таким чином, метою даного дослідження є вивчення участі військ 2-го Українського фронту у наступальних операціях 1943 та 1944 років за визволення українських земель.

Створення Степового фронту відіграло важливу роль у швидкому переході радянських військ від оборонних дій в рішучий наступ. Фронтове об'єднання, що знаходилося в резерві Ставки, своїм вступом в лінію діючих фронтів різко змінило обстановку на користь Червоної Армії на найважливішому в літній кампанії 1943 південно-західному напрямку.

Війська Степового фронту приймали участь у Бєлгородсько-Харківській наступальній операції.  На світанку 3 серпня потужної артилерійської і авіаційної підготовкою розпочався контрнаступ на бєлгородсько-харківському напрямі. З'єднання загальновійськових армій Воронезького і Степового фронтів на напрямку головного удару вклинилися в оборону противника на глибину 5-6 км. Незабаром в прорив були введені 1-а і 5-а гвардійська танкові армії із завданням передовими бригадами завершити прорив тактичної зони оборони ворога і основними силами розвинути успіх в оперативній глибині.

З проривом ворожої оборони перед військами Степового фронту практично постало завдання звільнення Бєлгорода. Удар з фронту здійснювала 69-а армія В. Д. Крючьонкіна, а 7-а гвардійська армія під командуванням генерала М. С. Шумилова, форсувавши Північний Донець, повинна була атакувати ворожий гарнізон зі сходу.  5 серпня війська 69-й і з'єднання 7-ї гвардійської армій Степового фронту штурмом оволоділи Бєлгородом. У цей же день після напружених боїв був звільнений Орел.

Наступ радянських військ продовжував стрімко розвиватися. До 11 серпня війська Степового фронту, долаючи запеклий опір танкової угруповання противника, підійшли до зовнішнього обводу харківських оборонних ліній. В результаті вельми напружених боїв 12 і 13 серпня війська Степового фронту на низці дільниць підійшли впритул до міського обводу і зав'язали бої на околицях Харкова. Особливо жорстокі бої розгорнулися з 18 по 22 серпня. Однак ці спроби противника не могли змінити хід бою за Харків. 23 серпня місто Харків було звільнено.

У ході подальшого наступу з'єднання фронту до кінця вересня1943 вийшли до Дніпра, завдавши удари в напрямку Полтави, Кременчука, Краснограда, Верхньодніпровська, розгромили з'єднання 8-й і 11-й польових армій Вермахту. Війська фронту сходу форсували Дніпро, захопили на його правому березі кілька плацдармів, які в ході подальших боїв були об'єднані в один південніше Кременчука. З нього 15 жовтня 1943 вони почали наступ у напрямку на П'ятихатки і Кривий Ріг.

20 жовтня 1943 на підставі директиви Ставки ВГК від 16 жовтня 1943 Степовий фронт перейменовано в 2-й Український фронт.

Війська 2-го Українського фронту брали участь у визволенні Правобережної України, Болгарії, Угорщини, Югославії, Австрії. 10 червня 1945 був сформований Одеський військовий округ. Командувачем призначений І.С. Конєв.

Отже, робота присвячена актуальній проблемі, що знаходиться в полі зору воєнної історії.

**СТЕЖКИ ОПАЛЕНІ ВІЙНОЮ**

**Снісаренко Людмила,**

учениця 9 класу Бугаївського навчально-виховного комплексу

Ізюмської районної ради Харківської області

Керівник: Хиленко Людмила Василівна, вчитель української мови та літератури,

керівник гуртка «Пошук»

Дана робота – спроба побачити війну очима дітей ХХІ століття.

Автор роботи – одноліток тих від чийого імені ведеться розповідь. Прабабуся Людмили – учасниця бойових дій. Ми повинні усвідомити, що пройдений шлях до Перемоги не повинен мати термінів давності, що героїчний дух переможців – ветеранів не можна втрачати нинішньому поколінню, що кожен з нас, вчинив би так, як герої даних спогадів. Зі спогадів фронтової медсестри, моєї прабабусі, Скорик Галини Андріївни. "Пішла на пенсію, онуків треба няньчити, доглядати по господарству. 36 повоєнних років працювала лаборантом в Бугаївській лікарні. Є в мене і Почесна грамота за досягнуті успіхи в роботі. Не можу22 червня 1941 року, о 4 годині ранку без оголошення війни Німеччина напала на Радянський Союз.

Село Бугаївка розміщене вигідно, бо ніяких стратегічних об'єктів немає на й від центральної залізниці далеко.

Про початок неоголошеного віроломного нападу Німеччини жителі села дізналися у II половині дня 22 червня 1941 року, зв'язок тоді був лише телеграфний, село не було радіофіковане. На третій день війни в сім'ї стали надходити повістки про мобілізацію на фронт.

Ворог стрімко рвався на схід.

На фронт із Бугаївки пішло 500 чоловік, 280 – загинуло, 140 – нагороджені орденами і медалями.

В перший день війни повідомлення про війну з Німеччиною були мобілізовані Волков Григорій Іванович з гусеничним важким трактором «ЧТЗ», Снісаренко Степан Іванович зі соєю полуторкою( на той час колгосп мав свою вантажну машину). Були відведені фондові красені – коні на станцію Закомільську. Село завмерло. Третього дня повістки одержали Бобрусь Максим Демидович, Літвін Павло Остапович і Казюта Олександр Гаврилович. Пам'ять… Вона бентежить душу і серце. Рідіють ряди ветеранів. Все менше і менше їх стає. З останніх сил ветерани йдуть до братських могил, щоб вшанувати пам'ять про своїх побратимів…

…В Ізюмі проіснував концтабір для радянських військовополонених( за матеріалами Леся Ісаєва – історика, заслуженого працівника освіти України, який проживає в місті Богуславка Борівського району).

Концтабір проіснував півроку. Комендантом табору був німецький офіцер Шварц. Його заступником – Євтєєва Лідія Адольфівна, 1912 року народження, уродженка Берліна,за національністю німкеня,до війни проживала в Ізюмі, а її чоловік Євтєєв був сином поміщика, працював на заводі «Нафтофарб». В 1942 році загинув.

Після звільнення Ізюмського району Євтєєва намагалася зникнути, але була затримана.

Концтабір мав ділянку землі 1000 квадратних метрів огородженої колючим дротом. У центрі – двоповерхова цегляна будівля, яка раніше використовувалася для сільськогосподарських потреб. Підмога в приміщенні була земляна,в мурованих стінах – наскрізні отвори, приміщення навіть взимку не опалювалося. Ці приміщення були зовсім непридатними для проживання – тут протягом зими утримувались полонені.

Харчами для них була «баланда», яку варили, засипаючи 16 кг борошна на 210 літрів води. Передачі не дозволялись. За 185 днів існування табору «смертність серед полонених невпинно зростала і перевищила 1000 чоловік. Виснажених полонених ганяли на важкі роботи по відновленню залізниці та шосейної дороги. Невиконання норми або погана робота каралася побоями й тортурами. Багатьох військовополонених за вказівками Євтеєвої та інших осіб з адміністрації табору розстрілювали або забивали до смерті за намір втекти».

В 1943 році, двадцятирічною дівчиною стала санінструктором 22-ої зенітної дивізії. І зразу ж тяжке поранення, контузія.

Після двохмісячного лікування в госпіталі мене направляють у 8-у гвардійську армію медсестрою в санбат. Сестри милосердя по дві-три доби знаходилися біля тяжко поранених, по черзі йшли на передову на допомогу пораненим. Бувало підтягнеш його під якесь укриття, перев'яжеш рану – і в медсанбат направляєш врятованого.

Пройшла я з боями Польщу, вийшла на Одер, а 2 травня 1945 зустріла в Берліні. Оглянули залишки рейхстагу – жахнулась від руйнівної сили війни. Після короткого відпочинку направили в Дрезден, в госпіталь медсестрою, в який поступали ще поранені, хоч і оголошено було кінець війни. Багато бійців було вбито і поранено підступно з-за рогу. Фашизм, конаючи ще був жорстокий.

В жовтні 1945 року повернулася в рідне село. Ніколи не зможу забути баченого в концтаборі Майдашка: крематоріїв, кладовок з жіночим, чоловічим, а найбільш дитячим одягом і взуттям…". Дуже вразили спогади наших сусідів із Борівського району : « пише жителька Борової Харченко Анастасія Трифонівна. Вона розповіла про трагічні сторінки Підвисочанської сільської ради в роки Великої Вітчизняної війни. Друкуємо його зміст.

Підвисоке, Гаврилівка та багато інших сіл визволялись у лютому 1943 року, а в березні жителі навколишніх сіл були мобілізовані на будівництво мосту через річку Оскіл. Будівництво вела військова частина. Міст будували із лісу, який щойно був зрубаний. До мосту дерева тягли кіньми, а далі завданням місцевого населення було піднімати їх на плечі і нести на міст. Піднімали ці дерева по 8 чоловік . Людей обстрілювали з німецьких літаків і два рази бомбили. Лінія фронту була в районі Дінця в Ізюмі.

В травні міст був зданий в експлуатацію, а в червні кинули нас на будівництво дороги Гороховатка – Ізюм. Нашим завданням було бити каміння кирками в кар’єрі, потім вантажити на машини, розвантажити каміння на дорогу і розрівнювати з піском. Щодня нас обстрілювали німецькі літаки. З Горохватки щодня привозили горох працівникам колгоспу «Пролетарський труд», а ввечері ми ходили по їжу додому, в Гаврилівку. Головою колгоспу на той час був Іван Демидович Висоцький. До нього з проханням звернулася наш бригадир – Тетяна Гунько, щоб він дав борошна для приготування їжі. Голова колгоспу погодився, разом з ним ми поїхали по борошно в Гаврилівку. Настрій був чудовий, люди співали пісні. Ніхто й подумати не міг, що ці пісні будуть останніми в їхньому житті. Неподалік від села Мирне машину зупинила бомба, скинута на неї з німецького літака. »

**БОЕВОЙ ПУТЬ 23 ТАНКОВОЙ БРИГАДЫ**

**Статилко Марина, Вишневская Владислава,**

ученицы 11-Б классаКупянской общеобразовательной школы І-ІІІ ступени № 6

Купянского городского совета Харьковской области

Руководитель: Рышняк А.Ю., учитель истории, правоведения

Даная работа - описание боевого пути 23 танковой бригады, которая принимала участие в обороне м. Купянска в 1942 году, а также в составе 23-го танкового корпуса освобождал город в 1943 году.

Авторы работы собрали и систематизировали материалы школьного музея Боевой славы, использовали материалы воспоминаний героев тех событий.

… 25 августа 1941 года было закончено формирование 23-й танковой Чаплинско-Будапештской Краснознаменной орденов Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницкого бригады в районе Русская-Лозовая, 25 км севернее города Харькова.

В первые дни после формирования бригада вступила в бой с фашистами у гор. Дергачи, 10-ти км южнее района формирования.

Весна 1942 года. Бои в районе с. Савинцы, Кунье, Боровая Харьковской области. Бригада прорывает извне, кольцо окружения и выводит из него наши части.

Для приведения материальной части в порядок бригада выводится в район с. Вишневая, где занимает оборону, одновременно ремонтируя танки.

Из Вишневой переходит в район с. Шевченкова (станция Булацеловка) – Богодаровка, где занимает оборону, отражая танковые атаки противника и нанося ему короткие контрудары.

Отсюда бригада отходит на восток, прикрывает отход стрелковых дивизий 38 Армии, ведя бои с противником на рубежах: Староверовка – Волосская Балаклея и по реке Оскол у города Купянска.

В этих оборонительных боях бригада потеряла много личного состава и танков, но задачу выполнила. Дала возможность дивизиям армии отойти за р. Оскол, перегруппироваться и занять жесткую оборону. И снова отступление. Бригада отходит с той же задачей прикрывать отход пехоты и так до р. Дон.

На отдельных рубежах обороны бригада отражала ожесточенные атаки противника. Так было в районе ст. Кантемировка, где бригада вела бои в окружении против превосходящих сил противника. Такие же жестокие бои велись на р. Дон южнее ст. Вешенская, где немцы по 2-3 раза на день бомбили понтонный мост с целью отрезать части двух наших Армий, отходящих за р. Дон.

И здесь бригада задачу выполнила. Но в этих боях она потеряла много личного состава и всю боевую материальную часть (танки) и последней переправлялась на восточный берег, частично по понтонному мосту, а когда он был разбит, на плотах, сделанных своими силами из подручных материалов, уже под автоматным огнем противника, вышедшего на берег реки.

Из района города Купянска бригада направляентся на освобождение Донбасса и ведет бои за город Изюм, с. Долгенькая, гор. Красноармейск, станцию и пос. Чаплино. За овладение Чаплино 10 сентября 1943 года получает наименование «Чаплинская». Ведет бои за Синельниково, Славгород…

В школьном музее, один из разделов посвящен боевому пути 23-го танкового корпуса. 23-й танковый корпус принимал участие в освобождении города Купянска (1943). Генерал-лейтенант танковых войск, командир 23-го танкового корпуса, Герой Советского Союза Ефим Григорьевич Пушкин был первым комендантом освобожденного города.

В свое время в школе бывал его бывший заместитель - полковник Михайловский Семен Михайлович, который и предложил создать экспозиционный стенд, посвященный боевому пути 23-го танкового корпуса.

Владимир Наумович Колесник (из поселка Песочин Харьковской области) прислал в музей много интересных материалов для стенда. Поисковыми группами музея в разные годы были собраны фотографии, воспоминания тех, кто воевал в 23-м танковом корпусе: Комионко Петр Брониславович, Левитас Григорий Александрович, Корнеев Сергей Дмитриевич, Козырев Федор Иванович, Марков Александр Петрович, Лавринюк Захар Маркович.

Нынешней поисковой группой ведется работа по обновлению экспозиций музея. Также прорабатываются материалы, посвященные боевому пути 3-й танковой бригады, которая принимала участие в обороне м. Купянска в 1942 году, а также в составе 23-го танкового корпуса освобождал город в 1943 году. Экспозицию музея в 2007 году пополнил художественно-документальный очерк Авдошина И.С. «Броня и Сердце», посвященный командиру 23-го танкового корпуса, генерал-лейтенанту, Герою Советского Союза Пушкину Єфиму Григорьевич.

**У війни не жіноче обличчя!**

**Татькова Марія**, **Літвінов Владислав,**

учні 7 класу Андріївська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1

Балаклійської районної ради Харківської області

Керівник: Пивовар Надія Сергіївна, вчитель математики, вища кваліфікаційна категорія

У війни не жіноче обличчя. І, тим паче, не дитяче. Та втім, існує таке поняття як «діти війни». В нашій країні багато людей, які мають соціальний статус – дитина війни, і в нашому селищі вони є. Героїня нашої розповіді, жителька селища Андріївка Патока Галина Кузмівна. Вражає зворушлива розповідь сивочолої жінки, пенсіонерки Галини Кузьмівни, в якій бачиш історію цілого покоління дітей війни. Вона рано подорослішала, сприйнявши дитячим серцем трагедії воєнних та труднощі повоєнних років. Дівчинка рано подорослішала не лише від болю і страху, від страждань і втрат, а й від почуття відповідальності за себе, за маму та братика. А воно, це почуття відповідальності, за часів фашистської окупації виявилося не таким, як у мирних дитячих заняттях.

Народилася Галинка в сім`ї робітника паровозного депо Попика Кузьми Дем`яновича та Федосії Степанівни 10 червня 1937 року. Була вона четвертою дитиною, дуже жаданою і коханою своїми батьками, бо перші дві дівчинки-сестрички померли в ранньому дитинстві від хвороб, які лютували на той час. Ще у Галі був братик Мишко, старший за неї на два рочки. «Своє раннє дитинство я не пам`ятаю. Проте знаю, що сім`я жила - не бідувала. Було домашнє господарство, город немаленький. Їсти-пити було достатньо. Була в хаті скриня, наповнена одежею, хустками, взуттям. В хаті було просторо, чисто і затишно», - говорить Галина Кузмівна. А потім, перевівши тяжко подих, продовжила: «Дуже добре пам`ятаю події лютого 1943 року. Мені тоді було шість, а Мишкові – вісім рочків. Батько наш працював на залізниці і мав, так звану «броню» від мобілізації на фронт, бо він і його товариші по роботі повинні були забезпечувати безперебійне постачання різних видів вантажів та перевезення людей в усі куточки країни.

Фашист не зайняв Андріївку, в селищі ще діяла Радянська влада. Мій батько Кузьма Дем`янович, 1910 року народження, як і багато його співробітників, одержав повістку про необхідність з’явитися до селищної ради з питання масової мобілізації на фронт. Прихорошившись, він одягнув свій найкращий костюм і, виходячи з хати, на порозі, взявшись рукою за одвірок, звернувся до мами: «Федосько, бережи дітей!», розцілував нас з братиком і маму та й пішов з двору. А в селищній раді з таких робітників, як мій тато, збиралися створити військовий загін на перепону фашистам, що наближалися до Андріївки. Та не судилося цьому здійснитися, бо німецький загін вже знаходився в лісочку за 200 метрів від селищної ради. Будівля селищної ради швидко була оточена німцями і захоплена. Мирних людей, серед яких були не тільки дорослі чоловіки, а й підлітки, виводити групами на подвір`я, а там розстрілювати майже впритул. Трупи засипали соломою, потім виводили наступну групу, знову ж розстрілювали і засипали товстим шаром соломи, збиралися підпалити та не встигли. В селі Благодатному (на той час воно називалося «Воєнвед») за 12 кілометрів від Андріївки стояла військова частина Червоної Армії. І хтось із жителів Андріївки сповістив туди про страшну трагедію. Загін солдатів прибув на лижах. Зав`язалася кривава битва. Німецький загін був повністю знищений. Із людей, яких розстрілювали, залишилися живими тільки троє. Це Андрій Рог, якому на той час було 14 років, Кришня, а прізвища третього я не пам`ятаю». Перевівши подих, вона продовжила: «Дуже добре пам`ятаю, як мого ріднесенького, любого татуся, вже неживого, привезли на санчатках додому. Братик мій заливався слізьми, від розпачу кричала мама, а я чомусь не плакала, а тільки ходила навколо нього. Дідусь став робити труну, щоб можна було поховати мого батька «по-людськи». Було дуже багато снігу. Я, хоча і маленька була, та пригадую, що в нашому садку, який виростив мій тато, зі снігових наметів виглядали тільки верхівки. Так от, зробив дідусь домовину для свого сина, а мого татка, - продовжує оповідь Галина Кузьмівна, - та поховати його на цвинтарі ми не встигли, бо знову селище і нашу хату та хати сусідів зайняли німецькі солдати. Довелося татуся в домовині ховати у сніг під яблунею в саду, і пробув він там два тижні. А вже після того, коли німці були «викурені» з селища, ми змогли поховати всіх, хто загинув. Ховали в братську могилу в кінці огороду однієї жінки. А вже в 60-ті роки було здійснено перепоховання на загальне кладовище. Коли відкопали могилу, то жінки впізнавали останки своїх чоловіків по волоссю. Одна жінка говорила: «…це, мабуть мій хазяїн, бо у нього було кучеряве волосся, а це мій, - говорила інша. У нього було сиве волосся...».

А яблуня, під якою ми ховали тата в снігу, і до сьогоднішнього дня квітує білим цвітом і береже пам`ять про нього».

**«ВІЙНА КРІЗЬ ПРИЗМУ ЖІНОЧОГО СЕРДЦЯ»**

**Тимко Ігор**,

учень 9 класу Куп’янського навчально-виховного комплексу №2

Куп’янської міської ради Харківської області

Керівник: Кудінова Марина Володимирівна, вчитель історії та географії

Війна. Огидна її особа ніколи не зітреться з пам'яті народної. Жінки, жінки ... На заводах, в госпіталях, на транспорті, в полях. Уже в перші дні війни вони замінили чоловіків, котрі пішли на фронт. Так, у війни не жіноче обличчя. Але жінки не могли залишатися осторонь. Серед них і наша землячка, куп’янчанка - Марія Савеліївна Шкарлетова.

Шкарлетова Марія Савеліївна – санінструктор 170-го стрілецького полку 57-ї гвардійської стрілецької дивізії 8-ї гвардійської армії 1-го Білоруського фронту гвардії старший сержант. Народилася 3 лютого 1925 року в селі Кислівка Куп’янського району Харківської області в робітничій сім’ї. Українка. Мала середню освіту. Героїня Радянського Союзу.

Полк, де почала свій бойовий шлях Шкарлетова, вів у жовт­ні 1943 року важкі бої на Дніпрі. Як згадувала Марія Савеліївна згадує:

*«В пороховом дыму и под разрывами пуль, между воронками и рвущимися снарядами, закинув санитарную сумку за спину, я без устали, с удесятеренной энергией переползала от одного раненого к другому, делая им перевязки, втаскивая в воронки и другие укрытия… , а затем переносила их к берегу и ночью отправляла на другой берег.»*

Далі чекали бої на правому березі Дніпра, форсування Західного Бугу і визволення міста Новий Буг. До особистого рахунку санінструктора Шкарлетової додалися ще 65 поранених, яким вона надала допомогу. Тоді відважна дівчина одержала першу урядову нагороду — орден Червоної Зірки.

Навесні 1944 року дороги війни привели гвардійський стрілецький полк, в якому служила Марія, на підступи до Оде­си. Багато днів не припинялися бої за визволення міста від фа­шистської неволі. Річку Віслу Марія Шкарлетова форсувала в числі перших.

Вона згадувала:

*«Не медля ни одной минуты, расстегнув санитарную сумку, я сделала перевязки двум бойцам. Ранения были легкие, и бойцы не пожелали возвращаться обратно. Перекинув автоматы, они пошли вдоль берега. Взяв сумку, я тоже направилась вдоль берега и увидела группу наших пулеметчиков и автоматчиков, которые замаскировались в кустарнике. Я была единственным санитарным инструктором высадившейся группы на этом участке».*

Займався липневий день 1944 року. В одному з човнів, що відчалили від берега, були три бійці з кулеметом «максим» і дівчина-санінструктор. Передсвітанковий туман маскував смільчаків, що пливли бурхливою рікою. Тільки перший човен торкнув­ся ворожого берега, як підійшли другий, третій, а за ними ще кілька. Висадилися кулеметники і автоматники. Ворог, виявив­ши тих, що переправилися, відразу відкрив вогонь.

Для санінструктора Марії Шкарлетової почалася напружена робота. Легкопоранені після перев'язки займали місце у бойо­вій лінії, готувалися до атаки ворожих траншей. Важко було під безупинним вогнем противника подавати допомогу тяжкопо­раненим, ховати їх від вогню і, ризикуючи життям, переправ­ляти на човні на лівий берег.

Вправно перев'язуючи рани, Марія раділа тому, що ще один воїн урятований для Батьківщини, ще один батько обійме своїх дітей, ще на одну солдатську вдову буде менше на рідній землі. У такі часи Марія згадувала батька, який загинув на фронті влітку 1943 року.

Під час контратаки Марія бралася за автомат і разом з бійцями стояла на смерть. А потім знову спішила до поранених. У цей день її руки перев'язали десятки ран, врятували життя багатьом відважним гвардійцям. За подвиги при форсуванні Вісли, за захоплення і утриман­ня плацдарму на її західному березі багато радянських воїнів одержали високі урядові нагороди. Серед них і двадцятирічна дівчина-воїн Марія Шкарлетова. За проявлену самовідданість при наданні медичної допомоги в бою, за винесення з поля бою понад 100 поранених з їх зброєю Указом Президії Верховної Ради СРСР від 24 березня 1945 року їй було присвоєно звання Героя Радянського Союзу.

Із гвардійською частиною старшина медичної служби Марія Шкарлетова продовжувала свій бойовий шлях до Дня Перемоги. Вона була серед радянських воїнів-переможців, які ввійшли на вулиці поваленого Берліна.

Влітку 1945 року, коли вже відгриміла війна, Марія Шкар­летова повернулася до рідного Куп'янська. На війні вона полю­била медичну професію і тому, не вагаючись, вступила до медич­ного училища. Закінчивши його, Марія Шкарлетова з 1949 року працювала медичною сестрою у Куп'янській районній лікарні. Ма­рія Савеліївна брала активну участь у громадському житті. Зем­ляки неодноразово обирали її депутатом міської Ради депутатів трудящих, народним засідателем і до складу міського Комітету Червоного Хреста.

До кінця життя Марія Савеліївна мешкала у нашому місті. Померла 2 листопада 2003 року великою героїнею, а головне – переможницею над смертю та війною.

Усі медсестри несли на війні життя та порятунок. Подвиг нашої землячки Марії Савеліївни Шкарлетової не буде забутий ніколи. Вклонимося низько за подароване небо, за можливість дихати і жити героям-рятівницям життя.

**ВИЗВОЛЕННЯ СЕЛА ВЕТЕPИНАPНЕ ТА КОЗАЧОЇ ЛОПАНІ**

**ДЕPГАЧІВСЬКОГО PАЙОНУ**

**Турова Юлія,**

учениця 9 класу,вихованка гуртка«Географи краєзнавці» Дергачівського Будинку дитячої та юнацької творчості Дергачівської районної ради Харківської області на базі

Ветеринарного НВК «ЗШ –ДЗ» Дергачівської районної ради Харківської області

Керівник: Щеголєва – Кравченко Н.А., керівник гуртка, вчитель географії

Визволення Ветеринарного і Козачої Лопані Дергачівського промислового району почалось з лютого 1943 року і закінчилось на початку жовтня 1943 року. У визволенні Ветеринарного Дергачівського району брали участь:

• Воронезький фронт (командуючий генерал Ватутін М.Ф., член військової ради генерал Хрущов М.С.);

• Степовий фронт (командуючий генерал І.С.Конєв, член військової ради генерал І.С. Сусайков, начальник штабу генерал М.В.Захаров);

• Південно–Західний фронт, командуючий генерал Р.Я. Малиновський, член військової ради генерал О.С. Желтов, начальник штабу генерал Ф.К. Корженевич).

Бєлгород –Харківська військова операція.

З’єднання 1 танкової армії за 5 днів просунулися на глибину понад 100 км. З 1 по 7 серпня 1943 року оволоділи містом Богодуховом – дуже важливим опорним пунктом оборони німців.

5 гвардійська танкова армія визволила Козачу Лопань, Ветеринарне та Золочів і тим самим знищила великий вузол опору ворожої оборони, що прикривав Дергачі та Харків з Північного Заходу.

У той самий час полки 69 армії, які наступали вздовж шоссе Бєлгород –Харків, в результаті запеклих боїв вийшли на південну околицю села Циркуни – за 10 км. На північний схід від Харкова. А з’єднання 557 армії ліквідували вузол опору гітлерівців у селі Кам’яна Яруга і досягли річки Рогані, на 10 км на південний схід від міста.

О другій годині 23 серпня 1943 року радянські війська прорвали оборону гітлерівців на околиці Харкова і визволили селища Шевченкове, Тракторний завод, Основу, Жихар, оволодіти північно-східною і південно-східною частинами Харкова.

Першими увірвалися в місто частини 89, 93 гвардійських і 375, 183 стрілецьких дивізій.

О 3 годині 30 хв. вони захопили залізничну станцію Південний вокзал, а о 10 годині очистили від противника південно-західну частину міста. Протягом 23 серпня 1943 року війська степового фронту, при сприянні військ Воронезького фронту і південно-західного фронту повністю визволили другу столицю України місто Харків від німецько–фашистських загарбників.

Українські фронти діяли на території України і поповнювалися значною мірою місцевими жителями, зазвичай, мобілізовані в інших регіонах українці або вихідці з України теж направлялися в розпорядження цих фронтів. Тому чисельність українців в їх складі була вагомою. У деяких арміях першого українського фронту частка українців сягала від 60 до 80 відсотків. У квітні-травні 1945 року фронт взяв участь у Берлінській і Празькій операціях.

**Юність, опалена війною**

**Усіченко Нікіта,**

учень 11 класу Першотравневої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Зміївської районної ради Харківської області

Керівник: Пушкаренко Л.П., вчитель історії

70 років тому радянські люди отримали Велику Перемогу над фашистською Німеччиною. Дорогою ціною дісталася перемога. Майже кожна сім’я заплатила криваву данину війні. Минули десятиліття, а в пам’яті нащадків живуть спогади їхніх рідних, які пережили воєнне лихоліття. Я ж розповім про батьків моєї бабусі Людмили Олександрівни Усіченко – дідуся Сашка та бабусю Галю, молодість яких обпалило полум’я війни.

Народився Рудий Олександр Федорович 21 травня 1923 року на хуторі Глибока Долина Зміївського району Харківської області. У 1938 році закінчив 7 класів Першотравневої семирічки пішов працювати у радгосп «Червоний велетень» різноробом, а в травні 1941 року його призвали до лав Радянської Армії.

Коли почалася війна, Олександра не відразу відправили на фронт. Тільки у лютому 1943 року потрапив він у 5 стрілецьку бригаду 39 артилерійського полку. Так став піхотинцем, а піхота, як відомо, - цариця полів. На голові – пілотка, на плечах – сіра шинель, яка в польових умовах служила і одягом, і підстилкою, і ковдрою, і парасолькою у дощову погоду, а в руках шанцевий інструмент і товариш-автомат. Скільки землі перекопав , скільки окопів вирив Олександр – не перерахувати. Переконався: чим глибше зариєшся у землю, тим більше надії залишитися живим. Звичайно, страшно було бачити смерть бойових товаришів. І якою безмежною була радість,коли наступ фашистів зупиняли і гнали їх геть з рідної країни. За роки війни випадків, коли життя висіло буквально на волосинці, смерть дихала у потилицю, було багато. Та солдатська винахідливість, спритність та дотепність завжди приходили солдату на допомогу.

5 березня1943 року у запеклому бою з німцями Олександр був тяжко поранений у ліве плече. Через три місяці лікування він знову у строю, а восени його посилають на тримісячні курси, де хлопець освоює професію шофера і повертається бити фашистів у складі вже 213 стрілецької дивізії. У 1944 році дивізія переможно йде по польській землі, визволяючи міста і села. Але не судилося йому визволяти Варшаву, бо Олександр знову потрапляє в госпіталь. Відкрилася стара рана на плечі. У госпіталі він знаходився майже півроку, де й зустрів День Перемоги.

Олександр Федорович став інвалідом Великої Вітчизняної війни, був нагороджений медаллю «За перемогу над Німеччиною». Його комісують і наприкінці травня він повертається додому. Знову працює у радгоспі «Червоний велетень» тепер уже шофером.

Бабуся Галя, Руда (Шевченко) Галина Данилівна, народилася 08.08.1923 року у селі Таранівка Зміївського району Харківської області. У 1938 році закінчила 7 класів Першотравневої школи-семирічки і поступила до Одеського технікуму залізнично-дорожнього транспорту імені Дзержинського. Коли почалася війна, технікум евакуювали, а в травні 1943 року випускників, у тому числі і Галю, відправили у діючу армію в спецформування військово-експлуатаційного відділу № 15. Дівчина завжди вірила у перемогу над фашистами. Залізнична бригада, в якій служила Галя, відремонтувала не одну тисячу кілометрів залізничних шляхів,від- будувала не один десяток мостів. Працювати часто приходилося під інтенсивним вогнем ворожої артилерії або під виття і вибухи авіабомб. Найболючіше ж було ховати бойових друзів. Важко було переживати тендітній дівчині неймовірні труднощі фронтового життя. У липні 1944 року в боях за місто Бобруйськ вона була поранена, але скоро видужала і знову повернулася у свою бригаду.

«Але все це ніщо в порівнянні з тією радістю, яку ми відчували, коли залізниця або міст були відновлені,- розповідала бабуся Галя. - Повз нас проїжджали ешелони з танками, пушками та іншою бойовою технікою, а бійці віддавали честь, дякуючи за міст. А ми будували і ремонтували залізниці і мости, щоб вони швидше розгромили фашистів». Так, ремонтуючи і будуючи, бригада дійшла до Берліна.

За віддану службу і працю Галину Данилівну було нагороджено медалями: «За взяття Берліна», «За перемогу над Німеччиною», «За доблесний труд у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років».

Тільки у листопаді 1945 року вона повертається у рідну Таранівку. Дівчина починає працювати секретарем у Першотравневій сільраді. Тут вона знову зустрічає Рудого Олександра, з яким навчалася в одному класі. Тепер це високий стрункий і красивий юнак, який працює у радгоспі шофером. Вони починають зустрічатися і 15лютого 1947 року одружуються. Будують хатину в Першотравневому, а в 1951 році у них народжується син Віктор. В1954 році народжується донька Людмила (моя бабуся). Після народження доньки бабуся Галя почала працювати у місцевій школі завгоспом, де і пропрацювала до самої пенсії.

Олександр Федорович і Галина Данилівна прожили разом 58 років. Дали дітям гарну освіту. Син Віктор закінчив Харківське військове авіаційне технічне училище, нині він полковник у відставці. Донька Людмила закінчила педагогічне в місті Червоноармійськ Донецької області, де отримала спеціальність викладача обслуговуючої праці в школі. Зараз вона бібліотекар Першотравневої школи і, звичайно ж, викладач.

Дідусь Сашко помер у березні 2005року, а бабуся Галя – у червні 2009. Я дуже любив їх, а ще пишаюся ними.

«Багато літ. Потрібно це живим

Вічно живим на п’єдесталі.

Багато їх, що мармуром і сталлю

Заквітчані, з рушницями стоять.

Це їм хвала потрібна,

Звеличення, і пам'ять, і хвала.

А нам, нащадкам, знати необхідно,

Була в житті жорстокая війна.

І сна вам вічного, рідненькі, патріоти,

Сховали нас від полум’я війни.

Від смерті, ненависті, злості,

Старі і молоді України сини.»

**СТОРІНКИ ІСТОРІЇ СЕЛА**

**Харапонов Вадим,**

учень 8-го класу Жовтневої ЗОШ І-ІІІ ступенів

Дворічанської районної ради Харківської області

Керівник Кисельова С.Ф., вчитель історії, спеціаліст І категорії

Наше мальовниче село знаходиться в басейні річки Колодна. Більшість населення займається сільським господарством здавна і до цього часу. Зайняття це ніколи не було легким: ранній чи пізній прихід весни, посухи чи зливи, великі морози взимку чи пізні приморозки навесні − все це завжди турбувало моїх односельців.

Із розповідей старожилів ми дізнавалися про важкі умови розвитку села, організації перших колгоспів, про першу техніку, яка надійшла в село, про умови праці та життя земляків у ХХ столітті.

Але найтрагічною сторінкою історії села були події Другої світової війни. 261 житель села став на захист рідної землі. Тяжка доля випала на долю жінок, дітей. Вони обробляли землю волами та коровами.

З 7 липня 1942 року по 2 лютого 1943 року наше село було окуповане фашистами. За підозрою у зв’язках з партизанами п’ять мешканців було розстріляно: Щербаченка Івана Петровича, Біліченка Івана Єгоровича, Муратова Пилипа Степановича, Резніка Петра Яковича.

Німецькими військами було знищено декілька будівель. На залізничній станції Гряниківка в 1943 році фашисти підірвали санаторій, двоповерхову станцію, залізничні мости. Влітку 1942 року в районі станції Гряниківка під час авіанальоту був знищений ешелон з евакуйованими жителями, який прямував з міста Харкова до Середньої Азії.

З вересня 1941року по червень 1942 року, а потім з лютого 1943 року на території села, на південній околиці, розташовувався військовий аеродром. Школа була облаштована під їдальню для військових. Місцева молодь йшла працювала у військовій частині. Це: Нестеренко І.Ф., Штепа Т.Г., Костенко Т.Н., Ніколаєнко М.К., Нюшко Е.М., Бурсова Т.

З цього аеродрому військові здійснювали вильоти за Сіверський Дінець. Багато льотчиків поверталися пораненими, їх лікували в селянських будинках. Тих, хто помирав хоронили в різних місцях. Після війни всі вони були перезахоронені. В братській могилі села Жовтневе поховані: старший лейтенант Анатолинко О.П., старший лейтенант Клитенка Іван, лейтенант Анухаров Г.С., молодший лейтенант Махамідієв К.А., молодший лейтенант Аншаков П.С., старший сержант Козиренко Микола, старший сержант Казарін М.П., рядові: Жишаров І.І., Гриценко М.Є., Бовт О.І., Макаров С.А., Хмурович М.П., військовий фельдшер Моргун Й.П.

2 лютого 1943 року Червона Армія звільнила наш район. Лише 97 наших земляків повернулися до рідного села… В пам'ять про загиблих жителів села Жовтневе в 1985 році був відкритий Меморіал Слави.

**В НЕБЕ ФРОНТОВОМ (БОЕВОЙ ПУТЬ ВАЛЕНТИНЫ ГРИЗОДУБОВОЙ)**

**Хоботкова Анна**,

ученица 11-Б класса, председатель совета кружка

«Поиск» музея истории КУ «ХС УВК имени В.Г.Короленко»

Харьковского областного совета

Руководитель: Воробьева М.А., учитель мировой литературы КУ «ХС УВК

имени В.Г.Короленко» Харьковского областного совета

31 января 2015 года исполнилось 105 лет со дня рождения знаменитой харьковчанки, прославленной летчицы Валентины Гризодубовой. Ребята нашего класса побывали на экскурсии в мемориальном музее-квартире семьи Гризодубовых, который был открыт в декабре 1970 года. Расположен он в 3-х комнатной квартире по ул. Мироносицкой, 54-Б, где с 1922 по 1965 года жил первый харьковский авиаконструктор Степан Васильевич Гризодубов и прошла юность его дочери, лётчицы Валентины Степановны Гризодубовой. История жизни нашей легендарной землячки стала примером того, как нужно служить отчизне, городу, своей профессии.

В ряду Героев Советского Союза, особенно героев-женщин, имя Валентины Степановны Гризодубовой стоит особняком: она получила свою Золотую звезду первой. Уникальна и ее биография — совершила первый полет в 2,5 года, была участницей знаменитой агитэскадрильи имени Максима Горького, прошла Великую Отечественную войну. Да не просто прошла, а командовала полком бомбардировочной авиации дальнего действия и лично выполняла сложнейшие задания. Именно ее самолеты сбрасывали бомбы на тылы противника, эвакуировали детей и доставляли помощь партизанам. Чуткое и сердечное отношение к людям ценили в своём командире лётчики 101-го полка. Сотня мужчин, которыми командовала Гризодубова, немного побаивались её и уважали.

Вот только два военных эпизода из героической биографии Гризодубовой.

На вооружение полка прибыли пассажирские самолёты DC-3  ( Ли-2 ), которые срочно переоборудовались в бомбардировщики. Многие опытные лётчики. говорили, что Ли-2 с бомбами под фюзеляжем не сможет набрать необходимую высоту и производить противозенитный маневр, что бой с истребителями на нём фактически вести невозможно.

- Я полечу в бой первая ! - сказала тогда Гризодубова.

И вот первое боевое крещение. Тяжело гружённые машины рулят на старт, взлетают, ложатся на курс. Впереди - Гризодубова. Группе поручено бомбардировать скопление фашистов в районе станции Щигры и нанести им возможно больший урон. Одновременно на экипажи возложено задание вести воздушную разведку. К объекту бомбометания группа подошла внезапно. Ранее на эту цель советские бомбардировщики полетов не совершали, а потому немцы даже не ожидали удара с воздуха. Они опомнились только тогда, когда на железнодорожный узел посыпались фугасные бомбы. Ударили автоматические зенитки. Шапки разрывов появились ниже и выше самолётов, но было поздно: Гризодубова уже увела свою группу на безопасное расстояние. Огонь противника не причинил вреда, зато в стане фашистов бушевали пожары и поднялась настоящая паника. На обратном пути группу Гризодубовой подстерегали 3 истребителя Ме-109. Но, встретив дружный и меткий огонь советских стрелков, фашистские пилоты не захотели рисковать и улетели искать более лёгкую добычу. Наша группа в полном составе возвратилась на свой аэродром. С тех пор разговоры о непригодности самолёта Ли-2 как бомбардировщика прекратились. Это была, несомненно, большая победа лётчиков полка во главе с командиром.

На аэродроме, где базировался полк Гризодубовой, стояли ещё 2 полка. В одну из боевых ночей самолёт соседнего полка прилетел с задания с зависшей под фюзеляжем 250-кг фугасной бомбой, которая могла оторваться и взорваться в любой момент. Положение осложнилось ещё тем, что лётчику не удалось сделать посадку с первого захода. Но повреждённый самолёт не мог держаться в воздухе. У всех на глазах он ударился о землю и загорелся. Экипаж горящего самолёта - лётчики, штурман, бортмеханик, радист и стрелки - не мог покинуть машину. Двери Ли-2 при ударе о землю заклинились. Но кто осмелится подойти к горящему самолёту ?   Взрыв бомбы мог последовать в любую секунду. Да и бензина в баках машины оставалось примерно около тонны. И тут Гризодубова вместе со своим заместителем - подполковником Орловым и двумя отважными мотористами смело бросилась к горящему самолёту. Пострадавший экипаж, почти все члены которого были ранены в воздушном бою, удалось спасти.

Вот почему лётчики полка любили и берегли своего командира. В каждом вылете экипажи зорко наблюдали за командирским самолётом и в случае необходимости немедленно приходили на помощь. Героических эпизодов из боевой биографии Валентины Степановны Гризодубовой можно привести немало. Валентина лично совершила около 200 боевых вылетов, в том числе 132 — ночных, с посадками на полевых партизанских аэродромах. За время таких рейсов из тыла фашистов было вывезено четыре тысячи советских детей.

И только когда звезда Победы взошла над горизонтом и рассеялись окончательно тучи войны, Валентина Степановна перешла на работу в авиационную промышленность. В 1986 году за вклад в создание бортовых радиоэлектронных комплексов и систем Гризодубовой было присвоено звание Героя Социалистического труда. [Валентина Гризодубова](http://pgduma.ru/citizen/detail/47) была награждена двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, двумя орденами Отечественной войны 1-й степени, орденом Трудового Красного Знамени, орденом Красной Звезды, медалями. Валентина Гризодубова скончалась 28 апреля 1993 года. 22 августа 2014 года на фасаде мемориального музея-квартиры семьи Гризодубовых появилась новая мемориальная доска — первому харьковскому авиаконструктору Степану Гризодубову и его дочери, Герою Советского Союза, Герою Социалистического Труда прославленной советской летчице Валентине Гризодубовой. Открытие памятной доски было посвящено 70-летию освобождения Харькова от немецко-фашистских захватчиков.

Присутствовавший на открытии летчик-ветеран Анатолий Панин, знавший летчицу, рассказывал:«Когда Валентина приезжала, во дворе собирались дети. Она спрашивала: «Кто из вас отличник?» Поднимались несколько рук. Тогда она говорила: «Учиться нужно не для отметок, а чтобы применить знания в жизни». Еще помню, на день рождения отцу Валентина подарила открытку — кузнец, из-под молота которого вылетали звезды, со словами «ты всю жизнь стремился в небо, и теперь звезды вылетают из-под твоих рук». Валентина Гризодубова всегда желала не просто счастья, а счастья, в которое ты вложил свой труд.».

**Мій край у роки Великої Вітчизняної війни**

**Черненко Анна,**

учениця 10 класу Роганської гімназії

Харківської районної ради Харківської області

Керівник: Гливчак Надія Ігнатівна, вчитель історії

Більше 70 років минуло після Другої світової війни, цієї найбільшої трагедії людства минулого століття. Важко знайти в історії події, які б за своїми масштабами та геополітичними наслідками можна було поставити поруч з минулою війною. Вона перемолола та скалічила мільйони людських доль, визначила напрямок світу. Війна залишилася у свідомості народів колишнього СРСР як найбільша значна подія радянської історії.

На мою думку, потрібно берегти в серцях пам'ять про тих, хто врятував країну від фашистської неволі, шанувати ветеранів, передати славу їх подвигів новому поколінню як основу формування патріотизму, стійкості і великої любов до своєї Батьківщини.

Моє бажання звернути увагу суспільства на тих, хто з боями пройшов від Сталінграда до Берліна і переміг, хто виконав свій військовий обов’язок в боях за Харків, в підпіллі, партизанських загонах та на фронтах, виявляючи мужність і героїзм від солдата до офіцера.

22 червня 1941 року з початком Великої Вiтчизняноївiйни для харкiв'ян, як і для мiльйонiвїхнixспiввiтчизникiв, розпочався вiдлiкднiв, сповнених страждання, безповоротними втратами рiдних i близьких, днiв, що переплітаються з героїчними подвигами на фронтах вiйни, в партизанськихзагонах i пiдпiллi, самовiдданою працею в тилу в iм'я перемоги надгiтлерiвськоюНiмеччиною.

Про напад фашистського агресора на Радянський Союз харкiв'янидiзналисяопiвднi 22 червня 1941 року з урядового повiдомлення, оголошеного народним кoмicapoм закордонних справ В.М.Молотовим по радiо. Повiдомлення викликало загальне вiдверте обурення населення. Лунали заяви про готовнiсть стати на захист Вiтчизни, дати вiдсiч ворогу. Сумська вулиця клекотала вiд натовпу. В цей же день було оголошено про введення военного стану в мicтi. У вcix установах, заводах, навчальних закладах було проведено мiтинги, на яких люди закликали харкiв'ян стати на захист своєї Вiтчизни. Велика Вiтчизнянавiйна стала для вcixнародiв Радянського Союзу всенародною i священною.

Важливим фактом у мобiлiзацiї радянського народу на боротьбу з нiмецько-фашистськими загарбниками були пiснi Великої Вiтчизняноiвiйни. Тiльки за три тижнiпiсля початку вiйниїx було створено близько двохсот. Наприклад пiсня «Священнаявойна» була написана так: 24 червня у газетi «Известия» був надрукований вiрш В.I. Лебедева-кумача, їх прочитав композитор О.В.Александров i, за лiченi години, написав музику. Вранцi 26 червня пiсня вперше прозвучала на радiо i стала всенародною любимою пiснею, символом Великої Вітчизняної війни.

З перших днів війни почалася перебудова економіки Радянського Союзу на воєнний лад. Розпочалося масове виробництво танків, літаків, снарядів, мінометів. Колектив Харківського авіаційного заводу збільшив випуск бойових машин, було поліпшено якість літаків, установлено на них додаткове озброєння. Збільшив виробництво танків Т-34 завод імені Комінтерну, лікеро-горілчаний завод освоїв виробництво запалювальної суміші. На залізниці рух поїздів було переведено на воєнний графік, за яким, у першу чергу, забезпечувався рух ешелонів з військами, військовим вантажем.

Робочі місця чоловіків, які пішли на фронт, займали жінки. У місті почався рух за об’єднання професій, за роботу на багатьох верстатах. Приклад робітниць наслідували і колгоспники області. У липні 1941 р. молоді патріотки Дворічанського району закликали дівчат до оволодіння професією механізатора, тракториста, комбайнера.

Вiдразу жпочалася мобiлiзацiя добровольцiв на вiйну. Добровольчiформування розглядалися вiйськовим командуванням, як найбiльш надiйнi,морально витриманii пiдготовленi до будь-яких випробувань. В нихзаписувалися чоловiкивіком вiд 18 до 65 poків, coтнi жiнокi дiвчат. Пiсля короткоїпiдготовкидобровольцiввiдправлялина фронт. Багато з них буливпевненi в швидкiй та легкiйперемозi над ворогом. Особливушанупотрiбно віддати харківським лікарям, які самовіддано працювали як в тилу, так і на бойових рубежах.

На підприємствах міста Харкова почалося освоєння та випуск військової техніки. Уже в вересні 1941 р. лідер вітчизняного танкобудування завод ім. Комінтерну освоїв виробництво легкого танка Т-60. Також почали випускати військову техніку заводи «Серп і Молот», «Червоний Жовтень», турбогенераторний, ХЕМЗ, верстатобудівний та ХТЗ, який розпочав збирати знамениті «Катюши». Звичайно, на повну потужність працював харківський авіаційний завод. Пізніше, з 16 вересня, коли фашисти наблизились до Харкова, всі заводи і робітників було евакуйовано в глибокий тил, де вони продовжували випускати воєнну техніку, гранати, міни, бомби, патрони.

Під час Великої Вітчизняної війни багато моїх односельців -роганців пішли на фронт. 23 жовтня 1941 р. Рогань була окупована німецькими загарбниками. Під час Курської битви 48 Гвардійська стрілецька дивізія, яка входила до складу 57 армії, звільнила селище. Трапилося це 13 серпня 1943 р. Воювали в лавах 57 армії і наші земляки – Кравченко І.С. та Коваленко. 528 роганців загинули під час війни, а в нашій братській могилі заховано 314 чоловіків, що загинули, звільняючи Рогань від ворога.

19 жовтня 1941 року бої вже йшли на околицях міста, а 22 жовтня воєнні дії розгорнулися прямо на вулицях.

Багато хто говорить, що війна уже давно в минулому, і не варто повертатись до тих подій, згадувати про те , що з ними пов’язано. А я вважаю, варто. Бо ніхто не забуде подвиг воїнів, синів і дочок українського та інших народів, партизанів, трудівників титулу, які здобули ціною величезних жертв історичну перемогу.

І на мою думку, потрібно берегти в серцях пам'ять про тих, хто врятував країну від фашистської неволі, шанувати ветеранів, передати славу їх подвигів новому поколінню як основу формування патріотизму, стійкості і великої любов до своєї Батьківщини.

Моє бажання звернути увагу суспільства на тих, хто з боями пройшов від Сталінграда до Берліна і переміг, хто виконав свій військовий обов’язок в боях за Харків, в підпіллі, партизанських загонах та на фронтах, виявляючи мужність і героїзм від солдата до офіцера.

**ГЕРОЇЧНА ОБОРОНА ДВОРІЧАНЩИНИ**

**Шнуренко Наталія,**

учениця 9 класу Мечниківського НВК Дворічанської районної ради

Керівник: Павленко М.В., вчитель географії та Харківщинознавства

30 травня 1942 року Ставка Верховного головнокомандуючого віддала наказ 9-й Гвардійській дивізії (командир генерал-майор О.П. Білобородов, комісар М.В. Бранніков, начальник штабу А.І. Вітевський) про її передислокацію з району Істри під Москвою. 14 ешелонів з дивізією повернули за Тулою на південь і на четверту добу, вночі, проїхавши станцію Валуйки, розвантажилися на станції Дворічна. І цього ж дня гвардійці 9-ї дивізії у складі військ 38-ї армії генерал-майора К.С. Москаленка зайняли оборону біля Моначинівки, Гусинки, Просянки Куп’янського району і в селі Шипувате Великобурлуцького району.

Для стримання натиску противника головнокомандуючий південно-західного напрямку С.К. Тимошенко підпорядкував 9-ту дивізію і 6-ту танкову бригаду III Гвардійському кавкорпусу. Піхотинці, танкісти і кавалеристи 9 діб утримували цей плацдарм. Але противник все ж потіснив лівий край наших військ на 5-7 кілометрів і надвечір 23 червня 1942 року зайняв село Перша Лозова Дворічанського району.

В книзі «І нехай вітри в обличчя» В.Ф. Макеєва сказано, що в цьому бою біля Першої Лозової, як і взимку 1941 року за Істрою, відзначилася батарея Федора Полєтаєва. Та, поранений у обидві ноги, він був взятий у полон. Надалі під іменем Поетана він став бійцем італійського Опору. Цей мужній солдат посмертно удостоєний звання Героя Радянського Союзу і нагороджений золотою медаллю Італії «За військову доблесть». Це найвищі нагороди двох держав.

Продовжуючи активний наступ, фашисти протягом дня 24 червня силами двох піхотних полків і 50-60 танків намагалися кілька разів атакувати наші війська біля села Кутьківка, де знаходився штаб нашого 22-го полку.

Тричі воїни цього полку відбивали атаку. Але надвечір ворожі танки з автоматниками все ж вдерлися у Кутьківку. В селі зав’язався ближній бій. Сапери взводу лейтенанта Кезаря і воїни хімслужби старшого лейтенанта Ойгенлика при підтримці батальйону старшого лейтенанта Воробйова провели стрімку контратаку – і Кутьківка знову стала нашою. Ворога було відкинуто. Лінія оборони 22-го полку була відновлена.

Протягом п’яти годин в напрямку села Петро-Іванівка фашисти провели п’ять атак. Всі вони були відбиті. Атакуючи шостий раз, полк німців увірвався в село.

Продовжуючи наступ, противник обійшов наші війська північніше села Колодязне, розбив правофланговий полк і пішов у напрямку хутора Криничне і далі на Кам’янку.

У поспіху відступу наші командири не встигли виставити дозори по східному березі Оскола. Цим скористалися фашисти: 5 липня після сильної артилерійсько-авіаційної підготовки 120 автоматників під прикриттям високого очерету форсували Оскіл, оточили на північній околиці села Другий Лиман наших бійців і знищили 90% складу роти.

І все ж впертий опір наших бійців, при підтримці батарей гармат капітана Кузнєцова і комісара Монахова, зламати фашистам не вдалося. Героїчно діяла мінометна рота на чолі з молодшим лейтенантом Абрамовим, який загинув у цьому нерівному бою. Відважно бився сержант Усманов, підпустивши ворога на близьку відстань.

Однак, відбиваючи масові атаки ворога, на території Дворічанського району, 9-а дивізія понесла значні втрати. У 31-му Гвардійському стрілецькому полку були тяжкі втрати. Всього загинуло, пропало безвісти чи було взято в полон більше 4 тисяч чоловік, втрачено багато бойової техніки, особливо протитанкової артилерії. Так, з 12 полкових 76-міліметрових гармат залишилося 9, з такої ж кількості 45-міліметрових протитанкових гармат – тільки 4. Фашисти ж втратили більше 1,5 тис. чоловік. Ось чому 9-та дивізія, згідно наказу командування, прикриваючись 18-м полком на лінії сіл Другий Лиман-Нежданівка-Миколаївка 7 липня 1942 року залишила територію Дворічанського району і відбула в напрямку до Сталінграда.

В період окупації в районі розпочався терор. За 7 місяців фашисти розстріляли і закатували більше ніж 200 мирних жителів. Що можна було вивезти – вивезли, що залишилось – знищували. Зруйнували 187 колгоспних і радгоспних будівель, 14 шкіл, 28 клубів, розграбовано сільськогосподарський інвентар Дворічанської та Топільської МТС. Із 193 тракторів залишилося 52, із 55 зернових комбайнів – 36.

Під час окупації в районі залізничних станцій Дворічна та Тополі були розміщені концтабори для радянських військовополонених. Місця поховання загиблих від голоду та закатованих військовополонених залишилися невідомими…

**ІСТОРІЯ СІЛ БЕРЕЗІВКА І СОСНІВКА (1941-1943рр.)**

**Штангей Володимир**, **Журавчак Євгеній**,

6,7 класів Березівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів

Красноградської районної державної адміністрації Харківської області

Керівники: Штангей С. А., учитель історії,

Журавчак О. Г., учитель української мови та літератури

Автори роботи роблять спробу відтворити події Великої Вітчизняної на території нашого краю, поставивши за мету висвітлити історію сіл Березівка і Соснівка 1941 – 1943 рр.. через спогади очевидців, історичні джерела, сімейні перекази.

Автори добре уявляли всю складність завдання, що стояло перед ними. Адже кожна людина має моральне право бачити ту чи іншу історичну подію так чи інакше.

Сподіваємося, що ця робота не лише допоможе краще пізнати історію своєї малої батьківщини, а й сприятиме піднесенню національної свідомості. Якщо прагнете ще раз оцінити величний подвиг своїх земляків, перегорніть сторінки цієї роботи.

**ХАРКІВ У РОКИ ОКУПАЦІЇ**

**Ястребов Ярослав, Власенко Ярослав,**

учні Чугуївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Чугуївської міської ради

Керівник: Ейсмонт Оксана Вікторівна вчитель історії та правознавства

На початку Великої Вітчизняної Війни Україна була головним рубежем оборони СРСР. Однак через непідготовленість до війни за літо-осінь 1941 року були втрачені Київ, Одеса, Донбас, Львів. Ця ж доля спіткала і Харків.

Після Київської битви, головний фронт німецьких військ повернув на Харків. В той час в Харкові, були зосереджені великі заводи і машинобудівні комплекси, один тільки ХТЗ чого коштував, виробляючи знамениті танки Т-34. Зазнавши поразки під Києвом, командування Червоної Армії, на південній ділянці фронту, прийняло рішення евакуювати промислові підприємства Харкова за Урал.

Тим часом командування Вермахту кинуло на Харків дивізії 6-ої німецької армії під командуванням генерала-фельдмаршала Вальтера фон Рейхенау.

Їм протистояла ослаблена у боях 38-а армія під командуванням Генерал-Майора Віктора Вікторовича Циганова, а також 5 кавалерійський корпус і 6-а армія під командуванням Генерала Родіона Яковича Малиновського.

Не дивлячись на наполегливі і запеклі оборонні бої, 24-25 жовтня 1941 року, Харків довелось здати ворогу. Німцям дісталися близько сотні тільки-но виготовлених танків, обладнання, боєприпаси та автотранспорт.

Німецьке командування відразу-ж встановило на захопленій території свій окупаційний режим. Система місцевої влади була найжорстокішою і поділялася на 8 відділів. (Система діяла до лютого 1942 року.)

Німеччині потрібні були робочі фахівці. Почалось вербування таких людей серед місцевого населення, потім їх змушували їхати на примусові роботи в Німеччину.

У перші місяці окупації, було знищено багато мирних жителів. У випадках непокори новій владі, окупанти збирали всіх людей на площі і показово вішали тих, хто відмовлявся підкорятися. Постійне вдосконалення методів знищення людей призвело до використання «Газвагенів» (в народі-Душогубки), герметичних автомобілів які вміщували в себе до 50 осіб. Під час перебування в «газвагені» люди гинули у жахливих муках в наслідок отруєння чадним газом.

Особливо жорстоко німці поводилися з євреями. В їх «жовті» списки потрапили близько 10 тисяч євреїв, переважно люди похилого віку, жінки, діти.

27 грудня, усі занесені в жовтий список євреї, змучені голодом були доставлені в Дробицький Яр, а згодом розстріляні.

Окупація Харкова тривала 641 день, і лише під час Четвертої битви за Харків, місто вдалось звільнити. Через великі розміри міста і Укріпрайонів, визволяли місто 5 армій трьох фронтів: Степового, Воронежського і Південно-Західного. Звільнення зайняло 18 днів, з 13 по 30 серпня 1943 року.

Страшна картина постала перед визволителями: в центрі міста не лишилося жодного цілого будинку. З появою перших воїнів-визволителів на вулицях міста, харків'яни почали виходити зі своїх сховищ. Люди плакали від щастя, обіймали, вітали солдатів та офіцерів, дякували воїнів за звільнення від німецького «нового порядку». Цей день можна з упевненістю назвати найщасливішим днем у житті 190 тисяч осіб (з більш ніж мільйонного у вересні 1941 р. населення міста), які зуміли пережити окупацію, витерпіти всі муки та страждання і дочекатися моменту звільнення. Харків став найбільш зруйнованим містом СРСР після Сталінграду.

У боях за місто відзначилися десять дивізій: 28-а гвардійська зведена дивізія генерал-майора Чумаєва, 89-а гвардійська Білгородська зведена дивізія полковника Серюгіна, 84-а полковника Буняшина, 116-а генерал-майора Макарова, 252-а генерал-майора Анісімова та 299-а генерал-майора Травникова, стрілецькі дивізії 53-ї армії, 93-я гвардійська генерал-майора Тихомирова, 183-я полковника Василевського і 375-а полковника Говоруненко, стрілецькі дивізії 69-ї армії; 15-я гвардійська зведена дивізія генерал-майора Василенка, 7-ї гвардійської армії. Всім цим дивізіям було присвоєно почесне найменування Харківських.

**НАПРЯМ «ФІЛЬМОТЕКА ПАМ’ЯТІ»**

**ВЕЛИКА ВІТЧИЗНЯНА ВІЙНА**

**У СПОГАДАХ ОЧЕВИДЦІВ – ЖИТЕЛІВ С. ЧЕРВОНИЙ ОСКІЛ**

**Загоруйко Назар,**

учень 11 класу Червонооскільського навчально-виховного комплексу

Ізюмської районної ради Харківської області

Керівник: Безкоровайна Аліна Олексіївна,вчитель історії

Мальовничо розкинулось у долині річки Осколу та її притоки – річки Бахтин одне з найбільших сіл району – Червоний Оскіл.

Побудована за наказом царя Бориса Годунова від 5 липня 1600 року Цареборисівська фортеця стала на захисті населення від нападів татар. Жителі Цареборисова виконували військову службу, займались хліборобством, скотарством, виробляли полотно і сукно для своїх потреб та на продаж. Вони вписали чимало славних сторінок у літопис боротьби народу з іноземними загарбниками.

Однак війни, якими, на жаль, так багата наша історія, виявляли не тільки імена героїв, але й приносили численні жертви і страждання. Від останньої, найстрашнішої і найкровопролитнішої, нас, хто живе сьогодні, віддаляє всього 70 років. Вона залишила незабутній слід в житті народу. Немає в Червоному Осколі сім’ї, яку б не опалила Велика Вітчизняна війна. Спомин про ті дні живе в обелісках і пам’ятниках, в братських могилах воїнів, які полягли на полях битв, та в людській пам’яті.

Суворі випробування випали на долю червонооскільців в роки Великої Вітчизняної війни. 2 лютого 1943 року війська Радянської Армії визволили село від ворогів. Страшну картину фашистських злодіянь побачили вони. Ворог розстріляв понад 300 жителів села, спалив 340 дворів колгоспників, шкільні будинки, приміщення ферм, магазини, знищив майже все поголів’я худоби, вивіз запаси продовольства, що були в селі.

Споглядаючи з пагорбів мирні ниви і ліси Ізюмщини, мальовничий краєвид, який розкинувся на обох берегах Сіверського Дінця, мимоволі зачаровуєшся його надзвичайною красою та величчю. І тяжко уявити цю квітучу землю, зриту гусеницями сотень повзучих по ній танків, в полум’ї тисяч страшних вибухів, під чорним від непроглядного диму небом.

Жителі села Червоний Оскіл достойно витримали випробування воєнних років 1941 – 1945 рр. Не піддалися загальній паніці в країні, коли радянські військові частини відступали по всіх фронтах.Брали активну участь у бойових діях. Пройшли з боями всю Україну, Європу, дійшли до самісінького Берліну і навіть залишили на стінах Рейхстагу свої підписи.

Радянський уряд високо оцінив славні подвиги осколян у Великій Вітчизняній війні. Понад 500 воїнів з Червоного Оскола нагороджені орденами і медалями. Прізвища та імена воїнів, які загинули, визволяючи село, та воїнів-червонооскільців увіковічені на плитах меморіалу на одній із братських могил. Місцеві жителі з гордістю називають імена своїх односельчан, які прославились у боях. Серед них – Героя Радянського Союзу Г.К. Денисенка, Маршала бронетанкових військ СРСР Я.М. Федоренка, генерал-майора Я.А. Іщенка, полковників П.П. Постільняка, І.К. Дерев’янка та багатьох інших.

Не щезне з пам’яті людської, не піде в небуття великий подвиг і велика трагедія нашого народу – його битва, його перемога над фашизмом. День сьогоднішній нерозривно пов’язаний з учорашнім. І кожен слід на землі… і нинішня радість, і небо безхмарне, і наш достаток, і щасливе вільне життя. 67 років віддаляє нас від буремних воєнних років. Для історії це небагато, а для людини – це майже все життя. Та люди самі творять історію. З фотографій, зроблених приблизно десять років тому на чергову річницю Дня Перемоги, на нас дивляться наші земляки-фронтовики. Ті люди, хто не шкодував своїх сил і здоров’я заради Перемоги. Швидко спливає час, і зараз їх залишилось вже вдвічі менше. В пам’яті стерлися окремі епізоди бойових дій. Але ті роки війни стали найстрашнішим випробуванням у їхньому житті.

Тож відірвемось від своїх буденних клопотів і суєти, згадаймо тих, кого немає разом з нами, хто навічно залишився молодим, визволяючи наш край від ворога. Нехай сьогодні в нашому домі, в кожній сім’ї, панують мир, благополуччя, і злагода. А про тих, хто поліг у горнилі боїв, хто кров’ю своєю скропив землю, тих, хто пройшов крізь бої, лихо, голод і холод, хто вижив у цій смертельній війні, не старіє, не зникає пам’ять. Оберігаймо її, передаваймо, як святиню, у спадщину поколінням.

**Війна пройшла, а спогади лишились**

**МіщенкоЮлія,**

учениця 10 класу Андріївської ЗОШ І- ІІІ ступенів №2

Балаклійської районної ради Харківської області

Керівник: Устиченко Наталія Анатоліївна, педагог-організатор

Війна… Яке страшне слово. Скільки в ньому ненависті, злості, крові, сліз, скалічених доль, розбитих сердець… Війна – це лихо, незалежно від того визвольна вона чи загарбницька, бо страждають прості люди, плачуть матері й вдови, зростають сиротами діти. Чорною плямою на сторінках історії залишилася Велика Вітчизняна війна 1941-1945 років. У цій запеклій боротьбі наш народ був змушений оборонятися, і не легко було тим, хто втрачав найближчих і найдорожчих.

Не обминула страшна війна й наше рідне селище Андріївка, яке розташоване на лівому березі Сіверського Дінця, за 22 км від м. Балаклія. З давніх-давен андріївці славилися своєю працелюбністю: вони сіяли хліб, жито, пшеницю, овес, ячмінь, просо, гречку, горох. Заможно жило населення Андріївки до Великої Вітчизняної війни. Люди, пізнавши радість вільної праці, відчули силу рук своїх, почали кувати щастя на вільній землі своїй.

22 червня 1941 року, коли на мирні будинки Одеси, Києва, Севастополя вже падали перші фашистські бомби, в Андріївці ще небо дихало спокоєм. Школярі відпочивали після останніх екзаменів. У ту страшну літню ніч у всіх школах були випускні бали. Та не судилося випускникам здійснити свої мрії, бо в їхнє молоде життя увірвалася війна. Тому на ранок вони мали взяти у руки зброю і йти захищати свою Вітчизну. І тут настав час розлуки: матері проводжали своїх синів, дівчата – парубків, діти – батьків.

Сотні тисяч хлопчиків і дівчат в роки Великої Вітчизняної йшли у військкомати, додавали собі рік-два і йшли захищати Батьківщину, багато гинули за неї. Діти війни натерпілися від неї неменше, ніж бійці на фронті. Потоптане війною дитинство, страждання, голод, смерть рано зробили підлітків дорослими, виховавши в них недитячу силу духу, сміливість, здатність до самопожертви, до подвигу в ім'я Батьківщини, в ім'я Перемоги. Діти воювали нарівні з дорослими і в діючій армії, і в партизанських загонах. І це були не поодинокі випадки. Таких хлопців, за даними архівними джерелами, під час Великої Вітчизняної війни були десятки тисяч. Хлопці збирали залишені від боїв гвинтівки, патрони, кулемети, гранати, а потім передавали все це партизанам. Звичайно, вони серйозно ризикували. Багато школярів, знову ж на свій страх і ризик, вели розвідку, були зв'язковими в партизанських загонах. Рятували поранених червоноармійців, допомагали нашим військовополоненим втекти з німецьких концтаборів. Підпалювали німецькі склади з продовольством та технікою.

Згадує про війну Лацько Галина Дмитрівна: «Народилася я 23 лютого 1930 року в селищі Андріївка. Навчалася в Андріївській семирічній школі № 2, яку закінчила на відмінно. Мама Наталія Семенівна була домогосподаркою, а тато Дмитро Іванович до війни працював в м. Харкові на заводі «Серп і молот». Коли ж почалася війна, батька одразу забрали на фронт. Він писав листи,які ми з нетерпінням чекали кожного дня. Потім прийшла телеграма, в якій було повідомлено, що тато загинув на Кримському півострові і там похований. Це було найстрашнішою звісткою для нашої сім’ї. Я допомагала мамі по господарству , було дуже важко, але щоб вижити в ті страшні часи потрібно багато сил,терпіння і здоров’я. На полі косили серпами колоски, потім їх обробляли,щоб пекти паляницю. Бувало,що хліб пекли з висівок, він був несмачний,але все одно їли. Тяжко нам було з мамою. Зараз згадую той страшний час і хочеться плакати, адже загинуло дуже багато невинних людей, а головне дітей. Нехай ніколи не повторюється страшна трагедія людства».»

Минають роки, відлітають у вічність. Виповнюється 70-та річниця, коли замовкли останні постріли, настала тиша, прийшов довгожданий, вистражданий мир, плата за який – життя, кров, страждання, горе, сльози. Вони віддали своє життя для того, щоб жили ми з вами. І ми повинні про це пам’ятати, якою ціною відвойовувалась для нас воля. Ми не повинні забувати нічого , для того, щоб знову не повторилося найстрашніше – війна.

Нині всі ми користуємося плодами боротьби наших прадідів за нашу свободу від рабства. А також – плодами їхньої праці, адже воєнне та повоєнне покоління відновили промисловість, відбудували міста та села, де тепер живемо ми. Велич народного подвигу в тому, що його творили не для себе. Люди зберігали рідну землю для майбутніх поколінь, для нас. Ми живемо набагато забезпеченіше від них, хоч набагато більше бідкаємося на своє життя.

Чому війна може навчити людину? Перш за все, цінувати мир та об’єднуватись заради нього. Цінувати можливість бути поруч з близькими, а не чекати їх роками з фронту. Вільно кохати, а не отримувати «похоронки» на наречених. Спокійно йти по вулиці, а не бігти мерщій в бомбосховище. Купувати в магазині свіжі булочки, а не пекти хліб з лободи.

Ветерани можуть розказати нам, яка страшна війна, наскільки кращий мир. Але їх стає все менше… Тож давайте самі будемо пам’ятати про це, щоб великі та малі війни залишилися в історії!

**ВІЧНИЙ ВОГОНЬ ПАЛАЄ**

**Терещенко Кирило**,

учень 6 класу Первомайської гімназії № 3, вихованець гуртка «ЕОМ»

Первомайського будинку дитячої та юнацької творчості Первомайської міської ради

Керівник: Маркова Н.В., керівник гуртка «ЕОМ»

Первомайського будинку дитячої та юнацької творчості

Первомайської міської ради Харківської області

Ось уже майже 70 років минуло з Дня Перемоги. Але ми не забули про ті 1418 днів та ночей, які тривала Велика Вітчизняна війна. Майже 26 мільйонів життів радянських людей забрала вона. Потоками крові і сліз була омита за ці нескінченно довгі чотири роки наша багатостраждальна земля. І якби зібрати воєдино гіркі материнські сльози, пролиті за загиблими синам, то утворилося б море «Скорботи», і потекли б від нього в усі куточки планети річки «Страждання».

Все ці події будоражать не тільки людей літнього віку, але і дітей мого покоління. Все це спонукало мене до створення цього відеоролику, який присвячений героям Великої Вітчизняної війни.

|  |  |
| --- | --- |
| Вічний вогонь палає,  Дзвонить у долі століть.  Вічний вогонь закликає:  Щастя живих бережіть! | Вічний вогонь клекоче:  Люди, не треба війни,  Щоб не вмирали дочки,  Сестри, батьки і сини. |

Вічний вогонь - символ вічної пам’яті. До нього завжди приносять квіти, приходять, щоб вклонитися, вшанувати пам'ять. Він горить в будь-яку погоду: взимку і влітку, в будь-який час доби: вдень і вночі, не даючи згаснути людській пам’яті.

Вічний вогонь палає,   
Тужать берізки над ним.   
Вічний вогонь вимагає:   
Миру і щастя живим!

У роки Великої Вітчизняної війни територія нашого району та міста була ареною жорстоких кровопролитних боїв, а станція і селище Лихачово чотири рази переходили з рук в руки і були практично зруйновані.

У лютому 1943 року в боротьбу з ворожими танковими армадами вступив 15-й гвардійський танковий корпус 3-ої гвардійської танкової армії генерал-майора, Героя Радянського Союзу В.О. Копцова.

Я, як і всі мої однолітки, не знаю війни й не хочу знати цього страшного горя. Але її не хотіли й ті, хто гинув, не думаючи про смерть, про те, що не побачать більше ні сонця, ні трави, ні листя, ні дітей.

В історії Первомайського району є сторінка особливої гордості його жителів. Дев’ять синів цієї української землі за мужність і героїзм у боях з гітлерівськими загарбниками удостоєні найвищого звання Героя Радянського Союзу.

Ось ці імена, чия слава житиме вічно у серцях земляків, надихатиме на подвиги не одне покоління:

**Іван Федотович Бугайченко,** народився в селі Михайлівка в 1913 році. 14 січня 1943 року. Фашисти по-звірячому розправилися з підпільником: живим закопали в землю. Указом Президії Верховної Ради СРСР від 8 травня 1965 року посмертно присвоєно звання **Героя Радянського Союзу**.

**Борис Георгійович Колодченко,** родом із села Миронівка. У кровопролитному бою на землі Київської області він загинув 20 жовтня 1943 року. Посмертно присвоєно звання **Героя Радянського Союзу**.

**Полікарп Минович Касінов**, старший ад’ютант 1-го батальйону 605-го стрілецького полку, капітан. Народився в селі Верхній Бішкин. Помер від ран 2 лютого 1945 року. За уміле керівництво боєм по утриманню плацдарму і проявлений при цьому героїзм удостоєний звання **Героя Радянського Союзу**.

Свято бережуть пам’ять жителі села Олексіївка про свого земляка, командира взводу 386-го окремого батальйону морської піхоти **Олексія Денисовича Шумського**. Він народився в 1915 році в селі Олексіївка. 17 листопада 1943 року лейтенанту **Шумському** посмертно присвоїли звання **Героя Радянського Союзу**.

**Максюта Ілля Михайлович,** народився в селі Роздолля в 1912 році. Президія Верховної Ради СРСР 10 січня 1944 року присвоїла йому звання **Героя Радянського Союзу**.

**Василь Павлович Плохой,** народився 1919 році в селі Верхній Бішкин. 2 квітня 1944 р. В.П. Плохому присвоєно звання **Героя Радянського Союзу**.

**Усенко Іван Архипович,** народився 25 вересня 1925 року в селі Миронівка Первомайського району. 24 березня 1945 за мужність, відвагу і героїзм гвардії сержантові Усенко Івану Архиповичу присвоєно звання **Героя Радянського Союзу**.

        Нагороджений орденом Леніна, Вітчизняної війни 1 ст., медалями **Стрельников Юхим Семенович.** Віннародився 14 жовтня 1905 року в селі Берека Первомайського району. 10 квітня 1945 року йому присвоєно звання **Героя Радянського Союзу**.

**Волковський Володимир Пилипович,** народився 14 квітня 1922 року в селі Михайлівка Первомайського району. За вміле командування танково-десантною ротою та проявлені при цьому мужність і героїзм гвардії лейтенанту присвоєно звання **Героя Радянського Союзу.**

Сьогодні їхніми іменами названо вулиці нашого міста, їм створено пам'ятники, про них розповідають експозиції у музеї, майже в кожному селі району та м. Первомайський є братські могили та пам’ятники, що увіковічують пам'ять загиблих воїнів-визволителів.

Кожного року 9 травня, не дивлячись на погоду, усією родиною ми йдемо на мітинг, присвячений Дню Перемоги. Я обов'язково покладу живі квіти до меморіалу загиблим воїнам. Хвилиною мовчання вшаную пам'ять про них.

Я вважаю: людська пам'ять про загиблих і живих з покоління в покоління не буде згасати. Не заростуть травою стежки до численних пам'ятників воїнам-визволителям. Пам'ять про них ніколи не згасне у наших серцях!

Подвиг народу у боротьбі із фашизмом безсмертний. Тож нехай вічно живе у наших серцях пам'ять про героїв, нехай вчуваються їхні голоси у гомоні рік, у співі птахів, у цвітінні квітів, нехай, прекрасним і щасливим буде наше життя, бо дуже дорогою ціною за нього заплатили наші пращури.

Я створив цей відеоролик, для того, щоб сучасні покоління вічно пам’ятали і ні в якому разі не забували людей, які боролись за мирне життя нашого народу. Ми не маємо права забути тих солдат, які загинули заради того, щоб ми зараз жили. Ми зобов'язані все це пам'ятати ...

**Герої не вмирають**

**Тюпа Вікторія,**

учениця 10 класу Попівської ЗОШ І – ІІІ ступенів

Красноградської державної районної адміністрації в Харківській області

Керівник:Шептура Світлана Володимирівна, вчитель інформатики

В даній роботі представлено відеоролик «Герої не вмирають», створений в середовищі Windows Live Movie Maker.

Переглянути роботу можна будь-яким відеопрогравачем, що підтримує формат .wmv (*Windows Media*).

Для створення роботи було використано різноманітні кадри кінохроніки боїв на території України часів Другої Світової а також звукозапис легендарної «Пісні про Дніпро» композитора Марка Фрадкіна на слова поета Євгена Долматовського у виконанні Миколи Кондратюка та хору імені Григорія Верьовки.

Текст «Пісні про Дніпро» вперше було надруковано наприкінці 1941 року в газеті Південно-Західного фронту «Красная Армия», фронтовій газеті 1-го Українського. Але й зараз, у важкі часи для нашої країни, ця пісня є актуальною для українського народу. А слова: «Як у повінь Дніпр, ворогів змете наша армія, наш народ!» обов’язково стануть пророчими. Саме через слова знаменитої пісні автором було проведено зв'язок героїчних подій теперішніх і минулих воєнних часів. Дуже важливо, щоб в людській пам’яті вічно жив кожен герой, що боровся і зараз бореться за нас усіх.