Робота

проектного етапу Всеукраїнського інтерактивного конкурсу Малої академії наук «МАН - Юніор – дослідник» на тему **«Старий Крим у період окупації 1941-1943років».**

**Автор роботи** учениця 10 – «А» класу спеціалізованої школи з поглибленим вивченням новогрецької мови І-ІІІ ступенів №46 Марина Василівна Шитова.

**Науковий керівник** учитель історії вищої категорії спеціалізованої школи з поглибленим вивченням новогрецької мови І-ІІІ ступенів №46 Бундак Катерина Миколаївна.

**Актуальність теми дослідження** обґрунтована сучасною ситуацією, яка характеризується зростанням національної самосвідомості, а також полягає в тому, що історія рідного краю є невід’ємною складовою частиною історії всього людства.

**Мета проекту:**

Глибоке вивчення життя мешканців Старого Криму в період окупації:

**Завдання проекту:**

* Проаналізувати внесок старокримців у загальну перемогу над фашизмом.
* Розкрити невідомі факти з історії селища.
* Допомогти сучасним жителям Старого Криму, які перебувають у зоні АТО, на прикладі життя односельців у роки Великої Вітчизняної війни пережити жахіття теперішньої.
* Зберегти пам`ять про мужність наших предків на фронтах Великої Вітчизняної війни.
* Зберегти в народній свідомості святе ставлення до Дня Перемоги – найсвітлішої дати в історії всього людства.

**Об’єктом дослідження** є події Другої світової війни.

**Предмет дослідження** - відтворення історичних досліджень з 9 жовтня 1941 до

22 вересня 1943 року в селищі Старий Крим, умови життя людей – заручників жорстокої війни, витоки перемоги народу над фашизмом.

**Зміст дослідження** – всебічне та глибоке вивчення боротьби з нацизмом.

**Сутність та наукова новизна дослідження** - в авторському аналізі дослідження уроків війни та простеження тотожніх історичних процесів ,що відбуваються в наш час.

**Способи дослідження**. Методичною основою роботи є принципи історичної об’єктивності й системності, які реалізовані через використання аналогії та узагальнення. Збирання відомостей у старокримців, які пережили окупацію. Робота з періодичними виданнями, присвяченими окупації Маріуполя та його околиць, а також опрацювання фондів музею селища Старий Крим.

**Практичне значення**. Роботу можна використовувати на уроках історії, на позакласних заходах, присвячених Другій світовій війні.

**Історичні факти**: 9 жовтня 1941 року німці зайняли селище Старий Крим. Тут було введено німецьке карне право. У селищі розклеювалися оголошення фашистського командування про введення «нового порядку» на окупованій території. Влада окупантів супроводжувалася репресіями та розстрілами. Першими жертвами стали євреї, комуністи та радянські активісти. Слід відзначити, що вже в жовтні 1941 року фашисти роз стріляли дві єврейські сім’ї. Деяким євреям після розстрілу в районі Агробази

м. Маріуполя вдалося вибратися з рову й дістатися Старого Криму. Жителька селища П.М. Ковалькова згадувала: «Одного разу, вночі,хтось тихенько постукав у вікно. Вийшовши на ганок, я побачила пораненого юнака й дівчину. Пустивши нічних гостей, побігла за порадою до сусіда Л. Левтерова. Уранці він забрав юнака до себе на лікування, а я сховала дівчину, яку звали Сарою».

Своїм порятунком старокримцям зобов’язана також Ханна Моісеївна Цехановська. Уцілівши під час масового розстрілу євреїв у районі Агробази, вона прибігла в селище і постукала в вікно одного з будинків. Тут її не тільки прихистила сім’я Кечеджі, а й приховувала від німців та поліцаїв цілих два роки. 3 червня 1942 року в Маріупольській газеті №74 німецька влада звернулася до населення Маріупольського округу із закликом добровільно виїхати на роботу до Німеччини. Перевага віддавалася чоловікам і жінкам віком від 16 до 45 років, які не мали родини. Згадує В. Подорожко: «Заселили нас у бараках за колючим дротом, і до 20 серпня ми чекали відправки до пункту призначення. Уранці давали 50г. хліба й окріп, обідали баландою, а на вечерю отримували – тільки склянку окропу. Коли мене забрав на роботу господар, я важила 38 кг. Потрапила в село Дегаузен. Фашисти багато говорили про те, що вони набирають людей на роботу в Німеччину добровільно. Насправді вони часто влаштовували облави й відправляти до Німеччини насильно.

Мешканці Старого Криму намагалися таємно чинити опір окупантам: І. Міранда засипав піском німецькі гармати, які стояли на краю селища; О.О. Арабаджі згадувала: «Мій батько – С . Журавльов – переховував трьох солдат, які втекли з полону. Коли наші війська підійшли, бійці попросили забрати зброю зі складу. Я вночі тихо зайшла в будинок і через вікно подавала снаряди, а солдати ланцюжком передавали їх один одному й ховали в теплицях».

Дуже важко було працювати під гнітом окупантів. Згідно з розпорядженням про роботу, до трудової повинності повинні були приступати чоловіки та жінки віком від 14 до 60 років. І тільки фронтові трикутники, звістки від рідних піднімали людям дух. Таким був і збережений лист К. Ф. Будилка, який трепетно зберігає вже його правнучка.

10 вересня радянські війська підійшли до Старого Криму з боку кар’єру. Вулиця Гранітна опинилася на лінії фронту.

Після запеклого протистояння фашистським військам радянський танк прорвав оборону на вулиці Крупської, але був підбитий фашистами. У машині знаходилось

4 члени екіпажу, троє з яких загинули, а одного було поранено в обидві ноги. Йому вдалося вибратися з танку та переповзти через пролом біля тину одного з будинків. Уранці К. П Гаврищук побачила червоноармійця, який лежав біля скирти непритомний. Щоб урятувати солдата, дівчина з матір’ю знайшли жіночий одяг і переодягли бійця, перенесли до льоху; обробивши й перев’язавши рани,занесли в хату й сховали під ліжком. Наступного ранку К. Гаврищук побачила у дворі двох червоноармійців, яким розповіла, що переховує в себе пораненого бійця. Виявилося, що це був їхній фронтовий друг Сергій Пєхота.

Селище Старий Крим було визволено 11 вересня 1943 року 221-ою (командир – полковник К. И. Блажевич) і 130 Таганрогською (командир К. В. Сичов) стрілковими дивізіями 44-армії Південного фронту.

**Висновки:** Звернутися до цієї теми не тільки цікаво, але й дуже важливо. Сьогодні, як і тоді, війна прийшла до нас без дозволу і змінила звичне життя, принесла жертви й руйнацію. Ось уже кілька місяців на нашій землі тривають бої. Перемир’я фактично не відбулося. Хіба можна швидко спинити стихію, що розігралася? А війна гірша за стихію. Як і в ті далекі роки, лежать під руїнами будинки й підприємства, люди шукають прихисток на чужині. Тільки везуть уже за собою не вози, а валізи на колесах. Жернова війни не зупиняються ні на хвилинку, однак люди, що залишалися на рідній землі, пристосовуються до виживання в екстремальних умовах. Щоб просто жити, просто працювати, а ще сподіватися, що за вікном може гриміти тільки грім.

Ця Перемога, яка врятувала світову цивілізацію, була , є й навічно повинна бути предметом слави й гордості наших сучасників, заповітом ветеранів нащадкам і повчальним уроком для всіх.