**Тези науково – дослідницької роботи «Чужі на рідній землі»**

**Автор:** Кіндій Павло, учень 7-Б класу Полтавської гімназії №13

**Керівник проекту:** Бондаренко Зоя Володимирівна, учитель історії.

**Актуальність теми:** історичні події війни повторюються. Велика Вітчизняна війна пройшлася по кожній родині. Про життя військовополонених у полоні і після нього дуже мало висвітлено у підручниках.

**Об’єкт дослідження:** Хорольський концентраційний табір «Дулаг- 160»

**Мета дослідження:** проаналізувати, довести до читача події Другої Світової війни. Виявити нові історичні джерела по даній темі. Дослідити рукописні спогади ветеранів війни і жителів м. Хорол.

**Структура роботи:** Для того, щоб зібрати матеріал для роботи ми підтримували зв’язок з директором Хорольського музею Дроб’язко В.І. Зустрічалися з радою ветеранів в М.Хорол. Використовували спогади Омарокова В.Н. – вчителя історії, географії Хорольської середньої школи № 2. Багато рукописних спогадів і досліджень одержали від ветерана Омарокова В.М., який проживав в м.Хорол і займався дослідженням цього маловідомого, забороненого періоду.

**Методи дослідження:** Для написання цієї роботи ми працювали з матеріалами Інтернету, документами обласного архіву, з документальною і художньою літературою. Співпрацювали з Полтавським державним архівом та архівом СБУ, з Полтавським краєзнавчим музеєм. Використовували статті з газет, журналів періоду 1942 – 1943 років.

Німецько-фашистський концтабір для військовополонених радянської армії в м. Хорол існував із 20 вересня 1941 р. по 15 вересня 1943 р.

 У шести з відомих братських могил покоїться прах від 91,5 до 100 тис. радянських громадян: чоловіків і жінок, комуністів і безпартійних, уродженців різних міст і сіл СРСР. В акті комісії з розслідування військових злочинів від 01.10.1943 р. зазначено: безпосередніми винуватцями знищення людей в «Хорольській ямі» є гебітскомісар Ейзенах, начальник гестапо Дітман, комендант Зіґер, єфрейтор Нідерайн (нагороджений у 1942 р. Залізним хрестом), фашистські лікарі Фрюхте й Шредер та ін. За життя в’язнів «Хорольської ями» вели боротьбу радянські патріоти: П. П. Лисенко, М. А. Рядченко, учителька М. Г. Яцун, інженер І. М. Шевченко, в’язні: архітектор А. Ф. Оверчук, лікар Л. В. Орловський. Спецзагін майора І. М. Пураса вивів на волю до 70 військовослужбовців із числа командного складу, учених і творчої інтелігенції.

 Табір смерті не розкрив до кінця всієї таємниці трагічної загибелі людей. Колишній в’язень О. Різниченко написав картину, на якій зобразив, як фашисти глумилися над полоненими, нацьковуючи на них собак, били нагаями. Ця картина була направлена в Нюрнберг. Чимало страшних сцен зобразив художник Є. С. Кобитєв у картинах-етюдах «До останнього подиху» й «Люди, будьте пильні», а також у книзі «Хорольська яма». Нацистьський «новий порядок» приніс населенню величезні поневіряння та гігантський сплеск терору. На власній території українці перетворилися на людей «третього ґатунку», стали чужими на рідній землі. Їхнє життя регламентували різні накази й правила, порушення яких каралося концтаборами або розстрілами. За планом «Ост» Україна мала перетворитися на «життєвий простір» для колонізації представниками «вищої раси», а місцеве населення підлягало витісненню й фізичному винищенню.

 За роки окупації Україна втратила приблизно 4 млн цивільних громадян. Із 6,2 млн. радянських військовополонених гітлерівці знищили 4,3 млн, з яких на території України померли від ран, холоду, голоду, знущань 1,8 млн.

 За перші 6 місяців війни на Східному фронті професійні вбивці з айнзацгруп «Ц» і «Д», які діяли на території України, зуміли знищити майже 520 тис. мирних мешканців, з яких 400 тис. становили євреї, 50 тис. – комуністи, 10 тис. – цигани, 3 тис. – українські націоналісти, 2 тис. – хворі психіатричних лікарень.

 У 1943 р. в помсту за дії українських повстанців гітлерівці вбили 2 тис. заручників із числа західноукраїнської інтелігенції і до 3 тисяч волинських та поліських селян.

 Паралельно з розстрілами нацисти використовували в Україні апробовану ще більшовиками технологію масового вбивства людей – голод. У листопаді 1941 р. на таємній нараді в Східній Пруссії Гітлер ухвалив рішення про створення штучного голоду в Україні задля зменшення кількості споживачів сільськогосподарської продукції в регіоні. Уже в грудні німецька окупаційна адміністрація розробила план збільшення обсягу продовольчого постачання Рейху з України шляхом зменшення чисельності «надлишкових споживачів», якими, на переконання нацистів, були «євреї й населення українських міст, таких як Київ». Наслідком реалізації плану стало скорочення населення українських міст за роки окупації на 53%.

 Війна. Велика Вітчизняна війна століття, пекуча рана, яка болить і досі чи не кожній родині в Україні. Воїни-переможці проявили дива героїзму, стійкості, мужності, билися за кожен клаптик рідної землі до останнього подиху, до останньої краплі крові, вистояли й перемогли.

**Апробація результатів роботи:** Матеріали науковій робоит апробовані на шкільній науковій конференції «Добро і Зло», «Обличчя війни», використовуються в лекторській групі історичного гуртка «Планета», виставлені на шкільному сайті та використовуються під час проведення відкритих уроків та класних годин.