Гуде подзвін і не дає спокою людській пам’яті. Бо хіба можна забути найдорожчу тобі людину – батька чи брата, хіба не промайне спогад про друга чи далекого родича, всіх, хто не повернувся з війни!

 Отакі безмежні крила має наша уява, наша мрія, наша воля по миру їй не дасть заснути пам’ять, завжди жива і не немеркнуча.

Доки світанками сонце стає,

А калині зозуля кує –

Пам’ять людська не забуде вовік,

Мук закатованих попелу крик.

 В історії кожної держави є події, які її народ не може і не має права забувати. Такою подією для України є Друга світова війна. Це найскладніший, найтрагічніший, і водночас, найгероїчніший її період. Страшні роки окупації залишили болючі спогади про спалені села, зруйновані міста, скалічені долі мільйонів людей.

 Жахливим випробуванням для населення Харківщини стала Велика Вітчизняна війна, яка почалась 22 червня 1941 року. За гітлерівським планом «Ост» уся територія України поділялась на чотири окупаційні зони. Однією з них була територія **Харківської області.**

 Сьогодні ми маємо можливість відтворити у своїй свідомості події того періоду на території нашого рідного краю – Харківщини. Тому ми здійснимо історичну подорож фронтовими дорогами війни по території Харкова і області.

 ***Яке місце посідала Харківщина в планах Німеччини?***

 Харківщина та місто Харків мали велике політичне, економічне і воєнно-політичне 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 тодішнього Радянського Союзу. Через місто пролягали шляхи на Донбас і Кавказ.

 ***Як харків’яни зустріли страшну звістку про початок війни?***

 Відомий український письменник Олесь Гончар, який у 1941 році був студентом Харківського державного університету, у своєму романі «Людина і зброя» згадує про ті страшні для харків’ян дні: «Сумська клекоче. На перехресті біля репродуктора – натовп. Тут ще надіються: може, пригасне? Може, це який-небудь лише місцевий прикордонний конфлікт? Люди ждуть новин, гнітить невідомість, а радіо тим часом гримить музикою, передає бойові марші.

 Найлюдніше в парку біля пам’ятника Тарасові. Гомін, тривожно збуджені голоси, всі ждуть чогось, не розходяться… Нахмурений бронзовий Кобзар, схилившись над людьми, мовчки думає свою думу.»

 З перших днів війни почалася перебудова економіки на воєнний лад. Почалося масове виробництво танків, літаків, снарядів, мінометів.

 Колектив Харківського авіаційного заводу збільшив випуск бойових машин, було поліпшено якість літаків, встановлено додаткове їх озброєння.

 Також збільшив виробництво танків Т-34 завод імені Комінтерну (нині завод імені Малишева), Харківський 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. Приклад робітниць наслідували і колгоспники області. У липні 1941 року патріотки Дворічанського району закликали дівчат до оволодіння професією механізатора, тракториста, комбайнера.

 З початком війни створювалися добровільні формування збройних сил для допомоги регулярній армії – загони народного ополчення.

 ***Що нам відомо про організацію Харківського народного ополчення?***

 Частини Червоної Армії в запеклих боях на якийсь час затримали просування гітлерівських військ, що дало можливість здійснити евакуацію населення, промислових підприємств, навчальних закладів на схід СРСР. 4 серпня при виконкомі Харківської обласної Ради депутатів трудящих було створено відділ з евакуації населення.

 ***Як проводилася евакуація.***

 Наприкінці вересня 1941 року становище на південному фланзі радянсько-німецького фронту стало ще складнішим. Фашистські війська мали перевагу в силі, особливо в напрямках головних ударів. Вони просунулись на територію України на глибину від 600 до 850 км, захопили на цей час Правобережну і значну частину Лівобережної України та вийшли на підступи до Харкова.

 ***Що нам відомо про бої на підступах до Харкова?***

 З 20 жовтня почалися бойові дії на ближніх підступах до Харкова. 22 жовтня гітлерівці штурмували Харків із заходу і південного заходу. Головний удар прийняли на себе частини 216 стрілецької дивізії, війська НКВС та ополчення. На південь від станції Основа частини 300-ї стрілецької дивізії перейшли в контратаку, зайняли ряд населених пунктів і відкинули ворога на декілька кілометрів.

 Але 23 жовтня 1941 року фашистські війська прорвалися в район Холодної гори, а зранку – 24 жовтня – у центральну частину міста.

За наказом Ставки Верховного Головнокомандування радянські війська залишили Харків у ніч на 25 жовтня і закріпилися по лінії Вовчанськ – Балаклія – Ізюм.

 У листопаді 1941 року не окупованими залишилися Куп’янський, Дворічанський, Вільховатський, Великобурлуцький і Боровський райони області.

***Німецько-фашистський окупаційний режим в Харкові.***

 24 жовтня 1941 року почався новий відрахунок часу для Харкова. Територія Харківської області знаходилася фактично під німецьким воєнним контролем, входила в оперативний район групи армій ***«Південь»***. Харківщина була частиною рейхскомісаріату «Україна», на чолі якого стояв гауляйтер Пруссії ***Еріх Кох***. Нацистську політику геноциду на окупованій території Харківщини втілювали в життя як військові, так і цивільні окупаційні органи влади.

 З першого дня окупації мешканці Харкова і області повинні були виконувати закони і розпорядження німецьких чиновників. Вони регламентували життя місцевого населення до найменших подробиць. Смертю каралися всі «порушники». На практиці це означало знищення всіх, кого вважали політичною опозицією. Такий устрій німецьких властей дістав назву **«новий порядок».**

 З початком окупаційного режиму харків’яни підлягали вивезенню на роботи в Німеччину.

 Харків’яни не скорилися уготованій їм долі. Вони не втратили людське обличчя. Створювалися й діяли підпільні організації, партизанські загони та диверсійні групи, якими було винищено понад 20 тисяч німецьких солдатів і офіцерів, 21 ешелон із військами і технікою ворога.

 Звання Героя Радянського Союзу було посмертно присвоєно підпільникам І.І.Бакуліну, Олександру Зубарєву, Надії Волковій, Марії Кисляк, Олександру Щербаку (Указ Президії Верховної ради СРСР від 8 травня 1945 року).

 ***Яке значення мала робота підпільних організацій на Харківщині? Що було головною метою їх боротьби?***

 Головною роботою комсомольців-підпільників міста і області був випуск і розповсюдження листівок, проведення диверсій. Унаслідок діяльності підпільних організацій у місті посилився терор з боку гестапо і поліції, які, звичайно, не могли змиритися з фактами діяльності підпільників.

 ***Яка доля харківських підпільників?***

 23 січня 1943 року О. Зубарєв і Г.Нікітіна були заарештовані. Після допитів та катувань в ніч на 15 лютого 1943 року вони були розстріляні.

 У період окупації на території Харківщини діяли підпільні обком партії та комсомолу, 9 райкомів КП(б)У і 4 райкоми ЛКСМУ, 13 партійних і 14 комсомольських організацій і груп.

 ***Яку політику проводили гітлерівці на окупованій території Харківщини?***

 «Режим жаху» гітлерівці почали створювати з масових страт беззахисних людей. Прикладом таких жахів є розстріл з червня 1942 по червень 1943 року близько 4 тисяч чоловік у лісопарку біля селища Сокольники.

 Перед відступом у лютому 1943 року фашисти вивезли з міста велику групу військовополонених, примусили їх **рити собі могили** і партіями по 350-500 чоловік розстрілювали їх. Більше того, значна кількість військовополонених була кинута в багаття і спалена **живцем**.

 На фоні загальнолюдської воєнної біди у місті розігралася страшна трагедія харківських євреїв. Саме тут впроваджувалася в життя нелюдська нацистська расова політика знищення єврейського народу. Наприкінці 30-х років у Харкові мешкали **130 тисяч євреїв**, тобто майже шоста частина населення тодішнього Харкова. Третя частина єврейського населення опинилася на окупованій території.

 ***Що нам відомо про німецьку політику знищення євреїв в роки фашистської окупації?***

 У Дробицькому яру загинув цвіт харківської інтелігенції – професор-скрипаль І.Букінік, знаменита піаністка О.Григоровська, видатний архітектор В.Естрович, доктор фізико-математичних наук А.Ефрос, балерина Розалія Алідорт, професор консерваторії І.Гольдберг, професор медицини А.Гуревич і тисячі інших.

 Більше 400 старих і немічних євреїв загинули від голоду і морозів: німці закрили їх в «синагозі Бураса» на вулиці Громадянській.

 ***Яка була головна мета гітлерівців на Харківщині?***

 Головною метою економічної політики гітлерівців було отримання для Німеччини більше продуктів харчування і нафти для збагачення Німеччини і винищування населення шляхом голодної смерті і непосильної праці.

 ***Які факти свідчать про бойові дії народних месників?***

 Формування партизанських загонів почалося ще до окупації Харкова. Але при цьому виявилися деякі труднощі: на окупованій Харківщині було багато контррозвідувальних та каральних органів. Труднощі полягали ще й в тому, що в області не було значних лісових масивів, які б змогли забезпечити достатню мобільність партизанських загонів та їх таємну підготовку до бойових операцій. Але, незважаючи на це, партизанський рух був повсюдним і справді народним.

 ***Який внесок партизанських загонів і підпільних груп народних месників Харківщини?***

 За 23 місяці героїчної боротьби партизанські загони, диверсійні й антифашистські групи Харківської області винищили 23 тисячі гітлерівських солдат, офіцерів, висадили в повітря 21 залізничний ешелон з військами і технікою ворога, розгромили 4 штаби противника, 42 залізничних і шосейних мости, 260 автомашин і 107 підвід з боєприпасами та захопили велику кількість бойової техніки.

 Безстрашна боротьба патріотів Харківщини проти фашистських поневолювачів була значним внеском у досягнення **перемоги радянського народу над сильним та підступним ворогом – гітлерівським фашизмом.**

 Харків перебував під окупацією з 25 жовтня 1941 року до 23 серпня 1943 року з місячною перервою у лютому-березні 1943 року. Із **двох** років окупації 17 місяців по Харківщині проходила лінія фронту, протягом 5 місяців велися активні бойові дії. Усього місто було окуповано **641 день**.

 ***По звільненню Харківської області радянськими військами було проведено чотири операції.***

 23 серпня 1943 року внаслідок Бєлгородсько – Харківської операції місто було визволено військами Степового фронту(командуючий І.Конєв) разом з військами Воронезького та Південно-Західного фронтів.

 ***Коли повністю було звільнено Харківську область від фашистських загарбників?***

 Харківську область повністю було звільнено від фашистських загарбників20 вересня 1943 року. Харків’яни внесли гідний вклад у боротьбу з ворогом не тільки на території України, а також далеко за її межами. Наші земляки воювали на всіх фронтах Другої світової війни.

 Харківщина пишається своїми земляками, які проявили мужність і героїзм на фронтах Другої світової війни. Більше 200 воїнів-харків’ян було удостоєно звання Героя Радянського Союзу, понад 250тис. чоловік – нагороджено орденами і медалями.

 Виходець з Ізюма молодий льотчик-капітан М.В. Гомоненко повторив безсмертний подвиг Миколи Гастелло, а уродженець Зміївського району О.Р. Шемигон – подвиг Олександра Матросова. Комсомолка М.З. Щербаченко у числі перших воїнів форсувала Дніпро у 1943 році.

 Серед імен увіковічених в назвах нашого рідного міста є вулиця, яка носить ім’я Маршала Павла Федоровича Батицького. На цій вулиці знаходиться наша вечірня школа №5.

 Ми пишаємося нашими земляками, які в ті грізні роки війни внесли вагомий вклад у досягнення над сильним та підступним ворогом, який мріяв встановити фашистський режим в усьому світі.

 Давно закінчилася Друга світова війна. Але ми не маємо права забувати ті дні, коли вирішувалася доля міста, ми повинні пам’ятати тих, хто віддав своє життя за майбутнє свого народу. Сьогодні пам’ять про учасників війни є в назвах вулиць нашого міста.

 Завдяки мужності й героїзму народ вистояв у роки Другої світової війни. Не зосталась осторонь цих подій і Харківщина, жителі якої ціною свого життя відстоювали свою землю, захищали її. Безстрашна боротьба патріотів Харківщини проти фашистських поневолювачів була значним внеском у досягненні перемоги над сильним ворогом прогресивного людства – гітлерівським фашизмом.

 У чотирьох битвах за Харків і за час його окупації СРСР і Німеччина втратили більше людей, ніж ще де в історії Другої світової війни, включаючи і Сталінград.

 ***А який вклад внесла Україна в перемогу над фашистською Німеччиною?***

 Внесок українського народу в перемогу над фашизмом важко оцінити. Біля 2,5 млн. воїнів-українців нагороджені орденами та медалями, більше 2 тис. українців стали Героями Радянського Союзу, 32 чол. – двічі – Героями, а льотчик І. Кожедуб – тричі Герой.

 З 15 фронтів, які діяли у період війни, більше половини очолювали маршали і генерали – українці за походженням (О. Єременко, С.Тимошенко, Р.Малиновський, Р.Черняховський, П.Рибалко, К. Москаленко та ін.).

 В тилу німецьких військ, на території України діяло більш ніж 50 тис. партизан, майже 2 тис. загонів та груп, багаточисленні підпільні організації, озброєні загони українських націоналістів.

 Перемога над фашистськими окупантами дісталась дорогою ціною. Всього, разом з загиблими і депортованими, емігрантами і тими хто не повернувся з евакуації втрати українців складають 14,5 млн. чол.

 Воїни – українці були визволителями народів Європи, вони штурмували Берлін, а українець Ф. Зінченко, Герой Радянського Союзу, командир 756-го полку, був першим комендантом рейхстагу.

 ***Які підсумки наслідків Другої світової війни?***

 Основний підсумок війни полягає у всесвітньо історичній перемозі над фашизмом. Перемога врятувала світову цивілізацію, зруйнувала претензії Німеччини на світове панування. Фашистські держави - Німеччина, Італія, Японія і їх союзники були розгромлені. їх збройні сили, економіка, політика, ідеологія зазнали повного краху. Фашистські режими було ліквідовано, партії заборонено, фашистські ватажки зазнали заслуженої кари. Країни і народи, яким загрожував фашизм, відстояли свою незалежність і демократичні свободи.

 По-друге, Друга світова війна була найжорстокішою і найкровопролитнішою в історії людства. Якою ж ціною здобуто перемогу над фашизмом? Під час війни загинуло близько 60 млн осіб, в тому числі більше 27 млн радянських людей. Десятки мільйонів людей були поранені, стали інвалідами. Війна спустошила цілі країни, перетворила в руїни багато міст і сіл. Стосовно України, то остання дала в діючу армію 7 млн осіб. Половина з них загинула. З тих, що залишились живими, половина - інваліди.

 По-третє, війна показала здатність демократичних сил Землі згуртуватися перед загальною смертельною небезпекою.

З підсумків і наслідків Другої світової війни випливають і певні уроки.

По-перше, політика "умиротворювання" агресора, безпринципних сепаратних угод ні до чого доброго не призводить. Агресії можна запобігти лише спільними зусиллями всіх або більшості країн і народів. Друга світова війна показала всім приклад міжнародного згуртування перед спільною загрозою. Саме антигітлерівська коаліція країн, які належали до різних суспільно-політичних систем, у найбільш вирішальний для людства період відіграла свою доленосну роль.

По-друге, власну безпеку, особливо в наш час, не можна забезпечити на шкоду і за рахунок безпеки інших. І забезпечити її можна, дотримуючись норм міжнародного права і моралі.

По-третє, проти війни треба боротися тоді, коли вона ще не почалася. Недарма говорять, що пожежу легше попередити, ніж погасити. Усі ми маємо добре усвідомити, що мир — це не просто стан, коли немає війни. Мир — це терпимість і злагода, взаємна повага і співпраця, ненасильство у відносинах між людьми, державами і народами.

І ще один урок. Слід усім країнам і народам раз і назавжди визнати право кожного народу жити так, як він цього бажає.

Можна було б назвати й інші уроки, але, на мій погляд, і цього досить, щоб зробити загальний висновок: людство не може більше допустити такого колективного самогубства як світова війна і зобов'язане зробити все, щоб виключити силові методи, а тим більше збройне протистояння, з практики відносин між державами і народами. Бо, як сказав Віктор Гюго, "мир — чеснота цивілізації, війна — злочин".

В цьому 2015 році минає 70 років закінчення Другої світової війни і людство повинно пам’ятати про всі ці уроки війни.

Трагічні сторінки Другої світової війни закликають народи світу до пильності. Адже і сьогодні насильство і терор залишаються інструментами політики, незважаючи на те, що демократичні держави намагаються спільно протистояти цим явищам. Тут слушно нагадати відомий афоризм: "Історія не вчителька, а наглядачка... Вона нічого не навчає, а лише карає за незнання уроків".

Десь там, в історії, гудуть фронти,

Клекоче пеклом знавісніла битва...

Солдаток плач, й скорбота сироти,

І матерів свята молитва

За тих синів, що не вернулись з бою,

Сміливо йшли в останню штикову

Десь там під Ржевом чи під Лозовою

Й навіки падали в траву...

Десь там, в історії...

Та кров холоне й нині,

В зажурі вічній наші матері...

Я хочу щастя милій Україні,

Я хочу миру на моїй землі!