Всеукраїнський інтерактивний конкурс «МАН-Юніор Дослідник»

Номінація «Історик»

Геноцид як феномен ХХ сторіччя

**«ЖНИВА СКОРБОТИ» У ЗАЧЕПИЛІВСЬКОМУ РАЙОНІ**

**ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**Кужель Владислава Василівна**, вихованка гуртка «Медіа культура» Зачепилівського районного Будинку дитячої та юнацької творчості Зачепилівської районної ради Харківської області

Керівник: **Кужель Олена Вадимівна**, керівник гуртка «Медіа культура» Зачепилівського районного Будинку дитячої та юнацької творчості Зачепилівської районної ради Харківської області

Штучний голод 1932-1933 років, заподіяний насильницькою масовою колективізацією, сталінською політикою розкуркулення, горезвісними хлібозаготівлями, «чорними дошками» і «червоним терором», є однією з найстрашніших трагедій в історії українського народу.

**Мета роботи**: ознайомити із масштабом Голодомору 1932-1933 років у Зачепилівському районі Харківської області, заходами місцевих мешканців щодо вшанування пам’яті жертв та постраждалих від Голодомору.

У роботі використані унікальні матеріали дослідження 2008 року істориків Юрія Івановича Буланова та Лідії Яківни Омельченко, коли вперше було проаналізовано книги «реєстрації смерті» в Зачепилівському відділі РАЦС районного управління юстиції, які на той час ще знаходилися в районі. Зараз вони передані на зберіганні до обласного архіву. Звичайно, дані, приведені у тих книгах, не змальовують повної картини подій 1932-1933 років, бо не всі жертви голодомору фіксувались у реєстраційних книгах, а ще й тому, що документів по таких населених пунктах, як Скалонівка, Забарине, Червона Перемога, Чернещина, Бердянка Романівка, Дудівка, Петровського, Абазівка, Жабокряківка (Зарічне), Малий Орчик, Лиманівка не збереглося. Страшно навіть уявити, якою ж тоді була б реальна цифра жертв голодомору на Зачепилівщині?

З книг «реєстрації актів про смерть» за період з 1 серпня 1932 року по 31 грудня 1933 року було з’ясовано, що в 1932 році район складався із 19 сільських рад, які об'єднували 64 населені пункти (порівняйте на сьогоднішній день район має 10 громад - 38 населених пунктів). Смертність на Зачепилівщині за 5 місяців 1932 року становила 183 людини, за 12 місяців 1933 р. - 4788 чоловік. Найбільше селян померло в 1933 р. у населених пунктах Малоорчицької сільської ради (899 чол. – руські поселення); Леб'язької сільської ради (888 чол. – руські поселення); Новомажарівської сільської ради (702 чол.); Руновщинської сільської ради (497 чол.); Чернещинської сільської ради (635 чол.).

Особливо страшні події почали відбуватися з народом з квітня по серпень 1933 року. Природа прокидалася, земля почала спочатку вбиратися в квіти, а потім дала плоди, які стали, для знесиленого голодом людського організму, отрутою... У квітні померло 550 людей, у травні - 916 чол., червні - 1081 чол., липні - 1177 чол. Всього за 4 місяці 1933 року загинуло 3724 чол. це 77,8% від загальної кількості померлих (згідно з документами - 4788 чол.).

Найбільша смертність у цей період у населених пунктах Малоорчицької сільської ради (с. Руський Орчик, с. Залінійне): квітень - 104 чол., травень - 206 чол., червень 369 чол., липень - 112 чол., Леб'язька сільська рада (с. Леб'яже): квітень - 73, травень - 133 чол., липень - 595 чол.

У 1933 році із життя пішли ті, які повинні були жити в «щасливому майбутньому» та будувати світлий соціалізм: діти 0-6 років - 741 чол., підлітки 7-14 років - 827 чол., молоді люди 15-28 років - 950 чол.

Загальна кількість молоді від 0-28 років становила 2518 чол., або 52,6% від загальної кількості жертв голодомору в 1933 році (4788 чол.).

Уже доведено, Голодомор 1932-1933 років в Україні мав штучний і зумисний характер, що згідно зі статтею 2 Конвенції від 9 грудня 1948 року про запобігання злочину геноциду та покарання за нього дає підстави стверджувати, що мав місце геноцид українського народу. Про навмисність дій тоталітарного режиму свідчать безпосередні дії радянської влади в Україні: занесення сіл на «чорні дошки», збір натуральних податків з українського населення, обмеження переміщення, великі обсяги експорту хліба за кордон у 1932-1933 роках, відмова від закордонної допомоги.

Сьогодні вже ніхто не скаже, який пласт народу, який інтелектуальний потенціал українства втрачено, умисно знищено, яка чорна діра виникла в нашому суспільстві під час колективізації та Голодомору 1932-1933 років. Та пам'ять про Голодомор, про кожну безвинно замордовану душу потрібна живим. Саме тому у кожному населеному пункті доглядаються масові поховання, встановлені пам’ятні знаки жертвам Голодомору 1932-1933 років. На Зачепилівщині теж свято бережуть пам'ять про невинно загиблих, у селі Малий Орчик в 2010 році було встановлено велику гранітну плиту, з викарбуваними прізвищами усіх односельців, замордованих голодом.