**Тези**

**науково-дослідницької роботи «Геноцид єврейського народу під час окупаційного режиму на Конотопщині»**

Відомості про учня: Лебідь Юлія Олександрівна, 8 клас, Конотопська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №10 Конотопської міської ради Сумської області.

Відомості про наукового (педагогічного) керівника: Дубовик Віталій Володимирович, заступник директора з навчально-виховної роботи, учитель історії, Конотопська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №10 Конотопської міської ради Сумської області.

**Актуальність теми.** Кожна переломна епоха підвищує інтерес суспільства до історії. При цьому загострюється проблема поглибленого вивчення минулого для сьогодення і майбутнього. Для нас із минулого найбільш важливою є ідея верховенства інтересів Вітчизни і відданості їй. Ніхто й ніколи не зможе виправдати дії, які не погоджені з цією головною ідеєю. Тому ще тільки на основі глибокої поваги до рідної землі народжувались, складались і будуть примножуватись загальнолюдські цінності. Дуже важливо не тільки здолати суб'єктивізм і догматизм у ставленні до минулого, але й відродити справедливість щодо тих людей, які проливали свою кров на полі бою, глибоко усвідомити зв'язок поколінь та їх не просту долю.

Дана тема, в якій висвітлені події єврейського народу, що відбувалися на території Конотопу, привертають увагу дослідників, які займаються історією рідного краю.

**Мета дослідження:** розкрити основні аспекти геноциду єврейського народу під час окупаційного режиму на території Конотопщини в період з 18 вересня 1941 року по 11 вересня 1943 року

**Завдання дослідження**:

* ознайомитися та опрацювати наукову літературу, що висвітлює досліджуване питання;
* дослідити статистичні дані щодо єврейського народу під час окупаційного режиму території Конотопу німецько – нацистськими окупантами;
* проаналізувати особливості геноциду єврейського народу на території Конотопщини під час окупації.

**Об’єктом** **дослідження** є єврейське населення Конотопщини під час свавілля окупантів у Другій світовій війні.

**Предметом дослідження** особливості геноциду єврейського народу, які відбувалися на території Конотопщини.

**Методологічною основою** дослідження є принципи системності, історизму, науковості, об’єктивності. У процесі роботи використовувались такі методи як вивчення та узагальнення історичної літератури, аналіз архівних, музейних фондів. Також застосовувалися наступні допоміжні методи: аналіз, порівняння, зіставлення, класифікація, систематизація, узагальнення історичних фактів та висновків з даної проблематики.

**Наукова новизна одержаних результатів** полягає в тому, що вперше здійснюється аналіз подій, які відбулися з єврейським народом під час Другої світової війни на території Конотопу. Розглядаються і аналізуються приховані сторінки історії тих важких для населення подій, які змусили людей йти на рішучі вчинки.

**Практичне значення результатів дослідження.** Отримані в процесі наукового пошуку основні положення і висновки дослідження та наведений фактичний можуть бути використані при викладенні таких навчальних дисциплін як історії України, краєзнавчих дисциплін, занять краєзнавчих гуртків.

Одним із найважливіших напрямків гітлерівського терору в роки війни визначався расистською теорією нацистів. Винищення «неповноцінних» народів та етнічних груп стало основною лінією політики Берліна на Сході Європи. Україна поряд з іншими європейськими державами жахливим полігоном нацистського конвеєру смерті. Саме поняття [голокост](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82)  – це систематичне винищення [євреїв](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%97%D0%B2_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96" \o "Історія євреїв в Україні) на [українських територіях](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0" \o "Україна), окупованих [нацистською Німеччиною](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85) в перід з 1941 по 1944 роки. За період з 1941 до 1945 року на українських землях загинуло близько 850 000 - 900 000 тис. [євреї](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%97)в, що проживали в Україні.

В окупації Конотопщина перебувала з 18 вересня 1941 року до 11 вересня 1943 року. На території району під контролем німецької військової адміністрації формувалися органи місцевого цивільного управління. Було створено 7 районних управ, а також загони так званої допоміжної поліції. До органів управління і в поліцію йшли служити особи, згодні співробітничати з окупаційними властями. Міські і районні управи очолювали начальники, а сільські – старости. На чолі міста і сільських общин стояли бургомістри. Під час проведення окупаційних заходів на території Конотопщини німці знищили 280 єврейських сімей, загальною чисельністю понад 1000 чоловік. На сьогодні вдалося лише частково встановити та ідентифікувати прізвища загиблих. Серед них прізвища таких єврейських сімей, які були розстріляні фашистами в період окупації Конотопщини: Поляков, Зінгер, Мільнер, Гальперен, Коган, Фрідман, Шапіро, Бондарь, Хзарайський, Долгановський, Сорін, Левіт, Зусман, Золотарьов, Голубков, Хайсман, Лайх, Файнбліт, Бєлявський, Каган, Лівшиц, Красніков, Марголін, Шуб, Аврущенко, Сегал, Шер, Френкель, Масін, Піскун, Нейман, Лернер . Крім того не вдалося ідентифікувати повністю дані по окремих особах: є лише або ім’я, або професія, або вулиця, на якій проживала дана особа. Проблемою у встановленні прізвищ було те, що було досить мало очевидців тих страшних подій. Перші розкопки масових розстрілів євреїв почали проводити вже після визволення м.Конотоп в кінці 1943 на початку 1944 року. Саме в цей період в основному і відбувалася ідентифікація тіл загиблих. Завдяки активності єврейського меморіального музею [Яд Вашем](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4_%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BC) також вже в наші часи були ідентифіковані окремі прізвища.

Окреме поховання євреїв знаходиться неподалік м.Конотоп у селі Вирівка. Тут були розстріляні Матвій Лернер та Ліза Сегал. Ще одне святе місце, що знаходиться у нашому місті – це могила-пам’ятник по вулиці Успенсько-Троїцькій 257 євреям, яких пригнали до м.Конотоп з інших міст України та розстріляли в період окупації.

Багато [українців](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96), ризикуючи життям, рятували євреїв від знищення. Єврейському меморіальному музеєві [Яд Вашем](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4_%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BC) та ентузіастам вдалося встановити 2 363 прізвища рятівників-українців, які одержали почесне звання «Праведник народів світу». Зокрема і у м.Конотоп такого звання удостоєно троє конотопчан. Це Василь та Марина Бугай, Тетера Меланія та Віра Чайка. Василь та Марина Бугай переховували в себе вдома Марка Фельдмана, сина їхньої подруги Пелагеї Фельдман. Хлопчик майже два роки переховувався на горищі. Тетера Меланія переховувала своїх двох племінників Григорія та Євгенія Тетери, після того як розстріляли їхню матір Лізу за дівочим прізвищем Сегал, а її рідний брат Петро Тетера перебував на фронті. Меланія для хлопчиків викопала на задньому дворі у землі укриття. Віра Чайка переховувала свою колишню колегу Домнікію Якубовську з трьома дітьми Віру, Миколу і Якова Лернерів у себе у великому підвалі на околиці міста. Єврейський меморіальний музей [Яд Вашем](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4_%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BC) удостоїв почесним званням «Праведник народів світу» Тетеру Меланію у 2000 році, Василя та Марину Бугай – у 2001 році та Віру Чайку – у 2003 році. Завдяки небайдужим конотопчанам вдалося врятувати євреїв, що пережили окупацію в нашому місті. Серед них: Головко Геннадій, Зеліксон Борис, Лернер Віра,Микола та Яков, Ліфшиц Алла, Тетера Григорій та Євгеній, Фельдман Марк, Фінцов Яков, Хайсман Віктор і Володимир, Неманова Тамара, Доляр Григорій.

Ось вже минуло більше ніж 70 років, як закінчилася Друга світова війна але, український народ низько схиляє голови перед тими подіями. Імена єврейського народу золотими літерами викарбувані на Меморіалах Слави різних міст, на пам’ятниках за місцем поховання. Так і в нашому місті є відповідні поховання. Одним з таких поховань є пам’ятник по вулиці Успенсько-Троїцькій, який був зведений відразу ж після закінчення війни рідними та близькими 257 євреїв, які були з інших міст, але розстріляні в Конотопі. Інший пам’ятник був встановлений вже за часів незалежної України 14 липня 1997 року на місті розстрілу 280 єврейських сімей, що проживали в місті Конотоп. Насьогодні також місцевою владою розглядається питання щодо встановлення пам’ятника в селі Вирівка, де також були розстріляні євреї. Також велику роботу по вшануванню пам’яті єврейського народу здійснює благодійна організація «Конотопський єврейський фонд Естер». Вони проводять активну пошукову роботу, власними силами створили музейну кімнату, займаються впорядкуванням єврейських поховань, співпрацюють з Єврейським меморіальним музеєм [Яд Вашем](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4_%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BC), проводять пропагандистську та роз’яснювальну роботу серед навчальних закладів м.Конотоп.