**Листи з фронту**

Демчук Ольга Віталіївна учениця 9 класу, Білоусівського НВК Сокирянського району, Чернівецької області

Науковий керівник: Зла Лариса Василівна, вчитель історії Білоусівського НВК

Мета дослідження: розповісти про звичайного українського солдата в роки Великої Вітчизняної війни, відтворити маловідомі та невідомі факти історії, одну зі сторінок війни, щоб даний матеріал використати в написанні Книги пам’яті с. Білоусівки, присвяченій перемозі над фашистською Німеччиною та поповнити сільський історико-краєзнавчий музей матеріалом про звитягу земляків-односельчан у роки Другої світової війни.

Ім’я простого українського солдата – захисника рідної землі, рідної Вітчизни, береже вже третє покоління. Звичайна селянська родина… Це родина Янчака Пилипа Семеновича (1897 року народження), в сім’ї якого було п’ятеро дітей: 4 дочки – Ганна, Тетяна, Ірина, Анастасія (з них перші дві заміжні на той час) та син Георгій (1926 року народження), який в кінці місяця травня 1944 року був призваний до лав Радянської армії. Навесні цього ж року були призвані до армії і два зяті Янчака Пилипа – Мидриган Дмитро та Самараш Василь. Одним словом – троє чоловіків із хати пішли служити, а була війна – йшов 1944 рік.

Часто син Георгій писав листи додому на ім’я батька, їх сьогодні збереглося – 20, які як реліквію, як пам'ять про брата зберегла сестра Ірина. Після смерті батька (Янчак П.С. помер в 1970 році) Ірина Пилипівна передала листи дочці Надії (нині це Маленька Надія Іванівна – бібліотекар сільської бібліотеки), а та в свою чергу передала реліквію сину Руслану.

Служив Георгій в Челябінській області, станція Чебаркуль, п/п №495551-м. Тут із ним службу проходили кілька односельчан. Їх готували до відправки на фронт. Першого листа Янчак Г. написав додому, перебуваючи ще в дорозі.

Написаний він 10 червня на станції Фастів (під Києвом). Досить сказати, що туди з дому він поїздом добирався 10 днів…йшла війна... Вже в перших листах Янчак Георгій описує ту тривогу і відлуння війни, що він відчув по дорозі до місця призначення: туга за батьками, за рідними сестрами, за рідним домом. Тільки підтримка друзів – односельчан трохи звеселяла його душу, відкидала панічні думки, адже дорога була тривалою і важкою. Прибувши у військову частину Челябінської області, вже 16 серпня син Георгій пише до батьків восьмого листа, а з дому ще не отримав жодного.

Листи з Челябінської області додому йшли трохи більше трьох тижнів (22-25 днів). Про це ми можемо легко вирахувати, коли лист був написаний, і коли він прийшов у Сокиряни (по штемпелю).

Писав солдат листи на звичайних аркушах з учнівських зошитів, складених у вигляді трикутників або прямокутників, або ж на поштових друкованих карточках чи конвертах-листах. Всі листи написані простим чорним олівцем, адреса написана в основному хімічним олівцем і лише раз фіолетовим.

Йшла війна… Всі листи, писані додому перевіряла військова цензура, про що свідчить штамп «Проглянуто. Військова цензура» та п’ятизначне число – номер цензури. Адреса отримувача та відправника написана російською мовою, як і більшість листів.

На листах адресу отримувача написано так: в більшості – «Бессарабія, Чернівецька область, Сокирянський район, село Білоусівка». Зрідка замість слова «Бессарабія» написано «УРСР», іноді ще було вказано «станція Романківці». А на адресі відправника вказувалося п’ятизначне число польової пошти.

В листах Георгій часто згадує імена сестер. А в останньому листі від 19 жовтня тричі підряд пише ім’я сестри Янчак Ірини, яка і все своє життя зберігала родинну реліквію (воєнні листи) та передала своїй дочці Надії.

Один із листів писаний був під час передислокації полку Челябінська на фронт. Тут згадується Урал, Волга, Куйбишев. А десь в середині листопада бійці-однополчани Георгія вступили в бій у Прибалтиці. Про це свідчить і повідомлення, що прийшло батькам: “Рядовий 421 стрілецького полку 119 стрілецької дивізії Янчак Георгій Пилипович загинув 22 грудня 1944 року. Похований у місті ПРИЄКУЛЕ ЛІЄПАНСЬКОГО району в Латвії”.

Життя Янчака Г.П. є безсмертям ратного подвигу, воно є прикладом молодшому поколінню, бути гідними таких героїв. Героїчні дні війни в листах є пам’яттю для односельчан про Георгія Пилиповича.

При написанні роботи використано спогади, інтерв’ю, Книгу пам’яті України (Чернівецька область), фотографії із сімейних архівів Янчака Г.П., листи Янчака Г.П.

Практичне значення дослідження:

* зібраний фактичний матеріал можна використовувати при подальшому вивченні питань, пов'язаних з Другою світовою війною
* матеріали даного дослідження використовуються для проведення практичних занять з історії України ХХ ст., історії рідного краю.
* створено музейну експозицію в сільському музеї с. Білоусівка з листів Янчака Георгія.