Тези

**Окупаційний режим на території Харківщини в роки Другої світової війни. Повсякденне життя. Стежками історії родинного архіву і фотоальбому.**

***Козлова Аліна Олександрівна***, учениця 9 класу Харківської гімназії №82 Харківської міської ради Харківської області.

***Ткаченко Юлія Іванівна***, учитель історії Харківської гімназії №82 Харківської міської ради Харківської області.

Раніше, для багатьох із нас, взагалі, війна здавалася досить абстрактним явищем. І тому, вивчаючи перебіг подій війни або встановлений на захоплених територіях так званий «новий порядок» (окупаційний режим), ми співчували людям, які опинилися у важких умовах життя. Але, на сьогоднішній день, наша країна зіштовхнулася зі всіма реаліями життя під час війни, а багато наших співвітчизників з жорстокими проявами того самого окупаційного режиму і питання виживання перейшло, для багатьох наших співвітчизників, на перше місце.

Від закінчення Другої світової війни вже минуло 78 років. Кожен наступний рік все більше і більше віддаляє нас від тих страшних подій. І, нажаль, залишається все менше і менше свідків, які б змогли розповісти нам про те, як жили люди, в яких умовах вони перебували, політику окупаційних військ. Тому, вивчення даної теми, на сьогоднішній день, дуже актуальне і має не лише велику теоретичну але і практичну значущість. І дуже важливо, поки є можливість, займатися пошуком все нової інформації, додавати все нові і нові свідчення очевидців тих подій.

Восени 1941 року німецькі війська захопили територію Харківщини.

За роки війни Харківщина, разом зі своїми мешканцями, пережила багато випробувань: зазнала руйнувань, стала місцем чисельних боїв, неодноразово переходила із рук до рук, неодноразово переживала окупаційний режим.

Мета дослідження:

* дослідити перебіг окупаційного режиму на території Харківщини під час Другої світової війни;
* за допомогою родинних реліквій (фотографій, документів, спогадів) свідчень Єрохіна Василя Івановича, дослідити прояви окупаційного режиму, який було впроваджено Гітлерівською Німеччиною на території Харківщини.

І виходячи з поставленої мети, завдання роботи можна сформулювати наступним чином:

* дослідити історію архіву родини Єрохіних часів Другої світової війни (фотографії, документи, спогади, тогочасні антифашистські листівки);
* за допомогою реліквій родини Єрохіних та інших документів і матеріалів відтворити події, які відбулися на території окупованої Харківщини;
* простежити ставлення німців до місцевого населення;
* дослідити умови життя харків’ян на території Харківщини під час окупації.

Об'єктом дослідження є:

* відтворення картини окупаційного режиму на території Харківщини, яку здійснювала окупаційна влада в місті Харкові за допомогою родинного архіву Єрохіних.

Предмет дослідження:

* документи, спогади і фотографії прапрапрадідуся автора дослідження, Василя Івановича Єрохіна, надані дідусем автора дослідження Накагутовим Володимиром Васильовичем;
* «новий порядок», який було впроваджено Гітлерівською Німеччиною на території Харківщини в роки Другої світової війни.

В ході дослідження було досліджено, вивчено і проаналізовано:

* архівні документи, спогади очевидців-свідків окупаційного режиму на території Харківщини;
* родинні і фронтові фотографії, документи і спогади прапрапрадідуся автора дослідження, Василя Івановича Єрохіна, які зберігалися в родині протягом п’яти поколінь і були надані дідусем автора дослідження Накагутовим Володимиром Васильовичем.

Наукова новизна дослідження. Тема окупаційного режиму в місті Харків і повсякденного життя харків’ян освітлена в науковій літературі достатньо повно. Але, все ж таки, залишається ще багато «білих плям», особливо, якщо ми будемо намагатися висвітлити повсякденне життя харків’ян під час окупації. Дослідження робить спробу висвітлити деякі з цих плям за допомогою інформації, отриманої завдяки аналізу реліквій родини Єрохіних (автором дослідження було проведено опитування своїх родичів і надано ці свідчення).

Висновки:

* з кінця жовтня 1941 року Харківщина перейшла під контроль німецької військової адміністрації;
* з початку окупації поставки продовольства в місті налагоджені не були і почався голод. За матеріалами архівних документів, лише в 1942 році, від голоду померло приблизно померло приблизно 58,6% від загальної кількості 22708 чоловік;
* життя місцевого населення повністю регламентувалося. В місті діяла комендантська година і тих, хто опинявся на вулиці після неї, чекав розстріл;
* німці, на території окупованої Харківщини, місцеве населення вішали, розстрілювали, брали у «заручники», а потім страчували. За свідченням очевидця Єрохіна В.І., полонених розстрілювали по черзі: спочатку комуністів, потім командирів, потім євреїв, далі тих, хто був схожий на євреїв. Лікарів, фельдшерів і медиків не чіпали. На них залишали поранених.

Матеріали даної доповіді можна використовувати на уроках предмету «Харківщинознавство», під час вивчення теми: «Харківщина в роки Другої світової війни».