**До 77-ої річниці вигнання нацистських окупантів**

**та їх союзників із території України**

*Матеріали інтернет–видань та УІНП корисні для вчителів історії, курсу» Захист України», класними керівниками, педагогами-організатрами для проведення інформаційного дня, випуску стінгазети, занять гуртка з вйіськово-патріотичного виховання, годин спілкування.*

 День вигнання нацистських окупантів з України відзначається в країні щороку **28 жовтня**. Саме цього дня 1944 року з території України вигнано останнього солдата нацистського рейху.

**28 жовтня 1944 року** в ході Східно-Карпатської операції був визволений найзахідніший регіон України — Закарпаття. Тому саме цю дату визначено **Указом Президента від 20 жовтня 2009 року** як День визволення України від німецько-фашистських загарбників. Хоча насправді залишавсь іще Чоп — залізничний вузол на кордоні України зі Словаччиною й Угорщиною.

 **28 жовтня** війська тільки розпочали операцію із звільнення прикордонного міста, яка завершилася **23 листопада 1944року.**

Втрати у ході тих подій були досить великими з обох боків. Німці та угорці втратили приблизно 60 тисяч убитими, 28 тисяч їхніх вояків потрапили в полон. Радянська армія втратила понад 50 тисяч військових. Зокрема 41 тисяча — убиті та поранені, ще 2 тисячі зникли безвісти. Багато хто отримав обмороження.

 Термін « визволення» сьогодні піддається критиці. Адже звільнившись від окупантів Третього рейху, українці потрапили під окупацію тоталітарного радянського режиму, який уславився депортаціями, голодом 1946-1947 рр., черговими репресіями. Тому доцільно вживати термін «вигнання». Справжнє звільнення України прийшло **24 серпня 1991 року.**

 Воєнні дії під час Другої світової війни відбувалися на території України протягом **40 місяців – із 22 червня 1941 року до кінця жовтня 1944 року**.Хоча вже у 1939 році відбулися перші збройні сутички на території м.Львів, куди вступили німецькі війська.

 У 1941–1944 роках на українській землі були зосереджені головні сили вермахту – від 57,1 до 76,7% загальної кількості дивізій. Сьогоднішні заяви президента сусідньої держави- агресора є брехливими необґрунтованими. Адже 607 дивізій гітлерівської Німеччини було розгромлено саме на території України. Це був вагомий внесок у підготовку звільнення Європи.

 Процес вигнання України німецько-нацистських окупантів можна розділити на декілька етапів:

1. **Грудень 1942 р. – червень 1943 р**.: у ході розгрому німецьких військ під Сталінградом була звільнена частина Ворошиловградської

( Луганської), Сталінської ( Донецької) і Харківської областей. 18 грудня 1942 р. був звільнений **перший населений пункт української території – с.Півнівка** Міловського району Луганської обл. У боях за цей невеликий населений пункт загинуло 1066 червоноармійців.

Усього за 1942 р. Червона Армія зазнала найбільших за історію свого існування втрат — 5,888 млн убитих.

14 лютого 1943 р. першим з обласних центрів було визволено Ворошиловград (Луганськ). Цього ж місяця звільнено було й Харків, але в березні 1943 р. його знову захопили німці.

**2. Липень 1943 р. – листопад 1943 р**.: після Курської битви радянські війська звільняють Харків (23 серпня 1943 р.). До кінця вересня 1943 р. Червона Армія здійснила на території України Мелітопольську, Донбаську, Чернігово-Прип’ятську операції. Наймасштабнішою з них була Донбаська операція, що тривала з 13 серпня до 22 вересня 1943 р. У ній задіяли Південно-Західний (командувач генерал Р. Малиновський) і Південний (командувач генерал Ф. Толбухін) фронти. Незважаючи на більш як двократну перевагу над противником у людських резервах і танках, п’ятикратну перевагу в артилерії, просування радянських військ було пов’язано зі значними труднощами. Вермахт створив міцно укріплені рубежі на р. Міус, які подолали лише завдяки колосальній перевазі в артилерії. 18 серпня 1943 р. німецьку оборону було прорвано. 8 вересня радянські війська вибили німців із м. Сталіно (нині — Донецьк), а 22 вересня 1943 р. вийшли на рубіж Дніпропетровськ — Мелітополь, досягнувши Дніпра. Втрати Червоної Армії в цій операції становили 273,5 тис. убитих і поранених.

Надзвичайно складно проходила також **Київська наступальна операція**, яка тривала **з 12 жовтня до 23 грудня 1943 р. 6 листопада 1943 р**. до столиці України вступила Червона Армія. Під час Київської операції загинуло понад 800 тис. солдатів і офіцерів Червоної Армії. Отже, у битві за Дніпро радянські війська втратили понад 1,5 млн бійців, 5 тис. танків, 1,5 тис. літаків.

 За подвиги, здійснені у ході битви за Дніпро, 2438 воїнам надано звання Героя Радянського Союзу (понад 20 % від усіх, хто одержав це звання за період війни). За визволення Києва віддали своє життя близько 260 тис. осіб.

**3. Грудень 1943 р. – травень 1944 р.:** цей період пов’язаний з бойовими діями 4-х Українських фронтів за визволення Правобережної України. Найбільш масштабною і кривавою битвою зими 1943—1944 рр. стала Корсунь-Шевченківська, під час якої до 29 січня 1944 р. оточили 9 піхотних і 1 танкову дивізію вермахту. Кількість оточених становила 80 тис. осіб, які мали на озброєнні приблизно 2 тис. гармат і мінометів, 140 танків і самохідних артилерійських установок. На початку лютого 1944 р. німецьке командування здійснило спробу деблокувати оточене Корсунь-Шевченківське угруповання. Однак радянські війська зупинили спробу прориву і розгромили оточені німецькі з’єднання. З кільця оточення змогли вирватися лише 7 тис. осіб. 25 березня 1944 р. на 1003 день війни війська 2-го Українського фронту вийшли на державний кордон з Румунією, а 8 квітня – з Чехо-Словаччиною, у травні 1944 р. було визволено Крим.

**4. Червень – жовтень 1944 р.:** завершальний етап звільнення України. Львівсько-Сандомирська операція забезпечили визволення західних областей України.

 **28 жовтня 1944 р. остаточним вигнанням німецьких військ з Закарпаття було завершено визволення України**. Отже, упродовж 1943—1944 рр. із вигнанням нацистів із України були створені всі умови для звільнення Європи,Саме на території України відбулися грандіозні ключові наступальні операції, які сконцентрували сили гітлерівської Німеччини на Східному фронті. Втрати також були значними — 3 млн червоноармійців полягли у боях на території України (з них до 60% — вихідці з України). Щонайменше 1 млн мобілізованих в Україні солдатів загинуло у Європі.

 **Із території України від лютого 1943 до жовтня 1944 р. мобілізували 3 млн 692 тис. 454 особи, але мобілізація тривала і наприкінці 1944 і в 1945 рр. Учені припускають, що до завершення війни з території України було відмобілізовано ще 350—400 тис. осіб, тобто загальна кількість забраних до Червоної Армії мешканців України в 1943—1945 рр. становить 4 — 4,1 млн. осіб.**

 **Кожний десятий житель України (4,5 млн.) воював** у лавах Червоної Армії, а 2070 українців були удостоєні звання Героя Радянського Союзу.

 З 15 фронтів, що діяли в період війни, більше половини очолювались маршалами і генералами, які були за походженням українцями. Солдати і офіцери, жителі України, які виявили масовий героїзм, отримали 2,5 млн. орденів і медалей із загальної кількості 7 млн. нагород, вручених воїнам Збройних Сил.

 Мільйони трудівників України кували зброю перемоги в тилу.

 120 тис. українців брали участь у війні в складі військ США, Канади, Франції, польських та чехословацьких формувань. Водночас 250 тис. служили у сформованих німцями українській поліції та допоміжних військових частинах вермахту. Українська діаспора США і Канади у 1944-1945 рр. надала допомогу для лікарень і дитбудинків України на суму 600 тис. доларів.

 За історичними даними, у ході воєнних дій на території України під час Другої світової війни загинуло близько трьох мільйонів радянських солдатів і офіцерів і майже 1,4 млн. військовополонених.

 На окупованій території України загинули близько 3,9 млн. осіб - кожен шостий мешканець. Понад 2 млн. українців були вивезені для примусової праці до Німеччини. Повністю або частково було зруйновано понад 700 міст і 28 тис. сіл, близько 10 млн. людей залишилися без даху над головою, знищено понад 16 тис. промислових підприємств

У вигнанні окупантів брала участь уся Україна: регулярні радянські війська та червоні партизани (разом понад 3 млн солдатів-українців), національне підпілля на чолі з Українською повстанською армією та українські бійці на усіх інших фронтах світу, що наближали спільну перемогу над Гітлером.

Вигнання нацистських окупантів супроводжувалося вчиненням масових злочинів, які організували сталінський режим і радянські війська з вини його командування:

— на найнебезпечніших ділянках фронту масово використовували **«чорносвитників**» — поспіхом мобілізованих радянським командуванням (польовими військкоматами) місцевих жителів, яких кидали у бій непідготовленими, необмундированими, а часом і неозброєними, що можна розглядати як свідому спробу знищення українського населення;

— українські армійські частини Радянської армії у 1943—1944 роках використовували в боях проти національного підпілля, що означало братовбивчу війну між українцями, які служили у Червоній армії та УПА;

— в очищеному від німців Криму у 1944 році радянська влада здійснила низку депортацій, зокрема повністю виселила до Середньої Азії кримських татар (180 тисяч). Також депортували місцевих греків, болгар, вірмен;

— різних правових обмежень і переслідувань зазнали особи, які перебували на окупованій території, остарбайтери, полонені червоноармійці;

— українці продовжували зазнавати втрат і після закінчення війни, масові репресії тривали до самої смерті Сталіна. На Західній Україні під час придушення національного руху за різними даними було вбито 150 тисяч, заарештовано 130 тисяч та депортовано понад 200 тисяч осіб;

— внаслідок організованого масового голоду у 1946 — 1947 роках в Україні загинуло до 1 мільйона осіб, а близько мільйона політичних ув’язнених потерпали від страждань у ГУЛАГу.

 **Останній політв’язень комуністичного режиму Богдан Климчак повернувся з таборів 11 листопада 1990 року.**

Вигнання нацистських поневолювачів не принесло Україні спокою і свободи, а обернулося поверненням комуністичного терору, масовими депортаціями, переслідуванням інакодумців.

Український визвольний рух, не вважаючи вигнання німецьких окупантів визволенням, продовжував боротьбу за незалежність України, яка тривала ще майже десятиліття. Переслідування інакодумців не припинялося до розпаду СРСР.

Справжні волю і свободу Український народ отримав тільки після 24 серпня 1991 року зі здобуттям державної незалежності.