Міністерство освіти і науки України

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

Кафедра історії України

**Індивідуальне науково-дослідне завдання**

на тему:

«Спогади очевидця Голодомору 1932-1933 років, Великої Вітчизняної війни та голоду 1946-1947 рр.

Чаленко Ніни Олексіївни, 1927 року народження

жительки с. Лосинівка

Ніжинського району, Чернігівської області»

Спогади записала

студентка групи СОІ-41

денної форми навчання

Чаленко Альона Володимирівна

Науковий керівник:

проф. Луняк Є. М.

Ніжин – 2020

**Вступне слово**

**Чернігівщина та селище Лосинівка в період Голодомору 1932-1933 рр.**

Досі уявляю перед очима картини голодомору, які розповідала мені моя прабабуся Ніна. Вона відчула на собі, що таке голод: коли немає, що їсти і тобі ніхто не допоможе. Ми можемо тільки уявити, що пережили наші предки, адже, на щастя у нас немає такого, яке було у 1932 – 1933 роках. Важко повірити, що в Україні раптово зник хліб і люди залишилися без жодної зернини у врожайний 1932 р. Українці вимирали цілими родинами і селами.

Ніде у світі не було такого голоду як на Україні, на одній з найродючіших країн планети. До людських будинків, як розповідала мені бабуся, вривались бійці продовольчих законів та забирали все: не залишали ні крихти, ні зернинки. Різними способами люди хотіли врятувати своє життя: вони закопували зерно, картоплю в землю, та у більшості сімей знаходили схованки і забирали їх. Від голоду люди втрачали розум, та були такі випадки, що батько зарізав і потім з’їв своїх власних дітей. Людське життя насправді перетворилось на пекло.

У той час, коли вмирало українське село, більшовики заявили про розквіт соціалістичного будівництва. Саме під час голоду Сталін проголосив знамените своїм лицемірством гасло: «Жити стало краще, жити стало веселіше!». Померлих від голодомору закопували у великі могили. Багато різних історій розповідала мені моя бабуся.

Голодомор – це одне із найстрашніших подій, які відбувалися в Україні. Мета голодомору була така: знищити наш народ.

Справжній апокаліпсис для селян настав у жахливому 1933 році. На найродючішій землі нашої планети запанував голод. Голодомор 1932-1933 рр. -- трагічна сторінка української історії, вона стала одним з найкривавіших злочинів сталінського тоталітарного режиму.

Чернігівщина не найбільше постраждала в Україні. Голод серйозно зачепив лише південні райони області. За відомостями, які збирали районні відділи державного політичного управління та райвиконкоми, найбільш враженими «харчовими труднощами» станом на 15 березня 1933 року, були Березнянський, Борзнянський, Прилуцький, Ічнянський, Ніжинський, Добрянський, Носівський, Бобровицький, Бахмацький райони.

Не оминула цього лиха і Лосинівка, яка входила в цей період до складу Носівського району.

Історія зберегла для нас протокол № 31 загальних зборів Лосинівського партосередку, що відбулися 4 жовтня 1932 року. На зборах були присутні 7 членів партії, 10 кандидатів у партію. На даному зібранні голови колгоспів та уповноважені громад звітували про виконання планів хлібозаготівлі. Було прийнято рішення мобілізувати партійний осередок на виконання планів хлібозаготівлі, утворити по громадах штаби, заключити соцзмагання бригади з бригадою, колгосп з колгоспом щодо виконання всіх господарсько-політичних компаній. Всю роботу необхідно проводити, зазначено в ухвалі, під кутом зору боротьби з куркульством.

Як на практиці виконувались директиви партії свідчить і документ, датований квітнем 1933 року: «Інформація райуповноваженого політичного управління Носівського райпарткому та райвиконкому про продовольчі труднощі у районі». Такий уповноважений з вивчення продовольчої ситуації був у кожному районі. У даному випадку оглядом було охоплено 10 сіл Носівського району. Як виявилось на місці, вони справді були вражені голодом. Цитую: «Вследствие чего участились смертные случаи, и в 8 сельсоветах смертность от начала продзатруднений достигает примерно 10 — 20 и 30 человек. Точного учета умерших сельсовет не имеет, так как последнее время точная регистрация в ЗАГСе отсутствует, так ка семьи зачастую не заявляют в сельсовет о смерти члена семьи. В селе Лосиновка зофиксирован случай погребения трупа в доме, так как соседи хоронить отказались, а семья была настолько истощена, что не в состоянии была вынести труп на кладбище. В данное время, как это установлено, у голодающих семей уже нет никаких суррогатов для питания. Стебли кукурузы, полова, буряки и прочее — все поедено, и размер количества голодающих ежедневно увеличивается на ряду с увеличением сертных случаев. 9 апреля 1933 года, заполучив данные с 8 сел, был произведен подсчет голодающих, то есть, лиц, которые на день проверки не имели никаких продуктов, и большая часть была пухлая. Цифра голодающих по 8 селам выразилась в 3960 человек». І наводиться розбивка поселах. Цитую далі:» Вследствие продзатруднений упала посещаемость в школах и дети, являясь на уроки, плачут, говоря о хлебе. На почве продзатруднений зафиксировано отрицательное реагирование со стороны колхозников. Так, например, в селе Лосиновка при выезде в поле настроение колхозников было нездоровое из-за отсутствия пищи. Семья колхозника Боровика Леонтия от истощенности вовсе не может выходить на работу. Трое детей уже опухли от голода.».

Відомостей про справжнє число жертв у Лосинівці немає. Не збереглися ці дані і по району. Ще в 1936 році спеціальними командами НКВС у селах були вилучині книги реєстрації смертей.

**Інтерв’ю зі свідком Голодомору 1932-1933 рр.**

**1) Розкажіть будь-ласка про свою тодішню родину.**

«Коли почалася голодовка 1932-1933 рр., мені було всього 5 років. Наша сім’я була невеликою. Жила я з матір’ю Софією, батьком Олексієм та бабусею Варкою (мати моєї мами). У мене була старша сестра Ольга та менший брат Альоша. Жилося нам тоді, як і всім, скрутно. Рятувало те, що в нас була корова і батько, який працював комірником в колгоспі».

**2) Коли почався голод у Вашому селі ?**

«Пам’ятаю я один випадок, здається це було якраз перед початком голодки, в кінці 1931 року. Якось одного дня до нас в хату увійшла старенька бабуся, Маруся Бащина (так її вуличні прозивали), а в нас на привалку стояла тарілка з натертим хріном (батько мій натер його перед обідом). Дивиться бабуся жадібно на ту тарілку та й взяла собі спробувати той хрін. Їй одразу стало зле, вона закашлялася, посунулася та впала, дух їй забило. Кричить моя баба Варка: «Ой, вмерла Бащиха». Моя мати одразу піднесла їй води і їй стало значно краще».

**3) Чи Ваша родина різала худобу аби прогодувати сім’ю?**

«Господарство тоді в нас невелике було, бо не були ми «куркулями». (Якраз тоді їх важка доля спіткала. На нашій вулиці проживала сім’я Халипинених, так їх одразу на початку голодовки розкуркулили та й заслали на Сибір.). З худоби була в нас одна корова, але і тієї згодом не стало.

Стали люди говорити матері моїй: «Софо, щось твоя корова почала погано пастися». Тоді мій батько звернувся до Констянтина Баранового, він заготівельником був.

Невдовзі прийшов до нас Констянтин та й каже: «Олексіє, бачу у вас корова хворіє, довго не житиме. Давайте ми її відведемо на базу в Ніжин, де худобу приймають, щоб хоч якась вигода була». Ми погодилися, ну а що нам було робити.

Прийшов він на другий день і повели вони разом з батьком нашу корову на Ніжин. По дорозі через село Погребець корова зовсім перестала стояти на ногах. Вирішили вони дорізати її. Перерізали їй горло та погрузили на підводу і пішли далі.

Дійшли вони до тієї бази. Там їм спочатку не повірили, що корові всередину разом з сіном голка попала і подорозі, коли вона йшла, голка дійшла до серця. Вже вони удостовірилися тоді, коли вони почали різати її, і ніж наштовхнувся на голку. Грошей, звісно, за корову ніхто їм недав, а видали якийсь папірець, буцім-то по ньому можна буде отримати трішки зерна чи чогось іншого в колгоспі.

Як не стало в нас корови, ото тоді розпочалася, ото тоді розпочалася справжнісінька голодовка».

**3) Чи не відбирали представники влади у Вас зерно та інші продукти харчування?**

«На нашій вулиці до хат бійці та забирали все підряд.

Восени ми викопали половину картоплі і закопали її в коморі, другу – закопали на городі, думали/, що там точно не знайде ніхто.. Зерно ми ховали на комені та потроху закопували. Насіння, боби та кваслю батько закопав під грушами в саду.

Згодом дійшла черга і до нашої хати… Прийшли до нас люди, ударниками їх звали. Обібрали все. Не залишили ні крихти. ні зернини. Все познаходили, нічого від них сховати неможна було».

**4) Як Вашій родині вдалося врятуватися від голодної смерті?**

«Зробила нам мати по торбинці, і ми ходили з сестрою та братом по колоски. І там зерна наїмося і додому принесемо. Дома в нас жорна були, там ми і мололи те зерно. Мати та бабуся було насушать, помнуть колоски, зроблять муку, крупу якусь. Роблять тоді з тієї муки локшину.

Їли лободу, кропиву, копали гнилу картоплю. Пам’ятаю, мати наварить супу з лободою або кропивою. Люди і траву їли, поки її не скосять.

З матір’ю ми завжди ходили збирати гілля, аби групу протопити та хоч щось зварити.

Від рідних була я почула таку повість від рідних, Семен Орел зовсім з глузду з’їхав. Задушив він і потім зварив дочок своїх, 7-8 років. Незнаю, чи правда то була. Але люди і досі згадують. Отакі голодні люди були».

**5) А чи пам'ятаєте Ви, що відбувалося в Лосинівці у ті роки? Чи бачила Ви, що люди вмирали?**

«Мерли люди з голоду, як мухи. Тут іде, тут вже впало і лежить… В кожній хаті з нашої вулиці мерло по 3-4 людей, як старі, так і ще зовсім діти.

По селу їздила конячка з підводою, на яку скидали і померлих, і тих, що вже доходили, щоб не їхати ще завтра по них. Домовин ніхто не робив. Всіх скидали в одну яму і хоронили на околиці кладовища.

 Страшне тоді було, що там казати. Слава Богу, з нашої сім’ї ніхто з голоду не помер. Я все це не забула з тих пір, хоч і дитиною тоді ще була, наче вчора було. Не дай Боже, щоб таке повторилося».

**Вступне слово**

**Запровадження німецького окупаційного режиму в селі Лосинівка Лосинівського району Чернігівської області**

Лосинівку було окуповано 14 вересня 1941 року. Цьому передував артилерійський обстріл та авіабомбардування. У селі панувала атмосфера невизначеності та очікування війни..

Більшість очевидців тих подій відмічають терпиме ставлення німецьких солдат і офіцерів до жителів села. На той момент вояків цікавили лише продукти харчування. Оскільки селяни віддавали їжу безперешкодно, то і проявів насильства з боку окупантів не зафіксовано. Переночувавши та не завдавши шкоди господарям, солдати рушили далі. Деякі навіть дякували селянам за гостинність.

Місцеве населення залишалося один на один із своїми проблемами, а німецька влада встановлювала закони й правила, розпочинала господарювати на східних землях.

На той час частина чоловічого населення Лосинівки перебувала на фронтах війни. Залишилися здебільшого жінки, діти, літні люди, ті, кого за станом здоров’я не мобілізували на фронт.

 Чернігівщина увійшла в зону військового управління. До визволення у вересні 1943 року Ніжин залишався під військовим управлінням Вермахту у складі так званого тилового району груп армій. На цій території переважно було збережено довоєнний адміністративнотериторіальний поділ на області, райони та сільради, але органи влади повністю змінено.

У Лосинівці та районі німці намагалися налагодити вирощування сільськогосподарських культур – пшениці, жита, ячменю, гречки, цукрових буряків, картоплі тощо.Також, важлива роль відводилася тваринництву.

**Інтерв’ю зі свідком Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.**

**1) Як Ви дізналися про те, що розпочалася війна? Що відбувалося тоді у Вашому селищі?**

«Коли розпочалася війна, мені було 14 років. Було нас п’ятеро у батьків. В нашій сім’ї ще до війни народилися дівчинка Маруся та братик Петя.

Було в нас в хаті радіо. І одного дня, влітку це було, об’явили, що напали Германія, Гітлер напав.

Одразу всіх чоловіків почали відправляти на війну, крім літніх людей та інвалідів. Забрали й мого батька.

Зібрали всіх і повели шеренгою в центр села, далі з центру через Валахівку (так одну вулицю називали) в напрямку села Данини до Дівицького лісу. Йшли хто на підводі, а хто і пішки. Це все я бачила на власні очі.

 Тоді моя мати разом з іншими жінками пішли ж туди, до солдат, аби дещо передати та попрощатися, бо хто знав тоді чи побачаться вони ще раз. Тоді ж ніхто не казав, куди їх відправляють воювати.

По дорозі до Дівицького лісу солдат атакував німецький самольот. Я була якраз тоді на городі зі своєю подругою. Говорю я їй: «Дивись, Катерино, летить самольот, а за ним наче намисто». І почав він бомби скидати. Ми дуже злякалися, що там казати. І побігли ми в окопи ховатися, які були в кінці нашого городу. Самих окопів було два, невеличкі, але глибокі та обложені соняхами.

Коли, наче все притихло, розійшлися ми з Катериною по домівках.

Прибігла я додому, а мати голосить на весь двір: «Немає Марусі. Іди, Ніно, шукай її!». А я розженуся бігти, а тут дід Граматчин кричить на мене: «Ти куди? А ну, вернись, я сказав!». Прибігла я назад додому, а мати знову каже: «Іди за Марусею!». Біжу я, і кажуть мені сусіди, що діти у Федоськових. Заходжу я до їх хати, а всі діти стоять відвернуті до стіни, а на полику лежить поранений солдат, біля нього стоять четверо солдат і роблять йому операцію. Забрала я Марусю і ми пішли додому.

Через кілька днів після обстрілів сільська рада наказала захоронити вбитих солдатів. І пішла моя мати разом з іншими жінками зносити солдатів та копати яму неподалік Дівицького лісу. Поклали вони їх всіх до могили й закопали. Пізніше один дід зробив і встановив хрест на тому місці».

**2) Як вам жилося при німецькому окупаційному режимі?**

«Німці прийшли в наше село восени 1941 року. Люди боялися. Ніхто не знав, які вони - німці.

В село в’їхала колона мотоциклістів, вони рухалися зі сторони села Погребець у напрямку центру. У село вступили піші колони німців та мадяр. У них був різний військовий одяг. Пізніше люди говорили, що мадяри були не такими жорсткокими, як німці.

Окупанти одразу почали розміщуватися майже у кожній хаті. До нашої хати прийшли мадяри. Побачивши п’ятьох дітей, вони почали щось між собою бурмотіти, і пішли з двору. Каже мені мати: « То вони, напевно, говорили те, що повна хата дітей і спати їй буде ніде, то вони і пішли». У наших сусідів вони влаштували кухню, там варили їсти. У деяких господарів вони відбирали худобу, бо їх тоді цікавила лише їжа.

Працювали ми на німців в колгоспі, бо вони почали встановлювати тут свої закони.

Взимку 1942 року з німецького полону повернувся батько. Побув він вдома недовго. Невдовзі, знову всіх тих, хто повернувся, забрали і кудись почали відправляти. Каже нам мати: «Все… більше ми свого батька не побачимо».

Через півроку нам прийшла звістка про те, що наш батько пропав безвісти. Пізніше люди казали, що відправили їх воювати в сторону Бабиного Яру і там їх німці розстріляли, і «кров там текла рікою».

**4) Коли і як розпочалося визволення Вашого населеного пункту?**

«До 1943 року бої на території нашого села не велися, бо тоді якраз наша армія відступала. Було тихо…

Тиша припинилася у вересні 1943 року, коли наші почали наступати. Пам’ятаю, як знаряди почали летіти зі сторони Ніжина, села Талалаївки. Люди зустрічали наших, як визволителів. Вони назавджи вигнали німців з нашого села».

**Вступне слово**

**Голод 1946-1947 рр.**

Все, що ми знаємо про події голодомору 1946-47 років, дізнаємося з друкованих джерел. Але кожен погодиться, що сказане очевидцями буде й цікавішим, і точнішим. Саме тому я вирішила поговорити про події третього українського голодомору з людиною, яка бачила це все власними очима. З питаннями, які мене цікавили, я звернулася до моєї прабабусі.

Цей голод настав після найстрашнішої в історії людства Другої світової війни, перемога в якій коштувала життя 13,5 млн загиблих та ненароджених синів і доньок України. Після пережитого «на межі можливого» – воюючи на фронтах, працюючи в тилу, рятуючись від терору на окупованих гітлерівцями землях – українське суспільство чекало на поліпшення життя. Проте марно. Черговим випробуванням став голод. За оцінками дослідників, він забрав життя близько 1,2 млн осіб.

Першопричиною голоду 1946 – 1947 рр. стала посуха, що охопила в 1946  р. майже всі зернові райони півдня та сходу України, а також знищене сільське господарство після пограбувань та руйнувань, спричинених війною, та немилосердні хлібозаготівлі. Незважаючи на повідомлення Голови Ради Міністрів УРСР Микити Хрущова про те, що через посуху знизилася врожайність хліба наполовину проти попередніх оцінок, Йосип Сталін не побажав скоригувати хлібозаготівельний план. На початок жовтня 1947 р. він був виконаний на 101,3 %, проте колгоспи й колгоспники залишилися без хліба. Українське зерно відправлялося в Польщу, Чехословаччину, Болгарію, а в цей час в Україні люди гинули голодною смертю. Найбільше постраждали південні регіони України, де лише за перше півріччя 1947 р. було офіційно зареєстровано 130 випадків людоїдства.

**Інтерв’ю зі свідком голоду 1946-1947 рр.**

**1) Як розпочався голод у Вашому селі?**

«Мені виповнилося 19 років, коли знову почалася голодовка. Була тоді ще я незаміжньою. Після війни нам важко жилося, бо залишилися ми без батька та й мати почала хворіти. Працювали ми в колгоспі, в ланці.

У 1946 році було дуже багато дощів, все вимокло, а от в 1947 була суша, нічого не вродило на городі.

Та ще й, крім цього, ударники почали масово забирати у односельчан не тільки зерно, а й те, що стояло зварене в печі.

Вродив чи не вродив, а врожай таки хоч якийсь був, але людям нічого не дали».

**2) Як Ваша сім’я рятувалася від голоду?**

«Їсти майже нічого не було. Варили суп з лободи чи кропиви. Вночі збирали колоски, потім сушили їх та розтирали на жорнах.

В нас, в саду, під кожним деревцем було потрошку закопано картоплі. Ми підемо туди, накопаємо її. Тоді переберемо, намочимо її і чекаємо, коли можна буде крохмал збирати. З того крохмалу ми варили такий собі кисіль з буряками.

Менші мої братики та сестричка ходили на поля зелений горох збирати.

Було вийдеш на вулицю і бачиш тільки одних пухлих та, зморених голодом, людей. А от випадків людоїдства не пам’ятаю.

Важкою було весна 1947 року. Сніг зійшов з полів, земля розмерзлася. Які там були в нас запаси, і ті закінчилися. А кропива та лобода ще не виросли.

Під кінець 1947 року нас дуже виручила знайома нашої матері. В неї якраз тоді свиня народила шестеро поросят, і вона запропонувала нам дати двох. За ними ми ходили з моєю старшою сестрою Ольгою

Війна – страшно було, а голод, та ще й після війни – набагато страшніше».

**Висновки**

Роки минають, час багато стирає з людської пам’яті. Водночас, щораз менше живих свідків минулого залишається серед нас. Саме тому вивчення та збереження історії, донесення її до прийдешніх поколінь – наш святий обов’язок. Дослідження історії Голодомору 1932-1933 рр., Великої Вітчизняної війни та голоду 1946-1947 рр., безумовно, сприятиме процесу збору та обробки усних джерел, а головне, надасть можливість зберегти частину народної пам’яті у процесі накопичення матеріалів для подальших досліджень історії про ті події.

Переконана, що усним істориком може стати кожен. Адже особливої актуальності сьогодні, коли кількість живих свідків та учасників історичних подій минулого щодня зменшується, набуває метод усної історії. Усна історія зберігає свідчення, які з часом можуть бути втрачені назавжди.