**ЦЕНТР ТУРИЗМУ, КРАЄЗНАВСТВА, ЕКСКУРСІЙ ТА ОЗДОРОВЛЕННЯ**

**УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ ВАЛКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ**

**ОЛЕКСАНДРІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ ІМЕНІ І.С.БУРЯКА ВАЛКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ**

**ВІЙСЬКОВО – ПАТРІОТИЧНА АКЦІЯ « СЛОБОЖАНСЬКІ ДЗВОНИ ПЕРЕМОГИ»**

Напрямок ***« Війна у спогадах очевидців»***

**Останнє пристанище рядового - Губського Трохима Яковича**

Виконала учениця 10 класу

Олександрівської загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів імені І.С.Буряка

Стеценко Тетяна

Керівник - вчитель історії

Олександрівської загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів імені І.С.Буряка

Нужа Юлія Павлівна

ЗМІСТ

Вступ

І. Життєвий шлях

1.1. Евакогоспіталі в роки війни

1.2. Томське кладовище для померлих в евакогоспіталях

ІІ. Пошукова робота щодо місця поховання

Висновки

Додатки

**ВСТУП**

Пам'ять живих - це продовження життя тих, хто переступив поріг вічності. Вогонь пам'яті вищий за усі обеліски, бо то — вогонь Серця. Минуть століття, приходитимуть у світ все нові й нові покоління, але ніколи не забудеться подвиг нашого багатостраждального народу, який зробив величезний внесок у Перемогу. Колись, одразу по війні, у визволених селах, вогонь бережно несли від хати до хати, щоб зігрітися самим і зігріти інших, щоб ним освітити хату,та радість душі. Отак і вогонь життя іде від покоління до покоління - в майбутнє. Дякуємо нашим воїнам за свободу, за право виховувати і ростити дітей на рідній землі. Земний уклін усім, хто пройшов полями битв, хто кував перемогу в тилу, хто захищав нашу Вітчизну!

На обеліску в селі Серпневе є багато імен загиблих у роки Другої Світової війни. Серед них є прізвище - Губський Трохим Якович. Я вирішила дізнатися про долю цього чоловіка. За допомогою Інтернету, сайту «Меморіал» отримала повідомлення, що він, 1918 року народження, був призваний Валківським районним військоматом на фронт в 1943 році. Воював у 707 стрілковому полку,рядовий, безпартійний, потрапив в євакогоспиталь 3613 12 березня 1944 року. Помер 26 липня 1944 року та похований на Томському кладовищі в Сибіру.

Ця звістка мене зацікавила і я вирішила дізнатися про евакогоспіталі та Томські кладовища для померлих червоноармійців.

**Мета цієї роботи:**

**Для розв’язання цієї мети були поставлені такі завдання:**

* знайти відомості про Губського Трохима Яковича;
* зібрати матеріали про діяльність евакогоспіталів в роки війни;
* зібрати відомості про Томські кладовища для померлих червоноармійців ;
* оформити спогади про життєвий шлях Губського Т.Я. та донесення цієї інформації до учнів школи.

**Об’єкт вивчення** : житель села Серпневого Губський Трохим Якович, який помер 26 липня 1944 року в евакогоспіталі з613 в Томську.

**Цінністю роботи є** її дослідницьких характер.

**Метод дослідження:**  основою дослідження став принцип історизму, реалізований з використанням ряду методів:

1. аналіз літератури на досліджувану тему;
2. аналіз архівних довідок;
3. метод опитування.

**Практичне значення отриманих результатів:** матеріали роботи будуть представлені в шкільному музеї історії села Олександрівка та історії нашої школи в розділі «Воєнні роки села».

 Для досягнення мети і розв**’**язання завдань були використані спогади , довідки ОБД «Меморіал», історичні довідники та література про евакогоспіталі, Томські кладовища та повідомлення на воєнну тематику.

**І. ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ ГУБСЬКОГО ТРОХИМА ЯКОВИЧА**

Про Губського Трохима Яковича мені нічого не було відомо. Його прізвище я побачила на обеліску в селі Серпневе ( сусідне село). Почала цікавитися про його родину у мешканців села і дізналася, що його жінка Губська Віра Петрівна померла багато років тому, а її діти живуть в місті Харків. Тому мій пошук став складним. Я не змогла дізнатися про цього чоловіка від родичів, але мені допоміг Інтернет. Завдяки йому я дізналася,що він 1918 року народження. Був призваний Валківським районним військоматом на війну в 1943 році. Воював у 707 стрілковому полку,рядовий, безпартійний, потрапив в євакогоспіталь 3613 12 березня 1944 року та помер 26 липня 1944 року та похований на Томському кладовищі в Сибіру.

Загиблі воїни Вітчизни беззахисні перед забуттям, а в ньому, в океані забуття, ще і безіменні, немає у них долі, нагород, родичів. Разом з іменем затерто все, що є у людини. Пошуковики - це святі між цим океаном і світом живих. Кожне відновлене ім’я - це результат довгої кропіткої праці. Повернені імена спираються на документи. Книга Пам’яті померлих в шпиталях Томська стала результатом багаторічної роботи, проведеної авторами в архівах Москви, Петербургу та Томська.

**1.1. Евакогоспіталі в роки війни**

В рішенні питань пов’язаних з діяльністю шпиталів, велику роль відігравав республіканський комітет допомоги хворим та пораненим бійцям і командирам Червоної Армії, який був створений 24 вересня 1941 року. 6 жовтня 1941 року була прийнята постанова ЦК ВКП(б) «Про організацію Всесоюзного комітету допомоги при обслуговувані хворих і поранених бійців і командирів Червоної Армії. Створення Всесоюзного комітету допомоги, а також обласних, крайових і республіканських комітетів зіграло важливу роль в покращенні роботи шпиталів

Саме в цій період були створені евакогоспіталі. Евакуаційний шпиталь – (ЕГ, евакогоспіталь) - шпиталь військового часу, в якому надавали медичну допомогу і проходило лікування поранених та хворих; не має транспортних заходів, знаходиться в шпитальній мережі.

 Основними завданнями евакуаційного шпиталю були:

* прийом поранених та хворих;
* розташування їх по шпиталях;
* санітарна ( спеціальна) обробка поранених та хворих;
* надання їм кваліфікованої медичної допомоги та наступне їх лікування;
* підготовка та відправлення поранених та хворих , яким потрібна довгострокова спеціалізована медична допомога.

З 1941 по 1945 роки було сформовано більше 6000 евакуаційних шпиталів, які мали свою нумерацію.

 Все це давало змогу створити умови прояву людяності, уваги до поранених і хворих бійців та командирів, стало яскравим прикладом повсякденної турботи про збереження життя і здоров’я радянських воїнів

У роботі евакогоспіталів були і труднощі:

* Багато з них були розташовані далеко від промислових центрів, столиці, тому були труднощі в розподілі поранених по ступеню тяжкості та характеру поранень для спеціалізованого лікування.
* Евакуація бійців після одужання.
* Не вистачало кваліфікованих спеціалістів, особливо хірургів.
* Недостатність медикаментів, стерильних матеріалів та спеціального обладнання.
* Відчувалася нестача протезів та ортопедичного взуття, пересувних засобів, а промисловість не задовольняла попит в повному обсязі,
* Не вистачало приміщень,хоча під евакогоспіталі відводили кращі приміщення міст: навчальні корпуси,гуртожитки вузів, шкіл, лікарень, приміщення радянських установ.
* Інваліди потребували повторних операцій.

В цілому діяльність евакуаційних шпиталів досягла високих показників: було повернено у стрій більше 70% поранених і хворих.

Ще до війни в Томську діяв військовий шпиталь 334, який знаходився у підпорядкуванні Санітарного управління Сибірського військового округу.

В 1941 в Томську були сформовані євакогоспіталі 1505, 1507, 1229, 1231,1248,1506, 2482, 2483. 1 серпня на базі Томської психлікарні – евакогоспіталь 3613, 3615. 4 жовтня прибули з Харкова евакогоспіталі 1352 та 1970, з Києва – військовий шпиталь 408, з Проскурова – сортувальний евакогоспіталь 413.

Вже багато років люди живуть спокійно, працюють, навчаються, насолоджуються щастям, яке дала нам Перемога. Ми дорожимо Перемогою і не хочемо, щоб хто – небудь, коли – небудь розв’язав війну. Ми повинні пам’ятати всіх, хто ціною свого життя дарував нам мир.

 **1.2. Томські кладовища для померлих в евакогоспіталях**

На шляху «життя – смерть» останньою крапкою в долі людини стає земля останнього пристанища. В роки війни цю крапку люди не вибирали – смерть настигала їх на полі бою, в окопі, у танку, літаку,у санітарному потягу та евакогоспіталі.

Померлих у Томську ховали на 5 кладовищах, розташованих в районах Томськ 1(«Південне»), Томськ -2, на Преображенському кладовищі, за адресою Іркутський тракт, 15 та в районі психлікарні.

У зв’язку з тим, що Преображенське кладовище та кладовище по Іркутському тракту знищені при забудівлі міста, прізвища померлих воїнів занесені на пам’ятні плити кладовища «Південне», де до 65 – річчя з Дня Перемоги створений Меморіал.

Історія Томських кладовищ вивчається давно і в різних аспектах. В тил везли тих, кому необхідно було довгострокове лікування, з найтяжкими пораненнями. Не дивлячись на зусилля лікарів та медсестер, багато поранених помирало від фізичного та нервового виснаження, від ран не сумісних з життям. Кожному шпиталю для захоронення на кладовище виділяли дільницю. На базі Томської психлікарні був створений евакогоспіталь 3613, поховання померлих від ран солдат та офіцерів відбувалося на створеному біля лікарні кладовищі, під назвою «Сосновий бір». При відкритті пам’ятника воїнам , померлим в евакогоспіталі 3613, восени 2004 року жителі села говорили, що на кладовищі були таблички з написом «невідомий».

Ця інформація з’явилася в ході роботи над Книгою Пам’яті Томської області. В цій книзі представлена інформація про померлих в шпиталях Томська ( військовослужбовці, а також діти робітників шпиталів). Також в книзі вміщений документ, а саме список евакогоспіталів, сформованих в Томську та діючих весь період війни, а також прибулих в місто з линії фронту та відбулих туди через декілька місяців перебування.

Багаторічна робота по відновленню імен померлих від ран під час Великої Вітчизняної війни в шпиталях Томська ще не завершена. Хронологічні рамки вивчення теми не відокремлені 1945 роком, тому що багато поранених поступили на лікування під час війни, а помирали через декілька років після її закінчення.

Низький уклін і вічна пам’ять захисникам Вітчизни. Всі вони хотіли жити, але так сталося, що останнім пристанищем для них стала Томська земля.

**ІІ. ПОШУКОВА РОБОТА ЩОДО МІСЦЯ ПОХОВАННЯ ГУБСЬКОГО ТРОХИМА ЯКОВИЧА**

На початку 2014 року в Інтернеті знайшла сайт «Меморіал», де знаходяться запити з питань бійців Червоної Армії. Вирішила з вчителем історії знайти Губського Трохима Яковича. Написали таке повідомлення: «Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, найти солдата Губского Трофима Яковлевича 1918 г.р.- рядовой. Призван Валковским РВК, проживал : Харьковская область , Валковский район, совхоз" 1 Серпня ". Спасибо большое.»

Через деякий час нам надійшла така відповідь:

Здравствуйте!

Ваш воин похоронен в г. Томске и учтен здесь <http://obd-memorial.ru/Image2/filterimage?path=VS/002/058-0018002-1023/00000104.jpg&id=3869550&id=3869550&id1=a5fd062609d63c5ae1021fcb7e56d2d2>

и здесь <http://obd-memorial.ru/Image2/filterimage?path=TV/003/058-%D0%90-0083627-6017/00000002.jpg&id=62398487&id=62398487&id1=3cf247ec678e34ab763d3305a051803a>

С уважением,

И.И. Ивлев.

info@soldat.ru

www.soldat.ru»

Таким чином я дізналася про долю Губського Т.Я. Зараз в шкільному музеї знаходяться ксерокопії, виписки з евакопункта та з книги поховань. Всі документи знаходяться в додатках роботи.

Висновки

Сьогодні ми хвилюємося за Батьківщину, хвилюємося за близьких, і як ніколи, знову хочемо миру. І щоб зрозуміти й усвідомити, що відбувається, повертаємося до витоків - того, чого нас вчили з дитинства. У кожного в сімейному альбомі є світлини, які нескінченно дорогі нам…Ось бабуся, юна й весела, у простому ситцевому платті. Через рік вона побачить усі жахи війни, на фронті, в евакуації або окупації, але залишиться такою ж красивою, і якось по-особливому буде цінувати і любити життя…От дід, живий, у гімнастерці і в медалях, щойно з фронту...А ось похоронка на його брата, якого ти ніколи не знав...Напередодні Дня Перемоги телеканал "Інтер" запрошує взяти участь в інтернет-акції «Наш полк» , надіславши фото своїх дідусів, які воювали, поділилися спогадами про них та їх історіями. Телеканал з радістю опублікує їх на сайті і покаже  в ефірі телеканалу, а наших рідних побачить вся країна. Також у рамках акції "Наш полк" "Інтер" пропонуємо змінити свою звичну аватарку на фото діда чи бабусі. Напиши про них у себе на сторінці - де служили, як воювали, якими ти їх пам'ятаєш і любиш. Ми бачили молодих людей, які вийшли з портретами своїх дідусів і бабусь. Їхні рідні воювали, їх, на жаль, вже немає у живих, але для тих юних людей було надзвичайно важливо, щоб вони теж брали участь у Параді Перемоги. Важливо це і для нас сьогодні. Немає села, немає родини на території нашої області, якої не торкнулася війна страшним повідомленням про загибель рідного, близького, товариша. Український народ свято береже пам’ять про тих, хто відстояв мир від чорної чуми. В кожному місті, в кожному селі стоять пам’ятники, стели, обеліски загиблим землякам, односельцям. І я горда за те, що дізналася про останнє пристанище мого земляка – Губського Трохима Якавича.

ДОДАТКИ

Документи ОБД «Меморіал»





--