**ВИЗВОЛЕННЯ м.ВІННИЦІ 20.03.1944 року**

На допомогу вчителям

Для Вінниці дата 19-20 - сакральна, тому що Вінниця була захоплена німцями саме 19-20, але липня. І звільнена 19-20, але березня.У 1941 році Вінницю захоплювала 4 гірсько-піхотна дивізія німців, а так склалося, що вона ж відступала з Вінниці 1944.

 Визволення Вінниччини, після 1003 днів окупації, відбувалось у два етапи і тривало 99 днів.

  **Перший етап визволення**

У грудні 1943 р. Житомирсько-Бердичівською наступальною операцією військ 1-го Українського фронту під командуванням генерала армії М.С. Ватутіна розпочалося визволення області, передусім сіл Козятинського, Погребищенського та Оратівського районів. Але на середину січня 1944 р, німецьке командування зосередило на Правобережній Україні значні сили піхоти і танків. Бої набрали вкрай жорстокого характеру. Окремі населені пункти Липовецького, Іллінецького, Оратівського, Немирівського, Вороновицького районів по декілька разів переходили з рук в руки.

Ціною великих втрат німецьким військам вдалося прорвати фронт. Під ударами противника змушена була відступати 4 гвардійська Овруцька повітрянодесантна дивізія 40-ї армії, яка тримала оборону в районі села Балабанівки (тепер Оратівський район). Однак їх успіх мав тимчасовий характер

 Вздовж берегів Південного Бугу німецькі фашисти сподівалися спорудити міцні укріплення.

Гебельс навіть заявляв, що Південний Буг - це малий Дніпро, неприступна лінія оборони німецької армії. Фашисти розраховували тут надовго затримати радянські війська.

Сталося так, що авангардні частини радянських військ вийшли аж під Вінницю: утворився виступ, чим намагався скористатися противник. Командувач військ групи «Південь» генерал-фельдмаршал фон Манштейн, штаб якого в цей час перебував в ставці «Вервольф», розробляв операцію з метою оточення 38-ї, 40-ї і 1-ї танкової армій і визначав напрямки контрудару, щоб ліквідувати виступ і розгромити тут радянські війська. Розгорнулись запеклі бої з численними, добре підготовленими і належно озброєними військами ворога. Всю другу половину січня 1944 р. Радінформбюро повідомляло про важкі бої на вінницькій землі: «На схід від Вінниці тривали бої з великими силами танків і піхоти ворога...»

**ІІ етап визволення.**

Успішно завершивши Корсунь-Шевченківську операцію, 18 лютого 1944 р. Ставка Верховного Головнокомандування видала директиви командувачам 1-го і 11-го Українських фронтів про розгортання наступу на Правобережній Україні.

На початку березня 1944 р. розпочались Проскурівсько-Чернівецька та Умансько-Ботошанська наступальні операції, які стали основним і завершальним етапом визволення Вінницької області від нацистських окупантів. У важких умовах весняного бездоріжжя та водопілля війська 1-го і 2-го Українських фронтів пройшли з боями сотні кілометрів, очищаючи від ворога подільську землю.

В березні 1944 року Радянська Армія наблизилася до Вінниці.

На світанку 16 березня підрозділи 305-ї стрілецької дивізії 1-го Українського фронту в районі села Лавровки форсували Південний Буг і створили плацдарм на західному березі ріки.

Ворог чинив запеклий опір, неодноразово переходив у контратаки. Розширивши плацдарм, радянські війська 18 березня підійшли до південно-західної окраїни Вінниці.

В березні 1944 року Радянська Армія, ламаючи опір німецько-фашистських військ, наблизилася до Вінниці. На світанку 16 березня підрозділи 305-ї стрілецької дивізії 1-го Українського фронту в районі села Лавровки форсували Південний Буг і створили плацдарм на західному березі ріки. Ворог чинив запеклий опір, неодноразово переходив у контратаки. Розширивши плацдарм, радянські війська 18 березня підійшли до південно-західної окраїни Вінниці.

 Є документальні підтвердження того, що за добу до форсування Бугу 19 числа німці почали підпалювати і підривати основні будинки в місті, які вони не планували використовувати для оборони. Наприклад, [**театр**](https://20.ua/vn/razvlecheniya/kinoteatryi-teatryi.html) Садовського був спалений саме німцями.

У визволенні області брали участь 6 загальновійськових, 5 танкових і 2 повітряні армії, а це майже півмільйона радянських воїнів. У боях були задіяні вояки 1-ї Чехословацької бригади під командуванням Людвіга Свободи. Безпосередньо Вінницю звільняла 38-ма армія під командуванням генерал-полковника Кирила Москаленко.

 В ході проведення Проскурівсько-Чернівецької операції на початку березня 1944 року війська 1-го Українського фронту звільнили значну частину населених пунктів Теплицького, Гайсинського, Оратівського, Липовецького, Калинівського, Комсомольського, Хмільницького районів Вінниччини.

Зайнявши вигідні позиції, окупанти розраховували, що їм вдасться надовго утримати за собою цю частину міста. Однак гітлерівці прорахувалися. Однак війська, форсувавши Південний Буг на північний захід від Вінниці, зробили обхідний маневр та оволоділи Слободою Стрижавською. Німці, які очікували головного удару з півночі, зосередили тут свої основні сили і вогневі засоби.

Частини ЧА швидко і зненацька для ворога переправилися через ріку Південний Буг і ввірвалися в місто з півдня.

**16 березня 1944** р. Війська 38-ї армії форсували Південний Буг у районі Сутисок і зосередилися біля Жмеринки,чим відрізали шлях відступу німецьких частин у напрямку Кам'янця-Подільського.

 На східну околицю Вінниці **16 березня** вийшла 183-а стрілецька дивізія.

В ніч на **17 березня** німці залишили вокзал.

Наступ з району П'ятничан, звільнення Старого міста , вихід до Сабарова створив загрозу оточення вінницького угруповання ворога, підсилене на той час піхотною дивізією з резерву командування групи армій «Південь».

Супротивник був захоплений зненацька. Війська 1-го Українського фронту повністю заволоділи обласним містом Вінницею. Захоплено великі трофеї. **20 березня до 19 години** **Вінниця була звільнена.** Завершилося більш як трирічне перебування під окупацією, в нестерпних умовах смерті й ненависті, страху й відчаю, насилля й розрухи.

З майже 100 тисяч містян до війни у Вінниці 1944 р. залишилося менше половини.

**За період окупації вінничани пережили:**

- два масових розстріли єврейського населення, що відбулися 19 вересня 1941 р. та 16 квітня 1942 р. (кількість жертв біля 20-25 тисяч);

**У Вінницькій області діяли 18 таборів для військовополонених (концтаборів). Найбільші з них розташовувались у Вінниці, Жмеринці, Гнівані, Літині, де було знищено майже 46 тис. військовополонених. 19 сіл Вінниччини були стерті з лиця землі, а їхні жителі — знищені. Ще 150 сіл знищено частково.**

**-**у Вінниці було убито, загинуло від хвороб, голоду, холоду тощо від 10 до 15 тис. військовополонених.

- викриття жахливого злочину радянського режиму – розкопки у 1943 р. невинно страчених жителів міста й області, в результаті чого було ексгумовано 9439 жертв, з яких ідентифіковано 679;

- **Нацисти впроваджували концепцію «расової гігієни». Вона реалізовувалась через державні програми примусового винищення різних категорій громадян. Так, Програма умертвіння «Т-4» передбачала стерилізацію, а згодом і фізичне знищення людей з психічними відхиленнями, розумово відсталих та зі спадковими захворюваннями для «очищення арійської раси».** Восени 1941-го до лікарні приїхав німецький професор Зіоль, який після обстеження закладу зауважив значні витрати на утримання хворих і додав, що в Німеччині особи, яких неможливо вилікувати, знищують. Після його візиту для пацієнтів урізали норму харчування, від чого щодня помирало близько десятка осіб. Це при тому, що до окупації психоневрологічна лікарня мала сільськогосподарські угіддя площею 500 га, молочну та свиноферму, пасіку і млин, а прибуток із цього господарства давав змогу забезпечити харчуванням хворих і лікарський персонал. Згодом гестапо ухвалило рішення знищувати хворих у інший спосіб — введенням внутрішньовенних ін’єкцій 5% розчину ціаніду калію (20 кубиків), а також ін’єкцій дистильованої води в потиличну частину головного мозку. Є також версії, що хворих вбивали розчинами ртуті.

жорстоке знищення пацієнтів Вінницької психлікарні – з 1720 хворих, які перебували в липні 1941 р. в лікарні, на 14 лютого 1944 р. в живих залишилося 50 осіб- перебування в гетто, концентраційних та трудових таборах;

- непосильні податки та примусові роботи, насильницьке вивезення на роботу до Німеччини – всього біля 13 тисяч «остарбайтерів»;

- перманентні репресії та смертні страти за будь-який опір;

- щоденну боротьбу за життя з голодом, хворобами та постійною загрозою фізичного знищення.

Не зважаючи на це, вінничани намагалися усіляко налагодити життя міста навіть в умовах окупації:

- для допомоги військовополоненим, сиротам і вдовам убитих на фронті створювали відповідні комітети, зокрема «Жіноча Служба України»;

- щоб вижити, містяни відбудовували установи та знищену інфраструктуру;

- задля майбутнього відновлювали навчання в освітніх закладах, зокрема з українською мовою та вивченням історії України, організовували культурне життя – діяли «Просвіти» та українські студентські товариства «СНСТУ».

Вінницьку область цілком звільнили від фашистів **28 березня**. Звільнена від німецько-фашистських загарбників Вінницька область лежала в руїнах. Промисловість, транспорт, сільське господарство були майже повністю знищені. З 579 підприємств області зруйновані 376

Як і під час окупації будь-якої з країн, вінничанам довелося відчути на собі як героїзм та людяність, так і мародерство та лицемірство, зраду своїх сусідів та їхню причетність до німецьких злочинів; вимушено працювати на окупанта поряд із відвертими колаборантами та посібниками.

Попереду була відбудова знищеного міста і адаптація до життя в умовах мирного часу. Однак, варто пам’ятати, що значна кількість людей, які вижили в умовах нацистської окупації, знову відчули терор та переслідування влади тепер уже визволителів:

* було запроваджено неформальну презумпцію винуватості тих, хто був на окупованій території, допоки не було доведено протилежне;
* тоталітарна влада офіційно визначала моделі поведінки , яких мали чітко дотримуватися під час окупації: стати партизанами або підпільниками, або ж усіляко їм допомагати, в іншому випадку людина отримувала тавро «зрадник Батьківщини»;
* були піддані репресіям ті громадяни, які упізнали закатованих НКВС після ексгумації;