**Проект “Наш Крим”**

Український інститут національної пам’яті розпочав науково-популяризаційний проект “Наш Крим”, що присвячений основним віхам його історії, культурним та історичним зв’язкам Криму з українськими землями.

Крим – унікальний регіон, який в силу історичних та політичних обставин завжди мав власну національну та культурну специфіку, його мешканці були носіями різних національних та релігійних ідентичностей. Протягом 23 років незалежності України на півострові панувало порозуміння та творча співпраця між етнічними спільнотами.

Окупація Криму Російською Федерацією зламала цю ситуацію, змінила не лише Україну, але й весь світ, зруйнувавши колективну систему безпеки. Світова система стримувань і противаг, яку Нова Європа так ретельно вибудовувала після ІІ Світової війни, виявилася неспроможною запобігти окупації української території однією з держав-підписантів Будапештського меморандуму.

Військова агресія Росії супроводжується інформаційною війною, настирливим нав’язуванням історичних міфів та стереотипів. Повсякчас чути: “Крым – исконно русская земля”. Протидіяти міфам можна лише їх розвінчанням.

Важливим аспектом у протидії агресивній російській пропаганді Український інститут національної пам’яті бачить активну просвітницьку діяльність. З цією метою Інститут започатковує науково-популяризаційний проект “Наш Крим”.

Статті та документи проекту “Наш Крим” будуть опубліковані на офіційному сайті Інституту, а також на сайті “Історична правда”, у партнерстві з яким започаткований цей проект.

Матеріали охоплюватимуть період з моменту завоювання Криму Російською імперією у 1783 р. і до 2014 р, коли Росія знову окупувала український півострів.

Передбачаються такі тематично-хронологічні блоки:

Крим у складі Російської імперії (кінець ХVIII – початок ХХ ст.);

Крим у революційних процесах 1917-1921 рр.;

Міжвоєнний розвиток Криму;

Крим у період Другої світової війни та перше післявоєнне десятиліття;

Крим у складі УРСР;

Крим у незалежній Україні;

Анексія Криму Російською Федерацією.

**Тема: Депортація народів – злочин сталінізму. (До 70-річчя депортації кримських татар).**

**Мета:** дати характеристику депорта́ції народів як інструменту радянської національної політики сталінських часів, визначити правові аспекти переселенської політики радянської влади; виховувати патріотизм, любов до Батьківщини та вірність українському народу.

**Обладнання**. Художній фільм “Хайтарма”, карта.

**Вчитель.** Депортація народів являла собою насильницьке переселення громадян за національною ознакою у віддалені місцевості СРСР, де вони розміщалися у спецпоселеннях. Депортація – примусове виселення з місця постійного проживання особи, групи осіб чи народів, визнаних владою соціально небезпечними. Депортації здійснювали на основі адміністративного або судового рішення і часто супроводжувалися терором. Впродовж 20-50-х рр. XX ст. примусові виселення “соціально й політично небезпечних” осіб та народів стали складником репресивно-каральної системи СРСР. Депортації гальмували небезпечний для радянської влади політичний та національно-культурний розвиток народів.

**Повідомлення учня. Довоєнні депортації.**

Декрет ВЦВК “Про адміністративне вислання” від 10 серпня 1922 р. дозволяв ДПУ виселяти за кордон або у певні місцевості РРФСР осіб, “причетних до контрреволюційних виступів”. Постанова від 9 травня 1924 р. давала ДПУ право виселяти і ув’язнювати в концентраційному таборі на термін до трьох років із застосуванням вищої міри покарання – розстрілу. З 2-ї пол. 1920-х рр. висланих на Сибір, Далекий Схід і Північ почали використовувати як дешеву робочу силу. Завдяки курсу на колективізацію і “великому терору” влада в СРСР змогла використати депортації в масштабах цілої держави.

**Повідомлення учня. Депортації учасників руху Опору та їхніх родин.**

Основою депортаційної політики в СРСР став пошук “ворогів народу”, “ворожих елементів”, “контрреволюціонерів”. “Ворожими елементами” радянська влада вважала, насамперед, учасників національно-визвольних змагань, прихильників патріотичного руху.

Уникнути депортації, завчасно залишивши помешкання, вдавалося не багатьом. Спочатку уповноважені органи проводили обшуки, потім – виселяли запідозрених осіб. Перед вивозом людей конвойні війська перевіряли, чи ночують вони вдома, описували майно, вилучали зброю, націоналістичну літературу й антирадянські листівки. Підозра щодо лояльності однієї особи тягнула за собою колективну відповідальність. Більшість сімей перебувала на збірних пунктах понад встановлений 25-денний термін утримання, інколи чекаючи на відправлення більше двох місяців. У заповнених людьми збірних пунктах поширювалися інфекційні захворювання. Через несвіже повітря і нестачу води багато людей помирало в дорозі. Мертвих викидали з поїздів у рови та на узбіччя.

**Учень 1. 1920-ті роки.**

Радянська депортаційна політика почалася з виселення білих козаків і великих землевласників у 1918-1925 рр. Першими жертвами радянських депортацій стали козаки Терської області, які в 1920 р. були виселені зі своїх будинків і відправлені в інші місцевості Північного Кавказу, в Донбас, а також на Крайню Північ, а їхню землю було передано чеченцям та інгушам. У 1921 р. РРФСР депортовувала козаків-“куркулів” із Семиріччя, а у 1922 р. – гуманітаріїв (так званий “філософський пароплав”).

У 1925-1928 рр. провадила роботу так звана тристороння комісія УРСР, БРСР та РРФСР щодо перерозподілу кордонів, і як наслідок роботи тієї комісії та розподілу кордонів з українських земель Стародубщині, Білгородщини, Орловщини, Дону були депортовані на Зелений, Малиновий та Сірий Клин сотні тисяч українців.

**Учень 2. 1930-ті роки.**

З 1930-х рр. починається відмова від колишньої національної політики, що виразилося в ліквідації культурної (а в ряді випадків і політичної) автономії окремих народів й етнічних груп. У цілому це відбувалося на тлі централізації влади в країні, переходу від територіального до галузевого керування, репресій проти реальної й потенційної опозиції, масштабних голодоморів.

1930 р. СРСР розпочав зачистку західних кордонів – і знову депортації українців. Так звана “куркульська” висилка 1930-1936 рр. забрала знову десятки тисяч українців. В середині 1930-х рр. в Ленінграді проводилися масові арешти естонців і фінів. З весни 1935 р., на підставі секретного наказу НКВС від 25 березня 1935 р., із прикордонних районів на північному заході СРСР були примусово виселені місцеві жителі, основна частина з яких були фіни-інгерманландці. У вересні 1937 р. на підставі спільної постанови Раднаркому й ЦК ВКП(б) № 1428-326 “Про виселення корейського населення із прикордонних районів Далекосхідного краю”, підписаного Йосипом Сталіним і В'ячеславом Молотовим, 172 тисячі етнічних корейців були виселені із прикордонних районів Далекого Сходу. Виселення “неблагонадійних” націй із прикордонних територій звичайно пов’язується з військовими приготуваннями.

З кінця 1937 р. поступово були ліквідовані всі національні райони й сільради за межами титульних республік й областей. Також за межами автономій було згорнуте викладання й випуск літератури на національних мовах.

**Учень 3. Депортації часів Другої світової війни.**

Із захопленням Радянським Союзом Західної України, Західної Білорусі та Прибалтики у 1939-1940 рр., депортації торкнулись і народів, що мешкали на цих землях.

Уже восени 1939 p. перша хвиля депортації охопила польських осадників, які виселялися разом із сім’ями. Протягом грудня 1939 – березня 1940 pp. із Західної України та Західної Білорусі було депортовано понад 137 тисяч осіб. Їх виселяли в північно-східні області РРФСР, Комі АРСР і Казахстану.

Друга хвиля депортації прокотилась у квітні 1940 p., коли було вивезено заможних селян – “куркулів” (до 6 тис. сімей із Західної України та Західної Білорусі). Всього із Західної України в 1939-1940 pp. було вислано до Сибіру, Поволжя, Казахстану та на Північ, за різними підрахунками, від 10 до 20% населення. Чимало невинних людей, яких німецько-радянська війна застала в місцевих тюрмах, було знищено.

Депортація торкнулася і прибалтійських народів, зокрема з 14 по 18 червня 1941 р. з Литви було вислано у віддалені райони Сибіру і Крайньої Півночі близько 34 тисяч чоловік.

Депортації продовжувалися і після нападу Німеччини на Радянський Союз. Так, 28 серпня 1941 р. указом Президії Верховної Ради СРСР була ліквідована Автономна республіка німців Поволжя. 367000 німців було депортовано на схід (на збори давалося два дні): у республіку Комі, на Урал, в Казахстан, Сибір і на Алтай. Частково німці були відкликані з діючої армії. В 1942 р. почалася мобілізація радянських німців у віці від 17 років у робочі колони. Мобілізовані німці будували заводи, працювали на лісозаготівлях й у рудниках.

Були депортовані також представники народів, країни яких входили в гітлерівську коаліцію (угорці, болгари, фіни).

На підставі рішення Військової ради Ленінградського фронту від 20 березня 1942 р. із прифронтової зони в березні-квітні 1942 р. було депортовано близько 40 тисяч німців і фінів. Ті з них, хто повернувся додому після війни, були повторно депортовані в 1947-1948 рр.

В 1943-1944 рр. були проведені масові депортації калмиків, інгушів, чеченців, карачаївців, балкарців, кримських татар, ногайців, турок-месхетинців, понтійських греків – в основному за обвинуваченням в колабораціонізмі, поширеному на весь народ. Були ліквідовані (якщо вони існували) автономії цих народів. 18 травня 1944 р. за наказом Сталіна весь кримськотатарський народ був звинувачений у колабораціонізмі та депортований з Криму.

**Практична вправа. Позначити на контурній карті територію розселення депортованих народів.**

**Учень 4. Реабілітація.**

В 1957-1958 рр. були відновлені національні автономії калмиків, чеченців, інгушів, карачаївців і балкарців; цим народам було дозволено повернутися на свої історичні території. Повернення репресованих народів здійснювалося не без складностей, які й тоді, і згодом привели до національних конфліктів (так, почалися зіткнення між чеченцями, що поверталися, і заселеними за час їхнього вигнання в Грозненську область росіянами; Приміський район був переданий від інгушів у Північно-Осетинську АРСР). Однак значній частині репресованих народів (поволзькі німці, кримські татари, турки-месхетинці, греки, корейці й ін.) і в цей час не були повернені ні національні автономії (якщо такі були), ні право повернутися на історичну батьківщину.

29 серпня 1964 р., тобто через 23 роки після депортації, Президія Верховної Ради СРСР своїм Указом від 29.08.1964 №2820-VI відмінила огульні звинувачення відносно депортованого німецького населення, а указ, що зняв повністю обмеження у свободі пересування й підтверджував право німців на повернення в місця, звідки вони були вислані, був прийнятий у 1972 р.

14 листопада 1989 р. Декларацією Верховної Ради СРСР були реабілітовані усі депортовані народи, у тому числі чеченський і інгушський, визнані незаконними й злочинними репресивні акти проти них на державному рівні у вигляді політики клевети, геноциду, насильницького переселення, скасування національно-державних утворень, установлення режиму терору й насильства в місцях спец поселений.

В 1991 р. був прийнятий закон про реабілітацію репресованих народів. Через 15 років після визнання в СРСР, в лютому 2004 р. Європарламент визнав факт депортації чеченців й інгушів в 1944 р. актом геноциду.

**Депортація кримських татар** – примусове виселення кримськотатарського населення Кримської АРСР, проведене НКВС 18 травня 1944 р. Офіційно причиною депортації вказувалася співпраця деяких кримських татар з нацистською Німеччиною під час Другої світової війни. У 1989 р. депортація була визнана Верховною Радою СРСР незаконною і злочинною. Кримські татари вимагають визнати депортацію геноцидом.

Попри те, що представники кримськотатарського народу воювали в лавах Червоної Армії і навіть брали участь у партизанському русі, підставою для депортації стало звинувачення в співпраці з Третім Рейхом. У Постанові Державного комітету оборони СРСР № ГОКО-5859 від 11 травня 1944 р. про виселення кримських татар було зазначено, що депортацію проводять тому, що: “в період Вітчизняної війни багато кримських татар зрадили Батьківщину, дезертирували з частин Червоної Армії, які обороняли Крим, і переходили на бік противника, вступаючи у сформовані німцями добровольчі татарські військові частини, які боролися проти Червоної Армії, в період окупації Криму німецько-фашистськими військами, беручи участь у німецьких каральних загонах, кримські татари особливо відзначилися своїми жорстокими розправами щодо радянських партизанів, а також допомагали німецьким окупантам у справі організації насильницького вивезення радянських громадян в німецьке рабство і масового винищення радянських людей”.

Кримських татар, що воювали в частинах Червоної Армії, після демобілізації також було піддано депортації. Відомі винятки, коли окремих офіцерів з числа кримських татар не було вислано до місця депортації як спецпереселенців (наприклад, Амет-Хан Султан), проте їм було заборонено жити в Криму. Усього за 1945-1946 рр. в місця депортації було заслано 8995 кримських татар – ветеранів війни, зокрема 524 офіцери і 1392 сержанти. У 1952 р. (після голоду 1945 р.) тільки в Узбекистані налічувалося, за даними НКВС, 6057 учасників війни, багато з яких мали високі урядові нагороди.

Попри те, що вони не жили в окупації і не могли брати участь в колабораціоністських формуваннях, депортації було піддано також кримських татар, які евакуювалися з Криму до приходу німецьких військ і встигли повернутися з евакуації за квітень-травень 1944 р. Зокрема, було депортовано всіх евакуйованих кримських татар – керівників та працівників Кримського обкому ВКП (б) (на чолі з першим секретарем) і Раднаркому КАССР. Це було пояснено тим, що на новому місці потрібні керівні працівники (з партії їх не було виключено).

**Депортація. Перегляд уривку з фільму “Хайтарма”.**

**Повідомлення учня.** Операція з депортації почалася рано вранці 18 травня 1944 р. і закінчилася о 16:00 20 травня. Для її проведення було задіяно війська НКВС кількістю понад 32 тисячі осіб. Депортованим відводили від декількох хвилин до півгодини на збори, після чого їх на вантажівках транспортували до залізничних станцій. Звідти ешелони з ними відправляли до місць заслання. За спогадами очевидців, тих, хто чинив опір або не міг іти, часто розстрілювали на місці. У дорозі засланців годували рідко і часто солоною їжею, після якої хотілося пити. У деяких ешелонах засланці отримали їжу вперше і востаннє на другому тижні шляху. Померлих ховали нашвидкуруч поруч із залізничним полотном або не ховали взагалі.

Зі спогадів тих, хто пережив депортацію: Вранці замість привітання добірна лайка і запитання: трупи є? Люди за померлих чіпляються, плачуть, не віддають. Солдати тіла дорослих викидають у двері, дітей – у вікно...

Медичного обслуговування не було. Померлих виносили з вагона і залишали на станції, не даючи ховати. Про медичне обслуговування й мови не могло бути. Люди пили воду з водойм і звідти ж брали про запас. Воду кип’ятити можливості не було. Люди почали хворіти дизентерією, черевним тифом, малярією, коростою, воші мучили всіх. Було спекотно, постійно мучила спрага. Померлих залишали на роз'їздах, ніхто їх не ховав. Через кілька днів шляху з нашого вагона винесли померлих: стареньку і маленького хлопчика. Поїзд зупинявся на маленьких полустанках, щоб залишити померлих. Ховати не давали.

У телеграмі НКВС на ім’я Сталіна йшлося про те, що було виселено 183155 осіб (не враховуючи солдатів армії, яких було відправлено на спецпоселення після демобілізації 1945 р.). За офіційними даними, в дорозі загинула 191 людина. Останній поїзд було розвантажено 8 червня 1944. Більшу частину було виселено до Узбекистану (151136 осіб) та прилеглі райони Казахстану (4286 осіб) і Таджикистану, невеликі групи було відправлено в Марійську АРСР (8597 осіб), на Урал і в Костромську область.

**Вчитель**. **Наслідки. Подальша доля кримських татар.**

Значна кількість переселенців, виснажених трьома роками життя в німецькій окупації, загинула в місцях висилки від голоду і хвороб у 1944-1945 рр. Оцінки кількості загиблих в цей період дуже різняться: від 15-25%, за оцінками різних радянських офіційних органів, до 46%, за оцінками активістів кримськотатарського руху, які збирали відомості про загиблих в 1960-і роки. Таким чином, за даними ОСП УзРСР, лише “за 6 місяців 1944 р., тобто з моменту прибуття в УзРСР і до кінця року померло 16052 осіб (10,6%)”. Протягом 12 років до 1956 р. кримські татари мали статус спецпереселенців, що означав різні обмеження в правах, зокрема заборону на самовільний (без письмового дозволу спецкомендатури) перетин кордону спецпоселення і кримінальне покарання за його порушення. Відомі численні випадки, коли людей засуджували до багаторічних (до 25 років) термінів таборів за те, що відвідували родичів у сусідніх селищах, територія яких належала до іншого спецпоселення.

На відміну від деяких інших депортованих народів, що повернулися на батьківщину в кінці 1950-х рр., кримських татар було позбавлено цього права формально до 1974 р., фактично ж – до 1989 р. Масове повернення народу до Криму почалося лише наприкінці “перебудови” 1989 р.

**Повідомлення учня. Наслідки для Криму.**

Якийсь час після виселення кримських татар серед решти населення Криму були поширені панічні настрої. Багато хто боявся, що незабаром депортують і всіх інших. Особливо посилилися ці настрої після депортації в червні 1944 р. кримських вірмен, болгар і греків. З протоколу пленуму Кримського обкому ВКП (б) 14 червня 1944 р. Багато таких розмов: “Ось татар вивезли і нас будуть вивозити.” І навіть сухарі сушать...

Деякі райони (гори і Південний берег Криму, населені до того переважно кримськими татарами) залишилися практично без населення. За повідомленням відповідального організатора ЦК ВКП (б) у Кримської області до ЦК ВКП (б), “після виселення татар, в деяких районах, особливо південних, населення майже не залишилося. У Куйбишевському районі залишилося всього населення 672 чол., Алуштинському – 2637, Судакському – 3380, Балаклавському – 2233. Аналогічне становище з населенням в Карасубазарському, Бахчисарайському, Ялтинському районах”.

Після депортації кримських татар в Криму двома указами від 1945 і 1948 рр. було перейменовано всі (за винятком Бахчисарая, Джанкоя, Ішуні, Саків та Судака) населені пункти, назви яких мали кримськотатарське походження (понад 80% від загальної чисельності населених пунктів Криму).

**Масові депортації.**

Зважаючи на масовість спротиву компартійній владі, контингент висланих і масштаби депортацій постійно збільшувались. Колективізація, боротьба з куркульством в Західній Україні, голод 1946-1947 рр. стимулювали владу інтенсифікувати депортаційну політику. Згідно з документами протягом 1944-1946 рр. із семи західних областей України у північно-східні регіони СРСР виселили 14729 сімей, або 36 609 осіб. Відстутність житла, предметів першої необхідності, медикаментів та продовольства особливо гостро позначились на перших партіях депортованих. Після приїзду людей підселяли в будинки місцевих жителів “за рахунок ущільнення”.

**Переселення українців з Польщі до УРСР у 1944-1946 рр. Акція “Вісла”.**

9 вересня 1944 р. уряд УРСР і Польський комітет національного визволення підписали у Любліні Угоду про евакуацію українського населення з території Польщі і польських громадян з території УРСР. Відповідно до угоди українці Закерзоння (Лемківщина, Посяння, Підляшшя і Холмщина) мали добровільно переїхати до УРСР. Однак переселення українського населення відбувалася за допомогою військових підрозділів. З прикордонних українських областей до Польщі виїхало понад 800 тис. осіб, а з території Польщі до України – близько 500 тис. осіб.Завершальним етапом переселення українців стала операція “Вісла” (28 квітня – 28 серпня 1947 р.) – етнічна зачистка решток українського населення на Закерзонні (бл. 150 тис. осіб), проведена польським комуністичним режимом при підтримці СРСР та Чехословаччини. Під час цієї акції українців з цих земель примусово виселили у західні та північні землі Польщі, які до 1945 р. перебували у складі Німеччини.

**Наслідки депортацій.**

Внаслідок депортацій цілі народи були позбавлені громадянських і людських прав; кардинально змінилася чисельність і національний склад регіонів і республік СРСР; погіршилося соціально-економічне становище у регіонах, де проводилися депортації; з політичної карти СРСР зникли автономні області та республіки (Калмицька і Чечено-Інгушська тощо); змінилися кордони багатьох адміністративно-територіальних одиниць; землі депортованих народів заселили представники інших національностей; в окремих регіонах загострилися міжнаціональні відносини

**Підсумок.**

1. Які підстави знаходило керівництво в особі Сталіна для здійснення депортації народів?
2. Які народи було депортовано і в які періоди?
3. Коли проходили процеси репатріації ?
4. Дайте правову оцінку депортації народів.