**Назва конференції - XXV «Міжнародна науково-практична конференція "Modern approaches to the introduction of science into practice"»**

**Назва розділу - Історія**

Назва статті:

Український голодомор (1932-1933 рр.)

Чернуха Олександр Васильович,

кандидат історичних наук, доцент,

доцент кафедри суспільних наук

Харківський національний медичний університет, Україна

1476@mail.ru

Кузьміна Софія Олександрівна

Студентка I курса

Харківський національний медичний університет, Україна

kusofia842@gmail.com

21 рік ми живемо у ХХI столітті. Це часи, коли стрімко зростають темпи розвитку культури, науки, соціуму та стрімголов змінюється все, що нас оточує. На жаль, навіть у таку епоху існують проблеми, а саме – голод. У Сомалі понад 6 мільйонів осіб, з яких 1,5 мільйона – діти, перебувають на межі смерті через гостре недоїдання [1]. Однак, це не є новою проблемою для суспільства, оскільки майже 90 років тому український народ страждав від голоду.

Український Голодомор – акт знищення українського народу радянським керівництвом на чолі з Йосифом Сталіним шляхом штучного масового голоду. Він був другим за хронологією та став найжорстокішим і найтрагічнішим в історії України [2].

Голодомор 1932-1933 років був своєрідним покаранням українців за їх незгоду із особливостями політики СРСР, а саме із колективізацією українського села та в цілому вимушеність існувати під владою Росії [2].

Україна була дуже розвиненою республікою СРСР за часів форсованої індустріалізації, тому коли почались масштабні протести серед робітників, радянська влада занепокоїлася, оскільки не хотіла втратити таку прибуткову землю. Саме тому за наказом Йосифа Сталіна для вирішення «української проблеми» були виконані ряд запланованих заходів [2].

7 серпня 1932 року у світ вийшла спільна постанова Центрального виконавчого комітету і Раднаркому СРСР «Про охорону майна державних підприємств, колгоспів і кооперації за зміцнення суспільної (соціалістичної) власності", яка відома в народі як «закон про 5 колосків». Постанова передбачала розстріл на місці й конфіскацію пожитків через розкрадання майна колгоспа. У той час колгоспним майном вважалося навіть декілька колосків пшениці. Понад 150 000 осіб було засуджено за «законом про 5 колосків» лише за перший рік його дії [3].

Саме цей закон був передвісником Голодомору, оскільки в той час він фактично забороняв людям мати право на розпорядження власними продуктами харчування [3].

6 грудня 1932 року у дію вступив один із головних елементів механізму Голодомору - режим «чорних дошок». В офіційних документах найвищого партійного та радянського керівництва режим був описаний як основний та дуже серйозний захід, метою якого було подолання так званого куркульського супротиву. Однак, якщо дивитися правді в очі, режим «чорних дошок» є найжахливішим заходом в історії репресивної політики ВКП(б) проти українського селянства [4].

Спеціальні уповноважені члени партій усіх рівнів мали право на занесення колгоспів на «чорну дошку». Було декілька критерії, за якими укладалися списки колгоспів, що потрапляли на «чорну дошку». До уваги брали, по-перше, процент виконання плану здачі зерна, а по-друге, політичне минуле села чи району, де розташувався колгосп, починаючи з 1919 року. Наприклад, село Мазурівка Хмельницького району повинно було потрапити до списків через те, що у цьому селі народився «петлюрівський отаман Хмара» [4].

Якщо колгосп потрапляв на «чорну дошку», то його повністю позбавляли зерна, проводячи ретельну «чистку» складів. Також влада припиняла колгоспну торгівлю. Згодом у мешканців села відбирали особисті запаси зерна чи інших продуктів, наприклад, м’яса чи картоплі. Однак, радянська влада пішла далі – члени партій мали право конфіскувати майно в якості штрафу за невчасно виконаного робітничого плану. Також села, колгоспи яких були занесені на «чорну дошку», були ізольовані, оскільки навколо села знаходилась варта, що забороняла в’їзд та виїзд. Перелік репресивних заходів, що були пов’язані з перебуванням колгоспів на «чорній дошці», постійно доповнювався, а репресивна складова режиму «чорної дошки» була застосована до 1934 року [4].

Посилаючись на довідку Наркомзезу УССР від 2 грудня 1932 року, можна стверджувати, що на «чорну дошку» було занесено 383 колгоспа та понад 1600 одноосібника [4]. Села, що не були занесені до списку на «чорну дошку» пережили більш м’який варіант цього режиму – «товарна блокада».

Мешканці селищ, які перебували у стані блокади чи були занесені на «чорну дошку», були приречені на тортури голодної смерті. Голод змусив селян їсти котів, собак, лелек, журавлів та чапель. Були випадки, коли селяни їли кінський гній, тому що він містив декілька зерен пшениці. Відчайдушні жертви Голодомору були вимушені їсти своїх чи сусідніх померлих дітей. У радянських газетах того часу публікувалися відповідні картинки із підписом «Їсти власних дітей – це варварство». За канібалізм у ті часи засудили понад 2500 людей [5].

Ще однією складовою геноциду було повне блокування інформації про голод, тому радянський режим відмовився від зовнішньої допомоги [2].

Якщо задатися питанням «Куди відправляли відібрані запаси зерна та інші продукти харчування?», то відповідь можна знайти в документах Політбюро ЦК КП(б)У. В офіційних паперах збереглися свідчення про те, що восени 1932 року з України прямували так звані «зелені ешелони» з їжею для того, щоб забезпечити промислові центри Росії достатньої кількістю продуктів харчування до жовтневих свят [6].

Реальні цифри жертв замовчувалися, проте наразі налічують понад 7 мільйонів смертей через Голодомор 1932-1933 років на території України. В Україні від голоду щохвилини вмирало 17 людей, 1400 – щогодини, понад 30 тисяч – щодня [6]. Підрахунки кількості вбитих геноцидом людей досі тривають.

28 листопада 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом у законі «Про Голодомор 1932-1933 років в Україні», публічне заперечення цьому факту є незаконним [7]. Проте, серед істориків та політиків ще не з’явилася спільна думка щодо того, чи можна на юридичному рівні називати Голодомор 1932-1933 років геноцидом. Голодомор визнали геноцидом українського народу 16 держав, включно із Візантією, як окремою державною, ще 8 держав засудити Голодомор як акт винищення людства, тоді, як Росія зазначила, що його причиною була суспільна насильницька колективізація [6].

Голодомор 1932-1933 років є найбільш жорстоким винищенням українського народу за усі часи, більш того, він став соціально-гуманітарною катастрофою глобального масштабу. Наразі кожну четверту суботу листопада українці вшановують пам’ять загиблих та запалюють свічки на підвіконні. Сподіваюсь, що історичне минуле нашого народу зможе змінити життя всіх народів світу в сьогоденні.

**Список літератури**

1. Голод в Африці: у чому причини? [Електронний ресурс] URL: <https://www.mfaua.org/uk/publications/holod-v-afrytsi-u-chomu-prychyny>
2. Голодомор в Україні 1932-1933 років. [Електронний ресурс] URL: <https://austria.mfa.gov.ua/spivrobitnictvo/golodomor-v-ukrayini-1932-1933-rokiv>
3. Закон «про п'ять колосків». [Електронний ресурс] URL: https://www.jnsm.com.ua/h/0807Q/
4. "Чорні дошки" Голодомору - економічний метод знищення громадян УРСР. [Електронний ресурс] URL: https://www.istpravda.com.ua/research/2010/11/27/6591/
5. Голодомор в Україні. 10 головних фактів. [Електронний ресурс] URL: https://www.bbc.com/ukrainian/features-55061222
6. Голодомор 1932-1933 років - геноцид українського народу. [Електронний ресурс] URL: https://iraq.mfa.gov.ua/news/66534-golodomor-1932-1933-rokivgenocid-ukrajinsykogo-narodu
7. Закон України про Голодомор 1932-1933 років в Україні. [Електронний ресурс] URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/376-16#Text