**МКОУ «Среднеикорецкая СОШ»**

**Лискинский район**

**Воронежская область**

**Материал для лекторской группы**

**«К 70-летию Освобождения Лискинского района от немецко-фашистских захватчиков»**

**(для учащихся 9-11 классов)**

**В рамках декады истории и месячника по**

**военно-патриотическому воспитанию.**

**Подготовлен**

**учителем истории и обществознания,**

**ВКК**

**Рудаковой Р.В.**

**2013г**

Всякий раз, когда приближается 25 января - День освобождения Воронежа от немецко-фашистских захватчиков, мы вновь обращаемся к событиям далеких военных лет. В этом году исполняется 70 лет со дня освобождения города Воронежа и всего Правобережья реки Дон от немецко-фашистских захватчиков.

**Освобождение Правобережья Дона.**

Летнее наступление немецко-фашистских войск 1942 года осложнило положение на всех фронтах. Несмотря на упорное сопротивление советских войск Брянского и Юго-Западного фронтов, массовый героизм солдат и офицеров, противник, имея значительное превосходство в живой силе и технике, прорвал наши оборонительные позиции и устремился к Дону. Гитлеровцы рассчитывали с ходу захватить Воронеж, а затем, резко повернув на юг, выйти в район придонского города Свобода (ныне Лиски), овладеть крупным железнодорожным узлом Лиски и Залуженской переправой через Дон.

 5-6 июля передовые части фашистских войск вступили в правобережную зону Лискинского района. Оккупированными оказались села и хутора Колыбельского, Петропавловского, Щученского, Ковалевского, Селявинского и Первосторожевского сельских Советов. Однако дальнейшему замыслу врага не суждено было осуществиться. На пути захватчиков стеной встали соединения 6-й армии, которой командовал генерал-майор Ф. М. Харитонов. Непосредственно на лискинском направлении оказалась сформированная в Красноярском крае 309-я стрелковая дивизия. Левее, в районе Духовое - Прияр, располагались 1-я истребительная и 210-я стрелковая дивизии. Справа от сибиряков находилась 25-я гвардейская стрелковая дивизия.

 Придавая большое значение воронежскому направлению, Ставка Верховного Главнокомандования приняла решение о создании с 7 июля 1942 года Воронежского фронта.

 Устремляясь в сторону Лисок, враг особое значение придавал захвату железнодорожного моста через Дон, паромной переправы и станции. При осуществлении этого замысла гитлеровцы получали благоприятную возможность для дальнейшего развития своего наступления. Понимая важность возложенной на них задачи, воины 309-й дивизии упредили атаки противника на правом берегу Дона в районе села Залужное. Здесь в песчаной болотистой прибрежной пойме 5-6 июля приняли боевое крещение славные сибиряки.

**В боях на Дону.**

 Остановив наступление фашистских полчищ на Среднем Дону, части и соединения Воронежского фронта перешли к активной обороне. Сложность и важность их новой боевой задачи состояла в том, чтобы не только сдержать противника на рубеже Дона, но и, как было сказано в приказе командующего фронтом, сломать ему хребет, заставить изойти кровью. А это означало, что своими активными боевыми действиями воины должны были приковать к своему участку как можно больше войск агрессора.

 6 августа 1942 года ударная группа 6-й армии под командованием Ф. М. Харитонова форсировала Дон на участке Аношкино - Мигенево и атаковала противника в направлении Первое Сторожевое - Селявное - Аверино - Коротояк. В составе этой группы войск участвовали также части 25-й гвардейской и 160-й стрелковых дивизий, 24-го танкового корпуса и 53-го укрепрайона. К 15 часам батальоны 73-го гвардейского полка 25-й гв. стрелковой дивизии вышли на юго-западную окраину села и заняли дорогу между Первым Сторожевым и Титчихой. Третий батальон 636-го стрелкового полка 160-й стрелковой дивизии окружил Селявное, вышел к лесу западнее Титчихи и закрепился на захваченном рубеже. Так был создан знаменитый Сторожевский плацдарм.

Нелегкая задача была поставлена 636-му стрелковому полку 160-й стрелковой дивизии: уничтожить огневые точки противника на господствующих высотах близ Селявного-Второго и занять там плацдарм. Действовать предстояло на рассвете 6 августа. Группе прорыва следовало скрытно переправиться на правый берег Дона и подавить вражеские дзоты на меловой горе, в одном километре восточнее Селявного-Второго.

 Нашли лодку, которая вмещала не более десяти человек. Операцию поручили добровольцам из девятой роты. В ее ходе особо отличился рядовой Чолпонбай Тулебердиев. Он своим телом закрыл амбразуру вражеского дзота. Там, на Лысой горе близ Селявного-Второго, где захоронен отважный воин, ему воздвигнут памятник. Лискинцы свято чтут память славного сына Киргизии, отдавшего свою жизнь за свободу и счастье нашей Родины.

 Большие потери понесли гитлеровцы на участке Нижний Икорец - Щучье - Переезжее, где сражались части 309-й стрелковой дивизии. Сибиряки сосредоточились в излучине Дона и в ночь на девятое августа форсировали широкую протоку перед селом Щучье. К утру они овладели и селом, и примыкающим к нему хутором Переезжим. Выдвинувшись на пологие холмы в трех километрах западнее Щучьего и Переезжего, подразделения дивизии окопались, отбили жестокие контратаки противника и закрепились на занятом плацдарме.

 В ходе пятидневных боев за Щучинский плацдарм была полностью выведена из строя 54-я пехотная дивизия врага и два его резервных батальона. Двести солдат и офицеров были вяты в плен, захвачено также много оружия, боевой техники и военного имущества.

 Отсутствие лесных массивов и высокая плотность вражеских войск затрудняли действия партизан. Однако и в таких условиях партизанские отряды,, диверсионные группы боролись с врагом. Умело действовал небольшой отряд "За Родину" во временно оккупированных селах Лискинского района. Командовал им Иван Петрович Диверилин, а комиссаром был старый коммунист Илья Леонтьевич Жданов, уроженец села Щучьего. Когда фашисты ворвались в село Щучье, захватили другие правобережные села, отряд связался с командование одного из полков 309-й стрелковой дивизии и стал совершать дерзкие налеты на оккупантов. Партизаны добывали "языков", выполняли обязанности проводников, приносили ценные сведения о количестве вражеских войск и расположении огневых точек противника на переднем крае. Лискинские партизаны писали и распространяли листовки от имени своего отряда за подписью Ступака (псевдоним И. Л. Жданова), совершали акты возмездия над предателями.

 В ходе оборонительных боев на лискинском участке фронта совершила подвиг ученица городской средней школы № 12 Лилия Федодеева. Несколько раз она скрытно переправлялась через Дон в район Щучье - Колыбелка и приносила в штаб 727-го стрелкового полка ценные разведданные. 9 августа 1942 года при выполнении очередного задания юная героиня погибла. Она навечно зачислена в списки учащихся 6-го класса средней школы города Лиски, ее именем были названы многие пионерские отряды и дружины. В селе Колыбелка был разбит сквер имени Лидии Федодеевой. Во дворе средней школы села Петропавловка героине установлен памятник. Одна из улиц г. Лиски также носит ее имя. Указом Президиума Верхоыного Совета СССР от 10.05.1965 Лилия Алексеевна Федодеева посмертно награждена орденом Отчественной войны II степени.

 Жители села Щучье никогда не забудут своб славную землячку, 14-летнюю пионерку Надю Зернюкову. Попав в лапы гитлеровцев, она была подвергнута жестоким пыткам. К счастью, девушке удалось спастись, она вернулась к своим, стала дочерью полка и в его составе прошла путь от родного дома до польского города Вроцлав. Там она была ранена и скончалась.

В неимоверно трудных условиях работали лискинские железнодорожники. Их труд в полосе фронта вполне можно назвать битвой на рельсах, где были и потери, и победы. С высокого правого берега гитлеровцам как на ладони было видно все, что делалось в Лисках. Редкий день на искалеченный, искромасанный бомбами железнодорожный узел не налетали вражеские самолеты, не рвались снаряды и мины на территории паровозного и вагонного депо, на привокзальных платформах. Казалось, для живого существа совсем не оставалось места. Однако предприятия жили и продолжали работать. Железнодорожники спасались от бомбежек и артналетов в убежищах, но вовремя успевали встретить и отправить эшелоны.

 Не раз смотрели смерти в лицо лискинские железнодорожники. Машинисты Степан Лабин и Григорий Федоров водили по фронтовой полосе бронепоезда, участвовали в боях, проявляя беззаветное мужество и отвагу. В любую погоду, днем и ночью, под вражескими бомбами бесперебойно шли к линии фронта груженые составы.

 Важную роль в прифронтовой полосе сыграли паровозные колонны особого резерва. Подвижные, всегда готовые к выполнению боевого задания, эти колонны осуществляли самые срочные и важные в оперативном отношении перевозки. Действовала такая колонна и на станции Лиски. Руководил ею начальник Лискинского отделения паровозного хоязйства А. К. Лысенко, талантливый организатор, опытный производственник. Его колонне поручали доставку самых срочных грузов сражающемуся Сталинграду.

 В один из рейсов на поезд, управляемый машинистом Коноваловым, налетели вражеские бомбардировщики. Осколками бомб пробило котел паровоза. Давление пара упало, поезд остановился. Под бомбежкой поездная бригада забила пробоины пробками, снова развела огонь в топке и продолжила путь. При следующей бомбежке погибли кочегар В. Кузнецов, вагонные мастера Н. Ванютин и А. Погребной, главный кондуктор А. Богомаз.

 Прославился в те дни и машинист Иван Шурупов. Во время очередного рейса в Сталинград поезд на перегоне был атакован вражеским самолетом. Машиниста тяжело ранило, однако он не покинул свой пост и привел состав к месту назначения. Политуправление Сталинградского фронта посвятило его подвигу листовку, в которой говорилось: "Паровозник! Будь таким храбрым и стойким, как лискинский машинист Иван Шурупов!".

 По инициативе машиниста депо Лиски комсомольца Ивана Носкова создали паровозную колонну "За Сталинград!" в составе двадцати бригад. Из каждых десяти поездов, следовавших к фронту, семь вели паровозники этой колонны. По локомотиву Носкова однажды противник открыл ураганный огонь, но молодой машинист не растерялся, провел эшелон без потерь и повреждений.

 Под бомбами водили поезда машинисты Петр Толкач, Евгений Панов и многите другие. Рука об руку со своими мужьями, отцами и братьями, не уступая им в доблести и бесстрашии, трудились женщины. Отважные путейцы А. Лямзина, П. Ермолаева, Д. Ермолаева проявили мужество при спасении от огня станционного оборудования и воинских грузов.

Нелегкие испытания выпали на долю жителей правобережных селений. С первых дней оккупации начались для них немыслимые страдания. Оккупанты расхищали народное добро и культурные ценности, издевались над людьми, сознательно и планомерно истребляли их. Они врывались в дома колхозников, заглядывали в шкафы и сундуки, рыскали посараям и погребам, забирая все, что попадалось под руку.

 Несколько дней находились фашистские изверги в селе Щучье, однако успели оставить здесь кровавые следы. Оккупанты были выбиты из села сибиряками 309-й дивизии в августе 1942 года. Вот суровые строки документа, составленного тогда и хранящегося теперь в архиве Министерства обороны:

 " Акт. 1942 года 14 августа, с. Щучье. Мы, нижеподписавшиеся, политрук Попов И. А., военфельдшеры Коновалов А. Л. и Червенко Т. И., составили настоящий акт о чудовищных зверствах немецких разбойников и их венгерских холуев, учиненных ими в селе Щучье. После того, как из села Щучье были выбиты фашисты, нами обнаружено следующее:

 Захваченный раненый лейтенант Сологуб Владимир Иванович был зверски замучен немецкими варварами, на его теле 20 ножевых ран.

 Младший политрук Большаков Федор Иванович тяжелораненым попал в плен. Кровожадные разбойник долго тешились над неподвижным телом коммуниста. На руках его были вырезаны звезды, на спине несколько ножевых ран.

 Санинструктор Виленский Семен тяжелораненым был подобран Горбачевой Акулиной. Немцы узнали об этом, взяли Виленского вместе с постелью, на которой он лежал, и живым зарыли в яму.

 Из села забрали всех мужчин от 13 до 80 лет. Всего из села угнали более 200 человек. При выходе из села Щучье расстреляли тринадцать ни в чем не повинных наших граждан, в том числе Пивоварова Никиту Никифоровича и его сына Пивоварова Николая, Зюбина Михаила Николаевича, Шевелева Захара Федоровича, Коржова Николая Павловича и других. Жители подвергались ограблению, у многих взяли вещи. Из села угнали 170 коров и более трехсот овец.

 ... Бежавший из фашистского плена 16-летний Вася Горбачев (взятый из села Щучье вместе со стариками) рассказал о казнях, которые ему пришлось видеть по пути до Осторогожска. В хуторе Новая Грань разъяренные гитлеровцы с визгом резали пленного красноармейца, а потом отрубили ему голову и оставили труп незарытым.

 В настоящем акте мы изложили лишь частицу дикой расправы немецких головорезов над пленными красноармейцами и советскими гражданами.

 Подписи: Политрук Попов, военфельдшер Коновалов, Горбачев Василий".

 Бандитский разбой в Колыбелке также начался с первого дня оккупации. Ворвавшись в село, фашисты схватили девять ни в чем не повинных колыбельцев, привели их к сельскому клубу, заставили вырыть яму и тут же расстреляли восьмерых. Девятого оставили для того, чтобы он зарыл убитых товарищей, а потом убили и его. На следующий день они расстреляли 22 человека у хутора Донецкого. В их числе оказались пятнадцатилетний Ваня Брижагин, шестнадцатилетняя Маша Ванюшкина, комсомоле Егор Пискунов.

 С наступлением холодов в Колыбелку пригнали 60 красноармейцев. Палачи сняли с них одежду и обувь, вывели за околицу села и расстреляли, а трупы сбросили в канаву. Во время освобождения Колыбелки был пленен фашистский офицер Ярош Сквилаш, который руководил массовыми расстрелами. На допросе головорез показал, что убивал советских людей даже не за какую-нибудь провинность, а просто для счета. Убитых он выдавал за партизан, получая за каждого вознаграждение.

 Свыше ста человек фашисты расстреляли в селах и хуторах Ковалевского сельсовета. Гнусную роль в те черные дни сыграли бургомистр Мизюк, его помощник Шишов, перебежавший из Песковатки в услужение к врагу, и некая фельдшерица Нюська. Они рыскали по домам, вымогали деньги и другие материальные ценности. Евдокию Семеновну Черкасову расстреляли за то, что она пыталась усовестить Мизюка и Шишова, советовала им одуматься, не идти против народа, против Родины. Евдокия Мартыновна Котырева поплатилась жизнью за то, что доводилась сестрой жене местного коммуниста, политработника Красной Армии Якова Васильевича Егорова; Феню Поповичеву убили за то, что она знала Е. М. Котыреву. Немало страданий и жертв выпало на долю и других временно оккупированных врагом сел.

**Но недолго пришлось бесчинствовать фашистам на лискинской земле.**

Завершающим этапом сражений наСреднем и Верхнем Дону явились Острогожско-Россошанская и Воронежско-Касторненская наступательные операции. План Острогожско-Россошанской операции предусматривал три удара. Со Сторожевского плацдарма на Алексеевку, в том же направлении из района Кантемировки, 18-му отдельному стрелковому корпусу ставилась задача рассекающего удара со Щучинского плацдарма на Острогожск.

Сторожевской плацдарм – правый фланг героической Острогожско-Россошанской операции, «Сталинграда на Среднем Дону». А ведь именно с него части 40-й армии начали освобождение от фашистов Воронежской области.

Сегодня абсолютно точно, можно утверждать: разгром на донских берегах 2-й венгерской армии стал самым крупным поражением за всю тысячелетнюю историю этого государства. И начался он с маленьких лискинских плацдармов у Дона – Щученского и Сторожевского. Оба они не только почти полгода надежно прикрывали с разных сторон железнодорожную станцию Лиски, гнавшую под Сталинград военные грузы. В январе 43-го этим «пятачкам» придонской земли предопределено было Ставкой стать основными участками прорыва в Острогожско-Россошанской операции.

 Оборона противника на Щучинском плацдарме представляла собой сильно укрепленную и глубоко эшелонированную полосу из трех линий. В числе войсковых соединений армии на лискинском направлении действовала отдельная артбригада, которой командовал подполковник Александр Васильевич Чапаев, сын легендарного начдива.

14 января 1943 года началось наступление на Щученском плацдарме.

 "Два часа продолжалось извержение огня и металла, - вспоминал потом участник сражения на Щучинском плацдарме старший лейтенант А. Распопов. - Как только огонь перенесли в глубину обороны противника, наша пехота ринулась на вражеские позиции. Ошеломленные артиллерийским ураганом гитлеровцы в беспорядке отступали, сдавались в плен, метались по изрытому снарядами черному полю».

 Когда наступающие части и соединения, сломав вражескую оборону, устремились на запад, под Щучьим, на левом фланге, еще трое суток вел тяжелые бои с противником второй батальон 957-го стрелкового полка дивизии сибиряков. Батальон отвлекал на себя крупные силы врага.

 Утром 15 января 1943 года полки 309-й стрелковой дивизии сибиряков освободили населенные пункты колхоза "Красная заря". Затем с трех сторон ворвались в село Попасное, к вечеру того же дня полностью очистили от захватчиков Пухово, Ковалево, перерезали железную дорогу Лиски - Россошь. 16 января без особых осложнений освободили остальные хутора и села Ковалевского сельсовета.

В тот же день Советское информбюро передало сообщение "В последний час":

 "На днях наши войска, расположенные южнее Воронежа перешли в наступление против немецко-фашистских войск. Наступление началось на трех направлениях: из районов Селявное и Щучье на юго-запад, из района Кантемировки - на северо-запад и запад. Прорвав сильно укрепленную оборону противника в районе Селявное протяжением 45 километров, в районе Щучье протяжением 50 километров и в районе Кантемировки протяжением 60 километров, наши войска за три дня напряженных боев, преодолевая сопротивление противника, продвинулись вперед на 50 километров. Занято более 600 населенных пунктов».

 В результате успешно проведенной Острогожско-Россошанской операции сложились благоприятные условия для Воронежско-Касторненской операции, в ходе которой была освобождена от оккупантов остальная территория Воронежской области.

 Ратные подвиги советских воинов в боях за лискинскую землю никогда не будут забыты.

 Война еще продолжалась, но для жителей сел и хуторов Лискинского и Давыдовского районов уже начался период возрождения, который потребовал от них поистине фронтового мужества и героизма.