**МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОКОСТУ**

27 січня світова спільнота відзначає міжнародний день пам’яті жертвГолокосту.

Голокост означає переслідування і знищення (геноцид) євреїв нацистським режимом протягом 1933-1945 років. Він досяг неймовірного розмаху, оскільки Голокосту піддалися понад 6 млн. євреїв.

Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту був встановлений Генеральною Асамблеєю ООН 1 листопада 2005 року в резолюції 60/7. Ініціаторами виступили шість країн: Ізраїль, Україна, Канада, Австралія, США. Співавторами були ще 90 країн. Вперше День пам’яті жертв Голокосту провели 27 січня 2006 року. Дату 27 січня обрано саме тому, що у цей день війська 1-го Українського фронту звільнили найбільший нацистський табір смерті Освенцим в Польщі. За 1941-1943 роки тут було вбито 1,4 млн. чоловік, з яких 1,1 млн. були євреями.

В період окупації України фашистською Німеччиною нацисти знищили близько 900 тисяч євреїв. Символом Голокосту в Україні вважають Бабин Яр в Києві, де лише за 2 дні 1941 року (29-30 вересня) було розстріляно більше 30 тис. євреїв. За даними історика, провідного наукового співробітника Музею історії Києва, відповідального секретаря Громадського комітету для вшанування пам'яті жертв Бабиного Яру Віталія Нахмановича, за весь час німецької окупації у Бабиному Яру розстріляно 90–100 тисяч людей, з них приблизно 65–70 тисяч євреїв.

Подібні місця розстрілів єврейського населення знаходяться в Богданівці на Миколаївщині, Дробицький Яр у Харкові та інших містах України.

У місті Чернігові трагедію пов’язують з Березовим Гаєм, де було знищено близько 1,5 тис. євреїв.

Ніжинщина має власний Бабин Яр. У місті Ніжині у роки війни було знищено більше 500 євреїв та 270 людей інших національностей на території колишнього цегельного заводу. Загалом у Чернігівській області за різними підрахунками за період окупації було вбито від 2,7 до 6 тис. євреїв.

Одним із напрямків гітлерівського терору в роки війни щодо єврейського населення на окупованих територіях було створення гетто у великих містах, в тому числі і в Україні. Найбільшим гетто в Україні було у Львові (409 тис. чоловік - існувало з листопада 1941 року по червень 1943 року). Німці вважали гетто тимчасовим заходом контролю проживання євреїв, а потім поступово вони зі своїми поплічниками їх розстрілювали та депортували до таборів смерті.

Роль місцевого не єврейського населення на окупованих Німеччиною територій в процесі Голокосту була неоднозначною. Тисячі місцевих жителів служили у допоміжній поліції, створеної окупантами і брали участь в охороні гетто, конвоюванні євреїв до місця вбивства та в самих вбивствах. Певна кількість людей піддалася німецькій пропаганді, яка звинувачувала євреїв та комуністів в репресіях 1937-1941 років в СРСР. У той же час тисячі жителів – не єврейської національності рятували євреїв, ризикуючи власним життям, та названі згодом «Праведниками світу».

Так, лише в місті Чернігові 5 сімей увійшли до списку праведників України, створеного Єврейською Радою України та фондом «Пам’ять Бабиного Яру».

Сьогодні Україна посідає четверте місце за кількістю праведників після Польщі, Нідерландів і Франції. В Україні це почесне звання отримали 2619 людей станом на початок 2019 року. Саме вони є одним з моментів само- ідентифікації нашої нації як складової частини Європейського простору, впливовим чинником іміджу країни на міжнародній арені.

Про Голокост потрібно пам’ятати для того, щоб ми у своїй подальшій історії доклали всіх зусиль, аби не повторити чогось подібного. Світова спільнота засвідчує прагнення до боротьби з антисемітизмом, расизмом та всіма формами нетерпимості, що може призвести до ціленаправленного насилля стосовно окремої групи людей.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Юрій КУРАНДА, головний спеціаліст архівного відділу виконавчого комітету Ніжинської міської ради |