**ПРИЛОЖЕНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **I. Братские могилы** | | | |
| **1.** | **Памятник Освободителям Полоцка** | На площади Свободы.  1981 г. | Установлен на братской могиле, в которой похоронены 16 воинов, погибших в 1944 г. при освобождении Полоцка.  Содержание надписей:  Гвардии генерал-майор Бабахин Н.И. 1898-1944  Герой Советского Союза гвардии подполковник Сушков Ф.Т. 1906-1944  Герой Советского Союза младший лейтенант Халев В.Д. 1913-1944  Гвардии генерал-майор Краснов И.А. 1898-1944  Полковник Голубев М.С. 1913-1944  Полковник Наталашвили И.И. 1898-1944  Полковник Кессель А.А. 1899-1944  Гвардии полковник Литвинов В.И. 1899-1944  Гвардии майор Клименко И. 1909-1944  Майор Кутушев Г.В. 1915-1944  Майор Голушко П.П. 1919-1944  Лейтенант Шербина И.Ф. 1915-1944  Подполковник Коновалов С.Н. 1914-1944  Подполковник Чайко В.Г. 1910-1944  Подполковник Мараховский И.Ф. 1899-1944  Гвардии подполковник Шенягин А.А. 1915-1944 |
| **2.** | **Братская могила на Громовском кладбище**  **(№4251)** | Ул. Суворова, Громы.  1952 г. | Недалеко от СШ №12, на старом кладбище, находится братская могила советских воинов, где похоронены 516 защитников г. Полоцка, погибших в Великую Отечественную войну.  Первое перезахоронение на Громовское кладбище было осуществлено согласно решению Исполкома Полоцкого городского совета депутатов за № 1164 от 29 июля 1946 г. – воины 1972-го особого истребительного противотанкового артиллерийского полка, 45-й особой истребительной противотанковой артиллерийской бригады из братской могилы, которая находилась «в саду бывшего Дома Красной Армии»; воины 154-го, 156-го и 158-го гв. сп 51-й гв. сд, 59-го артиллерийского стрелкового батальона из братской могилы, которая находилась «в сквере возле церкви на правом берегу реки Зап. Двина»; курсанты особого учебного батальона 51-й гвардейской стрелковой дивизии, которые были «похоронены в районе 2-го моста на правом берегу Зап. Двины».  В данное братское захоронение в последующем были перенесены останки воинов, первоначально погребённых на территории городской больницы, Софийского Собора и Верхнего замка. Захоронение осуществляли ВГ № 413 (время дислокации в г. Полоцке – с 1 октября 1944 г., затем стал стационарным военным госпиталем в г. Полоцк) и ЭГ № 1969 (время дислокации – с 10 июля по 21 октября 1944 г.) и № 3443 (время дислокации – с 1 сентября по 15 октября 1944 г., согласно книге погребений – первой захоронение относится к 23 августа 1944 г.).  Похоронными командами ВГ № 431 на Верхнем замке было организовано захоронение, по предварительным подсчётам, 134-х человек в 26 могилах, каждая из которых заполнялась, в зависимости от звания (как правило, высших чинов хоронили в отдельной могиле) и от количество умерших за определённый период времени (как правило, это 1 – 2 недели), от 1 до 14 человек. Самые крупные из них №№ 9 – 13 (февраль – март 1945 г.) – от 10 до 14 человек.  На данном участке – «Софийский собор» – осуществляли захоронения также похоронные команды ЭГ № 1969. В данном случае мы имеем документальное подтверждение из общего числа 13 могил только по №№ 2 – 4, 6 – 13. По остальным №№ 1 и 5 данных нет: либо не все документы имеются в открытом доступе в ОБД «Мемориал», либо документы были утрачены со временем по каким-либо причинам. Других доказательств на данный момент не имеется. Захоронения по времени производились с августа по сентябрь 1944 г. Все могилы были либо одиночными, либо двойными. Общее количество по подсчетам имеющихся сведений предположительно 15 человек.  Возле «городской больницы» (по архивным документам – территория «Софийской горки») также работали похоронные команды ЭГ № 3443. По хронологическим рамкам данное захоронение действовало с 23 августа по 16 октября 1944 г. Общее количество братских могил – 27, в каждой из них захоронено от 1 до 3 человек. Самой многочисленной являлась могила № 1 – 6 человек. Всего по нашим предварительным подсчётам – 53 человека.  Следует отметить, что ещё в мае, затем в июне, 1947 г. городские власти ставили вопрос о подготовке проекта памятника на месте братских могил на территории «Софийской горки» и сметы на его строительство, соответственно перезахоронение не планировалось. Ответственными за это были назначены главный архитектор города тов. Глазунов и госархстройконтроль в лице тов. Стержанова. До этого неоднократно поднимался вопрос о ненадлежащем состоянии могил солдат около Софийского Собора – надмогильные холмики практически сравнялись с землёй, надписи не читаемы, дорожки между могилами не очищены от мусора и т.д. В итоге проблема была решена следующим образом – Исполком Городского Совета депутатов трудящихся и Горком КП(б)Б 29 июня 1950 г. постановили поручить созданной для этого комиссии «в период с 30 июня по 4 июля 1950 г. организовать перезахоронение останков тел погибших воинов с воинского кладбища, расположенного на «Софийской горке», на кладбище расположенное в районе станции Громы», на новом месте «к 1 августа 1950 г. построить фундаментальный памятник». Что и было выполнено.  Таким образом, в 1950 г. на Громовское кладбище были перенесены останки умерших от ран и полученных на фронте болезней солдат Красной Армии с территории «Софийской горки», где в разное время с 1944 по 1946 гг. осуществляли захоронения ЭГ №№ 1969, 3443 и ВГ № 431, общим количеством предположительно 202 человека. Актов перезахоронения не сохранилось, подсчёты произведены по документам ОБД «Мемориал», а именно по книгам погребения и именным спискам. Следует сразу же оговориться, что эта цифра не окончательная и требует дальнейшего исследования.  20 июля 1958 г. произошло ещё одно перезахоронение 2 офицеров и 2 солдат из одиночных могил на территории авторемонтного завода (ул. Ленинградская, 101 – авт.), а также воин из одиночной могилы около дома № 29 по ул. Нижне-Набережная (теперь ул. Зинаиды Туснолобовой-Марченко).  Каждая братская могила является важным свидетельством войны, потому как они отражают не только масштабность потерь, но и вклад больших человеческих ресурсов в борьбу против нацистов.  Существование таких памятников постоянно напоминает людям о том, что Великая Отечественная война – это совместная, упорная борьба, которая затронула судьбы людей со всех уголков СССР.  В конкретной братской могиле похоронены белорусы, украинцы, русские, литовцы, азербайджанцы, узбеки, а также представители народов других социалистических республик. |
| **3.** | **Братская могила на Фатыновском кладбище**  **(№4252)** | Ул. Дзержинского.  1951 г. – поставлен обелиск по проекту архитектора Н.П.Глазунова, реконструирован в 1956г. | Первичное захоронение воинов 71-й гв. сд, 51-й гв. сд и танкистов 47-го отд. огнеметного танкового полка и 119 отд. инженерно-танкового полка, погибших при освобождении г. Полоцка с 1 по 4 июля 1944 года, а также солдат, умерших от полученных на фронте ран в госпиталях № 1319 и № 733 Похоронено 125 воинов. Согласно Постановлению исполкома Полоцкого горсовета депутатов трудящихся и Полоцкого горкома КП(б)Б от 14 апреля 1949 г. «О мероприятиях по благоустройству могил погибших воинов Советской Армии и партизан, похороненных на территории г. Полоцка» была создана комиссия в составе пяти человек, которой предписывалось «в период с 15 по 25 апреля (1949 г. – авт.) произвести перенесение могил, расположенных на братских кладбищах по Ветринскому шоссе и по ул. Дзержинского на Фатыновское кладбище (№ 4252) с последующим оформлением актами и составлением именных списков захороненных».  В этом же году был установлен на месте перезахоронения обелиск из оштукатуренного бетона высотой 4 м, в плане 2×3 м, обнесён металлической оградой. В дальнейшем также были перенесены останки первоначально захороненные по ул. Селянской Ветринского шоссе (место дислокации эвакогоспиталя № 1319), в Южном переулке (место дислокации хирургического полевого подвижного госпиталя (ХППГ) № 733), 800 м. южнее г. Полоцка (погибшие 2 июля 1944 г. воины 213 гв.сп 71 гв.сд), на южной окраине города (как правило солдаты 51 гв. сд, погибшие 1 – 3 июля 1944 г., а также танкисты 47-го отдельного огнемётного танкового полка), с юго-восточной окраины г. Полоцка (воины 154 гв. сп 51 гв. сд., погибшие 2 – 4 июля 1944 г.), с южной окраины д. Бельчица (танкисты 119 отдельного инженерно-танкового полка), а также индивидуальные могилы, в основном умерших от ран на протяжении июля 1944 г., и первоначально располагавшиеся в разных местах возле ж/д моста и по левому берегу р. Западная Двина.  На данный момент на Фатыновском кладбище увековечено, согласно паспорту воинского захоронения № 4252, 123 человека, из них известно 122, неизвестно – 1. На табличке по факту нанесено 116 фамилий; по спискам книги «Память» – 126 человек. Такой разброс в цифрах связан с появлением «двойников», с повтором искажённых и правильно написанных фамилий в надписях.  В итоге анализа информации с привлечением широкого круга источников (от данных ОБД «Мемориал», актов перезахоронений до личных обращений граждан) нами было установлено на данный момент максимально точное количество захороненных – 109 человек. При этом выявлено 31 «двойник» (кроме данной братской могилы числились и в № 4290 (д. Экимань Полоцкого р-на), и в № 4253 (Красное кладбище)), 9 фамилий внесено впервые (вероятно, при первичном захоронении надписи имелись).  Память о павших воинах чтили еще со времен Петра I: после Полтавской битвы по его приказу были сооружены две братские могилы, где были похоронены воины русской армии, которые не боялись отдать жизнь за свою Родину. Такая традиция сохранилась и до сегодня.  Великая Отечественная война до сих пор остается одной из самых великих трагедий советского народа. Задача нашего поколения чтить и не забывать подвиг солдат Красной Армии и всего населения СССР.  «Никто не забыт, ничто не забыто» - это то, что мы должны запомнить навсегда, чтобы не повторились ужасные события Второй мировой войны. |
| **4.** | **Братская могила на Красном кладбище**  **(№4253)** | Ул. Гагарина  1984 г. – построена стэла по проекту архитектора А.Ф.Седюка | Согласно паспорту воинского захоронения, в братской могиле на Красном кладбище числится 209 воинов, из них 49 – известных, 160 – неизвестных. При анализе документационной базы данная цифра не подтверждается. С одной стороны, работа со списками по братской могиле на Красном кладбище была облегчена тем, что в документах по первичному месту захоронения изначально было указано «Красное кладбище», № могилы и т.д., с другой, не понятно – откуда появилась цифра в 160 неизвестных фамилий? На Красном кладбище осуществляли захоронение санитарно-эвакуационные госпитали (СЭГ) № 1822 (11 сентября – 19 октября 1944 г.), № 2749 (15 августа – 15 сентября 1944 г.), сменяя друг друга и находившиеся в подчинении фронтового эвакуационного пункта (ФЭП) № 165. Выявлено по учётным Книгам умерших и Книгам погребений выше указанных СЭГ – 42 человека. Кроме того, здесь же имеются два единичных захоронения, производившиеся ХППГ № 4380, которые ранее нигде не числились. В результате мы имеет цифру в 44 фамилии, из них 27 «двойников» (дублируются с Фатыновским захоронением). Приблизительно это количество подтверждается и архивными материалами ЗГА в г. Полоцке. Следует отметить, что перезахоронений из других мест не осуществлялось. Вопрос остаётся открытым!  С каждым годом всё меньше и меньше становится ветеранов Великой Отечественной войны, которые ценой своих жизней отстояли свободу нашей Родины.  Государство удостоило их высшим званиям и наградам, в честь них возводятся памятники, их именами называют улицы и школы, устраиваются международные мероприятия, чтобы выразить им свою благодарность.  Одним из таких памятников является братская могила Красное кладбище в городе Полоцке. В конкретной могиле увековечены останки более 40 советских военнослужащих, среди них белорусы, украинцы, русские, башкиры, казахи, а также представители народов других социалистических республик.  Страшные события не оставили безучастными ни одну советскую семью, на фронт уходили сыновья, братья, отцы и деды. Многим из них не суждено было вернуться, многие были ранены и покалечены, но даже те, кто вернулись живыми и здоровыми навсегда сохранили в памяти кровь своих однополчан. |
| **5.** | **Братская могила на Ксаверьевском кладбище**  **(№4254)** | Ул. Азина  1966 г. – был поставлен обелиск по проекту архитектора Н.П.Глазунова | Самым немногочисленным воинским захоронением является братская могила № 4254 на Ксаверьевском кладбище, по данным паспорта воинского захоронения – всего 15 человек, из них 11 – известных и 4 – неизвестных. В данном случае на его территории осуществлялось непосредственно первичное захоронение воинов, умерших от полученных ранений в ЭГ № 1105, располагавшемся в г. Полоцке на протяжении с 11 июля по 1 ноября 1944 г. Захоронение представляет собой общую могилу на 8 человек. Кроме того, сюда же были перезахоронены еще 3 человека, в первичном месте захоронения которых указан г. Полоцк. В итоге имеем общее количество захороненных 11 человек. |
| **II. Обелиски и памятный знак в честь 1-го Прибалтийского фронта** | | | |
| **6.** | **Обелиски в честь войск 1-го Прибалтийского фронта** | Установлен на стыке улиц П.Бровки и Т.Мариненко, возле трассы М3 Полоцк-Минск.  Установлен в 1966 г., перенесен на новое место в 1989г., реконструирован в 2015 г.  В 1964 г. в честь войск 1-го Прибалтийского фронта, освободивших город, поставлен памятник-скульптура воина и стела по улице Гагарина  Памятный знак на месте кровопролитных боев за освобождение Полоцка (кольцо на Боровуху-3) | Обелиск построен в честь 1-го Прибалтийского фронта, который 2-4 июня 1944 г. участвовал в освобождении Полоцка от немецко-фашистских захватчиков.  Полоцкая наступательная операция проводилась войсками 1-го Прибалтийского фронта после успешного завершения Витебско-Оршанской наступательной операции.  Целью Полоцкой операции был разгром группировки немецких войск и освобождение Полоцка. Предусматривалось ударом по сходящимся направлениям окружить и разгромить полоцкую группировку гитлеровцев.  Советским войскам противостояли соединения 16-й армии группы армий «Север» (генерал-полковник Г. Линдеман) и часть сил немецкой 3-й танковой армии группы армий «Центр». В районе Полоцка находилось шесть немецких дивизий. Была создана оборонительная полоса «Тигр». Озерно-болотистая местность вокруг Полоцка создавала труднопреодолимый оборонительный район. В городе был создан рубеж круговой обороны.  Главные удары советской армии наносили войска правого фланга фронта (6-я гвардейская армия) в направлении на Полоцк и левого фланга (4-я Ударная армия) в направлении на Котляны—Полоцк.  29 июня 1944 года соединения 4-й Ударной и 6-й гвардейской армий развернули наступление на Полоцк, охватывая фланги Полоцка. 30 июня была поставлена задача освободить Полоцк к концу 1 июля. К утру следующего дня соединения 6-й гвардейской армии вышли к окраинам Полоцка, а соединения 43-й армии и части 1-го танкового корпуса перерезали железную дорогу Полоцк-Молодечно и вышли на рубеж Германовичи-Докшицы. 1-й танковый корпус 29 июня освободил Ушачи, вырвался на оперативный простор и сокрушительными ударами с тыла способствовал успешному наступлению с фронта соединений 6-й гвардейской и 43-й общевойсковой армий.  Упорные бои за Полоцк продолжались 4 дня. К утру 4 июля город был очищен от противника. В результате Полоцкой операции войска 1-го Прибалтийского фронта овладели Полоцким узлом обороны, уничтожили 6 немецких дивизий, продвинулись за 6 суток на 120-130 км и вышли на рубеж Опса-Козьяны-озеро Нарочь.  Приказом ВГК 31 соединений и военных частей, которые штурмовали город и отличились при его освобождении, были удостоены почетного наименования «Полоцких». За освобождение Полоцка более 30 советских воинов получили звание Героя Советского Союза. |
| **III. Памятники, посвященные жертвам Полоцкого гетто** | | | |
| **7.** | **Памятник жертвам фашизма** | На пересечении улиц Ефросинии Полоцкой и Космонавтов.  1965 г. | В 1939 году, согласно переписи населения, в Полоцке проживало 6 464 еврея, составлявших 21,85 % от общей численности жителей. Численность еврейского населения накануне Великой Отечественной войны не установлена. Вторжение войск Германии на территорию СССР побудило часть евреев эвакуироваться на восток страны, а некоторое количество мужчин призвали в Красную армию.  В ходе сражения за Полоцк, начиная с 3 июля 1941 года, город бомбила немецкая авиация, поэтому многие горожане разъехались по окрестным деревням. Части 3 танковой группы Гота совместно с силами 51-го моторизованного корпуса и 16-ой армии вермахта заняли Полоцк 16 июля 1941 года. Оккупация продлилась 3 года — до 4 июля 1944 года.  Вначале город находился в так называемой зоне боевых действий, но уже к концу июля 1941 года отошел в административное подчинение к штабу тыла группы армий «Центр». Власть в городе принадлежала местной комендатуре (Ortskommandantur 1/262) и полевой комендатуре (Feldskommandantur 815), при главенстве последней. Полевая комендатура в июле 1942 года была перемещена в Витебск. Территория Полоцка находилась в зоне действия 201-ой охранной дивизии.  С первых же дней оккупации немцы организовали регистрацию населения, целью которой совершенно не являлись статистические данные. Нацистам требовалась полная информация о еврейском населении Полоцка для составления расстрельных списков. Евреев делили на категории. К первой причислялись люди, подлежавшие немедленной ликвидации — способные организовать сопротивление или активно участвовать в антифашистской борьбе (бывшие руководители предприятий, идеологические работники, интеллигенция, молодые и сильные мужчины).  В Полоцке элиту еврейского и белорусского населения уничтожали вместе: «…Расследованием установлено, что немцы арестовали, замучили и убили в г. Полоцке свыше 200 человек научных работников и советских деятелей». Количество казненных евреев неизвестно, кроме двух учительниц — Тимоховой Гени Исааковны и Зингер Софии Наумовны.  Оккупанты, пользуясь полным беззаконием, ввели целый ряд ограничений для евреев. Всех, кроме стариков и детей, принуждали к тяжелому физическому труду (уборка улиц, заготовка дров). Евреев под страхом смерти обязали носить на одежде шестиконечные нашивки жёлтого цвета и соблюдать комендантский час.  Вторую категорию — основную массу еврейского населения — планировалось сконцентрировать в изолированном районе. Концентрация еврейского население в обособленном месте упрощала задачу дальнейшего уничтожения. Евреев Полоцка в начале августа 1941 года загнали в два гетто — одно находилось в центре города, другое — на окраине.  Первое гетто, охватывавшее 11 кварталов города в районе улиц Войкова, Гоголевской, Интернациональной, Коммунистической, Пролетарской, Сакко и Ванцетти, Свердлова и Республиканской, было «закрытого типа» — огорожено колючей проволокой и охранялось белорусскими полицаями. На территории гетто располагались здания амбулатории, банно-прачечного комбината, электростанции, школы № 12, синагоги, почты и др. Со стороны улицы Гоголевской имелась надпись «Гетто», а в нескольких местах предупреждения о том, что вход неевреям запрещен (нем. «Eintritt nicht juden verboten»).  Первые же дни существования гетто отмечены грабежами нацистов, силой отбиравших драгоценности, золото, серебро и жестоко избивавших при этом свои жертвы.  Дата появления юденрата в Полоцке не установлена, известно только, что он существовал. Руководителем юденрата был Абрам Шерман, бывший столяр, назначенный немцами «старостой». Обязанности заместителя старосты выполнял Апкин, работавший до войны в мастерской по ремонту велосипедов.  Примерно через месяц после появления гетто, то есть 15 сентября 1941 года, его передислоцировали на окраину Полоцка к деревне Лозовка, недалеко от военного городка Боровуха[9]. Сюда же согнали около 2 000 евреев из населенных пунктов Белое, Боровуха, Дретунь, Юровичи.  Узников разместили в бараках кирпичного завода, хотя немалая часть евреев находилась под открытым небом, но строения в гетто не отапливались. Территория гетто была огорожена забором и охранялась белорусскими полицейскими. Данное гетто, как и первое, было «закрытого типа». В акте ЧГК от 7 мая 1945 года говорится о появлении гетто на кирпичном заводе в августе 1941 года, но информацию о нём до сентября 1941 года обнаружить не удалось. Количество узников гетто составляло около 8 000 человек. Здесь продолжались грабежи, с людей срывали кольца и часы, женщин в поисках драгоценностей раздевали догола.  В гетто на кирпичном заводе узникам выдавали в сутки по 100 граммов хлеба, но воды люди не получали, в результате чего ежедневно умирали десятки заключенных. Из-за отсутствия санитарных условий в гетто распространилась эпидемия. Евреев принуждали к тяжелому физическому труду.  В августе 1941 года на полигоне, расположенном на расстоянии одного километра северо-восточнее Спасского монастыря, состоялась массовая казнь евреев. Перед расстрелом палачи заставили евреев вырыть ямы, после чего принуждали раздеваться и убивали. Детей закапывали живыми. Количество погибших до сих пор неизвестно.  Относительно ликвидации полоцкого гетто нет полной ясности. В материалах «Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию фактов злодеяний и зверств, совершенных немецко-фашистскими захватчиками и их сообщниками в период временной оккупации в Полоцке от 7 мая 1945 года» называются две даты: 21 ноября 1941 года и 11 декабря 1941 года.  Расстреливали полоцких евреев в районе Боровухи-2, где 21 ноября 1941 года были убиты 2 300 евреев. Колонну узников конвоировали к месту казни немецкие солдаты и белорусские полицейские. Айнзатцкоманда-9 — исполнитель всех массовых убийств полоцких евреев. До 20 октября 1941 года этим карательным подразделением командовал Фильберт, после него до февраля 1942 года Шефер, и до января 1943 года — Букхардт. Известны имена нескольких коллаборационистов, участвовавших в уничтожении евреев — Правило Василий, Огурецкий Николай, Любельский Сергей, Авласенко, Лабецкий, Шеститко. Евреев убивали в нескольких ямах, на краю каждой из которых стояли по 5 исполнителей казни с винтовками. Людей раздевали до нижнего белья, после чего расстреливали, а детей бросали в ямы живыми.  Избежали смерти специалисты, отнесенные к «третьей категории» еврейского населения. Оккупанты испытывали нужду в бесплатном и квалифицированном еврейском труде, и на некоторое время сохраняли жизнь ремесленникам и их семьям. Специалистов, до последнего дня находившихся в гетто на кирпичном заводе, расстреляли 3 февраля 1942 года — в тот день погибло 615 евреев.  Примерное число погибших евреев Полоцка составляет 7000 — 8000.  С целью сокрытия следов преступлений и выполняя приказ Генриха Гиммлера, оккупанты в 1943 году вскрывали могилы и сжигали тела полоцких евреев. Эти варварские действия проводили подразделения специально созданной для этого зондеркоманды-1005.  Количество спасшихся евреев Полоцка не установлено, известны лишь единичные случаи. В Быховщинском детском доме, располагавшемся вблизи Полоцка, укрывались весь период оккупации Беленький Мендель, Меламед Нина, Роза и Янкель, Надель Гера. Их спаситель Михайлова Зоя награждена в 1996 году медалью «Праведник народов мира». |
| **Памятный знак** | На кольце по дороге в Боровуху-3  1995 г.  2001 г. –  отреставрирован, сооружена лестница, ведущая к братской могиле  2016 г. |
| **Памятник жертвам гетто** | На пересечении дорог, ведущих на Дретунь с новой трассы на г.Витебск (104 км) |
| **IV. Памятники и бюсты, увековечившие имена людей, совершивших подвиг и проявивших беспримерную доблесть и отвагу** | | | |
| **8.** | **Памятники Зинаиде Туснолобовой-Марченко** | Ул. 23-х гвардейцев.  1987 г.  Бюст на могиле на Красном кладбище (ул. Гагарина) | З. Туснолобова-Марченко родилась 23 ноября 1920 года на хуторе Шевцово Полоцкого уезда Витебской губернии (ныне Россонского района Витебской области Белоруссии) в крестьянской семье Морозовых. В 1930-е годы отец, опасаясь репрессий, выехал в Сибирь и поменял фамилию.  Образование у Зинаиды неполное среднее. Работала в Ленинске-Кузнецком Кемеровской области лаборантом-химиком треста «Ленинскуголь».  В 1941 году Зинаида поступила на курсы медсестер, и уже весной 1942 года была направлена в действующую армию. Она стала санинструктором в 303-й стрелковой дивизии, державшей оборону на Воронежском фронте. Хрупкая девушка вытаскивала на себе раненых, не обращая внимания на опасность.  В первом же бою санинструктор Туснолобова спасла жизнь сорока воинам и получила первую боевую награду — ‘Красную Звезду’.  Всего же фронтовой стаж Зинаиды составил менее года, и за это время она спасла жизни 123 раненым советским воинам. В конце зимы 1943 года на Воронежском фронте началась подготовка боевой операции на Курской дуге. Седьмая рота 849 стрелкового полка, в которой числилась санинструктор Туснолобова, третьи сутки вела тяжелые бои у станции Горшечное, отбивая атаки окруженных немцев. Вдруг Зинаида услышала, что ранен командир. Под пулями и снарядами девушка поспешила на помощь раненому, однако Михаилу Тимошенко помощь была уже не нужна. Сама же Зинаида внезапно ощутила сильную слабость и поняла, что тяжело ранена в бедро, после чего потеряла сознание. Он очнулась от тяжелых ударов: один из пошедших в контратаку немцев заметил, что девушка еще жива, и попытался добить ее прикладом.  В бессознательном состоянии Зина провела сутки. За это время она вмерзла в перемешанный с кровью и гарью снег, и обнаружившим ее разведчикам пришлось потратить немало времени на освобождение санинструктора из ледяного плена. Зинаиду доставили в госпиталь.  Военные врачи спасли ей жизнь, однако обмороженные конечности сохранить не удалось. Всего двадцатитрехлетняя женщина перенесла восемь сложнейших операций, по нескольку дней держалась только на обезболивающих препаратах, однако ни разу соседи по палате не слышали от нее жалоб.  Кроме физических страданий, Зину мучили еще и душевные терзания: как сообщить обо всем, что случилось с ней, горячо любимому Иосифу? Наконец она собралась с духом и продиктовала дежурной медсестре письмо. Очень коротко и сдержанно Зинаида написала, что у нее больше нет рук и ног, и что она не хочет становиться обузой для мужа. В ожидании ответа девушка не стала углубляться в переживания. Она подбадривала других раненых, которые не могли смириться со своей инвалидностью, а однажды даже выступила в цехе завода ‘Уралмаш’. Речь Зинаиды, в которой она сожалела, что больше ничем не может приблизить победу над врагом и просила рабочих сделать вместо нее хоть по одной заклепке, произвела неизгладимое впечатление на всех присутствующих. Работники «Уралмаша» собрали пять сверхплановых танков и написали на их броне: «За Зину Туснолобову!»  Наконец-то пришло долгожданное письмо от Иосифа Марченко. Зина открыла его зубами и с волнением прочла: «Милая моя малышка! Родная моя страдалица! Никакие несчастья и беды не смогут нас разлучить. Нет такого горя, нет таких мук, какие бы вынудили забыть тебя, моя любимая. И в радости, и в горе — мы всегда будем вместе. Я — твой прежний, твой Иосиф. Вот только бы дождаться победы, только бы вернуться домой, до тебя, моя любимая, и заживем мы счастливо… Писать больше некогда. Скоро пойдем в атаку. Ничего плохого не думай. С нетерпением жду ответ. Целую бесконечно. Крепко люблю тебя, твой Иосиф». Письмо придало девушке новые силы. Она научилась писать с помощью резиновой манжетки, надетой на ампутированную выше локтя правую руку, и согласилась на сложную операцию, при которой ей разделили кости предплечья левой руки и пересадили туда мышцы. Со временем Зина смогла обслуживать сама себя и надеялась, что сможет передвигаться самостоятельно.  13 мая 1944 года Зина написала воинам 1-го Прибалтийского фронта письмо, которое было напечатано во фронтовой газете «Вперед на врага»:  «Отомстите за меня! Отомстите за мой родной Полоцк!  Пусть это письмо дойдет до сердца каждого из вас. Это пишет человек, которого фашисты лишили всего: счастья, здоровья, молодости. Мне 23 года. Уже 15 месяцев я лежу, прикованная к госпитальной койке. У меня теперь нет ни рук, ни ног. Это сделали фашисты.  Я была лаборанткой-химиком. Когда грянула война, вместе с другими комсомольцами добровольно ушла на фронт. Здесь я участвовала в боях, выносила раненых. За вынос 40 воинов вместе с их оружием правительство наградило меня орденом Красной Звезды. Всего я вынесла с поля боя 123 раненых бойца и командира.  В последнем бою, когда я бросилась на помощь раненому командиру взвода, ранило и меня, перебило обе ноги. Фашисты шли в контратаку. Меня некому было подобрать. Я притворилась мёртвой. Ко мне подошёл фашист. Он ударил меня ногой в живот, затем стал бить прикладом по голове, по лицу…  И вот я инвалид. Недавно я научилась писать. Это письмо я пишу обрубком правой руки, которая отрезана выше локтя. Мне сделали протезы, и, может быть, я научусь ходить. Если бы я хотя бы еще один раз могла взять в руки автомат, чтобы расквитаться с фашистами за кровь. За муки, за мою исковерканную жизнь!  Русские люди! Солдаты! Я была вашим товарищем, шла с вами в одном ряду. Теперь я не могу больше сражаться. И я прошу вас: отомстите! Вспомните и не щадите проклятых фашистов. Истребляйте их как бешеных псов. Отомстите им за меня, за сотни тысяч русских невольниц, угнанных в немецкое рабство. И пусть каждая девичья горючая слеза, как капля расплавленного свинца, испепелит ещё одного немца.  Друзья мои! Когда я лежала в госпитале в Свердловске, комсомольцы одного уральского завода, принявшие шефство надо мной, построили в неурочное время пять танков и назвали их моим именем. Сознание того, что эти танки сейчас бьют фашистов, даёт огромное облегчение моим мукам…  Мне очень тяжело. В двадцать три года оказаться в таком положении, в каком оказалась я… Эх! Не сделано и десятой доли того, о чем мечтала, к чему стремилась… Но я не падаю духом. Я верю в себя, верю в свои силы, верю в вас, мои дорогие! Я верю, в то, что Родина не оставит меня. Я живу надеждой, что горе мое не останется неотомщённым, что немцы дорого заплатят за мои муки, за страдания моих близких. И я прошу вас, родные: когда пойдете на штурм, вспомните обо мне! Вспомните — и пусть каждый из вас убьёт хотя бы по одному фашисту! Зина Туснолобова, гвардии старшина медицинской службы. Москва, 71, 2-й Донской проезд, д. 4-а, Институт протезирования, палата 52».  Имя Зины Туснолобовой писали на стволах орудий, минометов, самолетах, танках, бомбах. Она, не имея рук и ног, била фашистов до самого конца войны.  После войны Зинаида и Иосиф, также получивший ранение и ходивший с тех пор с тростью, вернулись в Ленинск-Кузнецкий и зарегистрировали свой брак. У них родилось двое погодков- сыновей, Слава и Толя, однако малышей унесло инфекционное заболевание. Семья решила переехать в родной для Зины Полоцк. Иосиф стал работать в артели ‘Пищевик’, а Зина – диктором на городском радио. Она занималась общественной и партийной работой, справлялась со всем домашним хозяйством и даже штопала чулки. В 1951 году в семье родился сын Владимир, а в 1959 году – дочка Нина.  В послевоенное время Зинаида Михайловна вела большую информационно-патриотическую работу со всеми, кто к ней обращался (школы, воинские части, предприятия). Принимала дома делегации со всего СССР, а также иностранные. Во время летних каникул со всех уголков страны на встречу с ней приезжали группы школьников и студентов. |
| **9.** | **Памятник Татьяне Мариненко** | Бюсты установлены по ул. Евфросинии Полоцкой, возле здания педагогического колледжа; по ул. Мариненко  на территории СШ №8.  1970 г. | В 1939 году Татьяна Мариненко окончила Полоцкое педагогическое училище. Работала учительницей в средней школе в деревне Зелёнка Полоцкого района.  В годы Великой Отечественной войны регулярно обеспечивала партизан сведениями о расположении вражеских гарнизонов, передвижении воинских частей противника. В конце июля 1942 года фашисты по доносу предателя арестовали Татьяну Мариненко вместе с её 14-летним братом Лавреном и 28 односельчанами, которые после допросов были расстреляны. Трое суток фашисты пытали и 2 августа 1942 года расстреляли партизанку вместе с братом.  Похоронена в деревне Жарцы Полоцкого района. |
| **10.** | **Памятник А.К.Горовцу** | Ул. Евфросинии Полоцкой, перед зданием «Полоцкого государственного лесного колледжа».  1973 г. | 6 июля 1943 года, на второй день Курской битвы, Александр Горовец находился в составе группы Ла-5, вылетевшей на патрулирование в районе Владимировка — Кочетовка — Зоринские Дворы — Ольховатка во главе с командиром 88-го гвардейского истребительного авиаполка. Советские истребители столкнулись с большой группой (по разным данным, 20 или до 50) немецких пикирующих бомбардировщиков Ju-87. В произошедшем воздушном бою (и, возможно, в других столкновениях с самолётами противника в ходе этого вылета) советские лётчики одержали девять воздушных побед, в том числе пять над Ju-87, три над Bf-109 и одну над Hs-126. Свои потери – один самолёт, не вернувшийся на базу. Это был самолёт лейтенанта Горовца.  Согласно официальной версии, Горовец оторвался от группы и вёл бой в одиночестве (предположительно из-за отказа радиостанции на его самолёте). В ходе этого боя он сбил девять Ju-87, в том числе один тараном, и сам был сбит четвёркой немецких истребителей при возвращении на базу. Как отмечают авторы книги «Авиация в битве над Орловско-Курской дугой» (Москва, 2004), эта версия основана на свидетельстве наземных подразделений, наблюдавших бой одинокого советского самолёта с группой немецких и затем обнаруживших обломки девяти немецких самолётов на ограниченном участке земли, из-за чего и возникла версия, что все они сбиты Горовцом. Отмечается, что за 6 июля лётчики одной только 8-й гвардейской истребительной авиадивизии, в которой служил Горовец, заявили об уничтожении 16—18 Ju-87 (без учёта 9 побед, впоследствии записанных Горовцу), в то время как по немецким данным действовавший в этом районе 4-й воздушный флот за день потерял 10 Ju-87 сбитыми и повреждёнными. Показания пленных немецких лётчиков также не подтверждают официальную версию подвига. С учётом этих обстоятельств авторы книги высказывают сомнение в том, сколько самолётов Горовец сбил на самом деле.  Александр Горовец является единственным советским лётчиком, одержавшим столько воздушных побед в одном бою.  Похоронен на хуторе Зоринские Дворы (Ивнянский район, Белгородская область). |
| **11.** | **Памятник И.К. Айтыкову** | Был установлен возле здания мясокомбината, ул. Суворова, 1 в 1969 г., затем перенесен на Красное кладбище к братской могиле | Айтыков Изгутты Курманбаевич родился 20 января 1922 года в селе Солдатское (не существует с середины 20-х годов), ныне на территории Уланского района Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан в семье кузнеца. Казах. В середине 1920-х годов с родителями переехал в соседнее село Таргын. Здесь прошли его детские и юношеские годы. Здесь он закончил семь классов, начал работать на руднике Колбаолово.  С началом Великой Отечественной войны неоднократно писал заявления в Уланский райвоенкомат, но всякий раз получал отказ. Лишь в январе 1942 года, после письма на имя Верховного Главнокомандующего, Айтыкова призывают в Красную армию.  В действующую часть прибыл в мае 1942 года. Сражался у стен Сталинграда, освобождал земли Калининской, Курской, Белгородской областей, дошел до берегов Западной Двины. Бесстрашный разведчик Айтыков не раз бывал в тылу врага. Он лично уничтожил 50 гитлеровцев и доставил в часть 22 «языка». За отличное выполнение боевых заданий командования командир разведывательного отделения сержант Айтыков был награждён тремя боевыми орденами.  Особо отличился в летних боях 1944 года при освобождении Белоруссии. 22 июня 1944 года в бою за деревню Плиговка (Шумилинского района Витебской области) гвардии старшина Айтыков в числе первых ворвался во вражескую траншею, забросал гранатами три дзота и блиндажи, подбил тягач и пушку противника. При овладении деревней Першино и железнодорожной станцией Ловша он уничтожил два станковых пулемета и около сорока вражеских солдат и офицеров. 3 июля во главе взвода ворвался в город Полоцк Витебской области, отражал контратаки врага до освобождения города.  Через некоторое время комсорг вновь отличился при форсировании реки Западная Двина. Комсорг батальона с небольшой группой бойцов под градом пуль и разрывами мин перебрался на противоположный берег и открыл ураганный огонь, заставив гитлеровцев отступить. Этим воспользовались подразделения полка, форсировали реку. Об этом подвиге написала «Комсомольская правда» 3 сентября 1944 года в статье «Здесь сражался комсорг».  Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм гвардии старшине Изгутты Айтыкову присвоено звание Героя Советского Союза.  Но герой не успел получить высокую награду. В день когда был подписан Указ, 22 июля 1944 года, он был тяжело ранен в бою на территории Зарайского района Литвы и 25 июля скончался в госпитале. Похоронен в Полоцке. |
| **12.** | **Памятник 23-м воинам-гвардейцам** | ул. Нижне-Покровская, 41.  1989 г. Скульптор  А. И. Пеньков | На мемориальной доске перечислены имена воинов-гвардейцев.  Воздвигнут рядом с тем местом, где ранее размещался деревянный мост через Западную Двину, который 3 июля 1944 г. оборонялся прорвавшимся взводом под командованием лейтенанта А. Григорьева. Из 23-х гвардейцев, удерживавших мост и небольшой плацдарм на правобережье до подхода основных сил, погибло 22 бойца.  3 июля 1944 года к берегу Двины вышли воины 158-го гвардейского стрелкового полка 51-й гвардейской стрелковой дивизии. Почувствовав угрозу прорыва наших частей с юга в центр города, гитлеровцы 3 июля взорвали железнодорожный и автомобильный мосты. Из трех мостов уцелел только один. До последней минуты враги сохраняли мост в западной части города, планируя использовать его для отвода остатков подразделений в центральную часть Полоцка, которую надеялись удержать. Это был неширокий деревянный мост, который надежно охранялся. Он был заминирован, и гитлеровцы рассчитывали взорвать его лишь в самом крайнем случае.  Непростая задача предотвратить взрыв моста была поставлена перед сержантом Дмитрием Фалиным. С небольшой группой бойцов вплавь он переправился на правый берег. Им удалось не допустить взрыва, однако под ожесточенным огнем противника смельчакам пришлось отступить. Наше командование решило внезапной атакой захватить мост и использовать его для переправы войск в центральную часть города. Выполнение этой задачи командир 158-го полка 51-й гвардейской стрелковой дивизии поручил гвардии лейтенанту А.М.Григорьеву.  Для выполнения приказа Григорьев отобрал 22 бойца и повел их в бой. Им удалось штурмом взять мост и закрепиться на небольшом клочке земли на правом берегу Двины. Немцы предприняли четырнадцать попыток расправиться с гвардейцами, однако, встретив отчаянное сопротивление и потерпев неудачу, подтянули к месту боя огнеметы, и только с их помощью смогли сломить сопротивление смельчаков.  Уже во второй половине дня 3 июля 1944 года после короткого артиллерийского налета части 23-го гвардейского стрелкового корпуса начали общее форсирование Западной Двины в самом центре города. Несмотря на сильный артиллерийский обстрел и налеты авиации, наши войска продолжали продвигаться вперед. 4 июля 1944 года во взаимодействии с 4-й ударной Армией Полоцк был освобожден. За мужество, стойкость и героизм, проявленные при выполнении боевого задания по захвату моста и плацдарма, генерал В.С.Черников представил всех участников боя к награждению орденами. Посмертно.  …Долгое время считалось, что все гвардейцы погибли. Однако старшина Михаил Кожевников остался в живых. Раненого, его подобрали санитары. Однополчанин Михаила, полковник в отставке Ф.Т.Селиванов в книге «Гвардейцы» рассказал о том, как он разыскал уцелевшего воина. Наблюдая из укрытия за боем, санитар-сержант С.Д.Алферов увидел, как струя пламени из огнемета накрыла одного из воинов, и в то же время разорвался снаряд. Вверх поднялся фонтан земли. Человек упал, и его присыпало землей. Воина откопали. Он оказался жив. Его переправили в медсанбат, а оттуда в один из госпиталей. После демобилизации Михаил Кожевников работал на строительстве Куйбышевской ГЭС, затем шофером в Ставрополье, с 1984 по 1987 годы - на Полоцком авторемзаводе слесарем-сантехником.  Так случилось, что в том же 158-м гвардейском стрелковом полку 51-й гвардейской дивизии в июне 1944 года, не зная друг друга, воевали два комсомольца, два командира Григорьева и оба - Александры. Один - командир взвода, младший лейтенант Александр Иванович Григорьев, второй - командир 8-й роты, гвардии лейтенант Александр Михайлович Григорьев, тот, кто во главе 23-х гвардейцев первым преодолел Западную Двину и захватил плацдарм. Интересен и пока не ясен тот факт, что в списках погибших воинов значится имя Александра Михайловича Григорьева, а в своих воспоминаниях капитан Н.Н. Белов почему-то в качестве командира штурмовой группы называет Александра Ивановича Григорьева. Также до сих пор неясно, почему Григорьеву Александру Михайловичу не присвоено звание Героя Советского Союза.  К сожалению, сведений о жизни Александра Михайловича сохранилось очень мало. Известно только, что он родился в 1922 году в городе Старая Русса, гвардии лейтенант, командир 8-й стрелковой роты 158-го гвардейского стрелкового полка 51-ой гвардейской стрелковой дивизии.  Гораздо больше сведений нам удалось найти об Александре Ивановиче Григорьеве. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм, гвардии младшему лейтенанту Александру Ивановичу Григорьеву было присвоено звание Героя Советского Союза. Отдавая дань уважения гвардии младшему лейтенанту Александру Ивановичу Григорьеву, обеспечившему со своим взводом успех Полоцкой операции на дальних подступах к городу, его все же нельзя путать с гвардии лейтенантом Александром Михайловичем Григорьевым, который совершил подвиг с 22 гвардейцами. |
| **V. Памятники, установленные в память о подвиге наших соотечественников** | | | |
| **13.** | **Курган Бессмертия** | Левый берег Западной Двины.  1966 г. | В память о жертвах Великой Отечественной войны был возведен Мемориальный комплекс Курган Бессмертия. Он сооружен из пепла сожженных деревень и из земли с братских могил и полей сражений. В нем покоится земля из крепости-героя Бреста и других районов Белоруссии, а также с Ольшанского кладбища в Праге, где захоронены советские воины-освободители.  4 июля 1944 г. Полоцк был освобожден от фашистских захватчиков войсками Первого Прибалтийского фронта. Кровопролитные бои на Западной Двине унесли около 200 тыс. жизней, и в память о павших за освобождение решили воздвигнуть монумент.  К 22-й годовщине освобождения республики от фашизма, в июле 1966 г. всего за две недели был насыпан Курган Бессмертия. В его создании принимали участие десятки тысяч жителей Полоцка.  Торжественное открытие состоялось 3 июля 1966 г. Герои Советского Союза З. М. Туснолобова-Марченко, Б. В. Гетц и В. И. Еронько под звуки реквиема «Вечная слава героям» зажгли Вечный огонь. На открытии присутствовали около 80 тыс. жителей Полоцка и гостей города.  Курган символизирует братскую могилу воинов и мирных жителей, погибших в Великую Отечественную в разных частях Белоруссии. Проект осуществлен по замыслу главного архитектора Полоцка Н. П. Глазунова.  Для того, чтобы насыпать 10-метровый холм, в него заложили 2500 кубометров земли.  Курган представляет собой конусообразную насыпь с лестницей, на вершине которой расположена площадка с факелом. По праздникам этот факел зажигают в память о героях войны, а 9 мая, в День Победы, там проводятся патриотические акции.  У подножия кургана разбит парк, посвященный 50-летию Советской власти, в нем расположен Музей боевой славы, охраняемый пушкой и противотанковым ежом. Внутри — экспозиция с материалами об истории сооружения памятника: фотодокументы, предметы быта, монеты, газеты и журналы. В центре экспозиции — прототип капсулы времени с посланием потомкам, которую заложили в дни открытия мемориала.  Военно-историческая часть музея посвящена героям-освободителям Полоцка от немецко-фашистских оккупантов. В витринах выставлены личные вещи, оружие, документы и фотографии участников боев, а также партизан и подпольщиков.  К этому холму приходят благодарные потомки солдат и мирных граждан, чтобы почтить память героев войны и поблагодарить их за счастливую мирную жизнь.  У подножия горит Вечный огонь памяти, а рядом покоится мраморная плита, под которой лежала капсула с посланием поколению, живущему в 2017 г., в 100-летний юбилей Октябрьской социалистической революции. Ее замуровали под плиту 8 июня 1966 г., а в 2017 г. состоялось ее торжественное вскрытие.  Что завещали люди 60-х будущим поколениям? Конечно же, мирную, изобильную жизнь и новых трудовых свершений, правда, они никак не могли предполагать, что социализм так и не доживет до своего 100-летия. |
| **14.** | **Памятник комсомольцам и молодёжи города Полоцка, погибшим на фронтах гражданской и Великой Отечественной войн.** | В сквере на пр. Ф. Скорины.  1968 г., скульпторы В. Поташников, Г. Потапов | Памятник выполнен из железа и бетона. На двух плоскостях стены в технике контурного рельефа выполнено 6 сюжетных композиций.  Установлен в память о комсомольцах Полоцка, погибших на фронтах гражданской и Великой Отечественной войн. |
| **15.** | **Памятник «Клятва партизан»** | Установлен в парке 50-летия Советской власти | Памятник «Клятва партизан» – железобетонный обелиск высотой 5,3 м. Скульптор – болгарин Валентин Цонев Валев. Памятник установлен в память о героическом подвиге полочан-партизан в годы Великой Отечественной войны. |
| **16.** | **Памятник танку Т-34** | Находится в юго-западной части города, внутри шоссейного кольца около дороги на Минск.  1980 г. | Установлен танк Т-34-85 на постаменте в честь памяти экипажа танка ОТ-34 47-го Отдельного огнемётного танкового полка 6-й гвардейской армии 1-й Прибалтийского фронта под командованием младшего лейтенанта В.Д.Халева, который 2 июля 1944 г. первым ворвался в город.  Танк был подбит и кончились боеприпасы, экипаж отбивался гранатами. Звание Героя Советского Союза В. Д. Халеву присвоено 24 марта 1945 года посмертно. Похоронен в братской могиле на пл. Свободы. |
| **VI. Памятный знак на месте массового захоронения времён Великой Отечественной войны, на месте размещения немецкого пересыльного лагеря для советских военнопленных «Дулаг-125»** | | | |
| **17.** | **Урочище Пески** | Урочище находится на окраине города Полоцка, рядом со Спасо-Ефросиниевским монастырём и воинской частью.  В мае 2010 г. Полоцкая районная организация ОО «Белорусский фонд мира» обратилось в Полоцкий городской исполнительный комитет и городской Совет депутатов с инициативой о строительстве Мемориального комплекса памяти жертв фашизма «Урочище Пески». Инициатива была услышана и поддержана на сессии Полоцкого городского Совета депутатов. Его решением №12 от 25.06.2010 г. было поручено Полоцкому горисполкому о создании рабочей группы по строительству мемориала. Полоцкий горисполком в свою очередь принял решение о строительстве Мемориального комплекса памяти жертв фашизма «Урочище Пески». Решение было оформлено протоколом №575 от 15.09.2010 г. Источником финансирования определялся местный бюджет, спонсорская помощь и пожертвования частных лиц. Предполагалось закончить строительство ко 2 июня 2011г.  В настоящее время разработаны дизайн-проект мемориала, проектно-сметная документация, закуплен металл и изготовлено ограждение, проведена часть строительно-монтажных работ (изготовлены и установлены: стена памяти с шифровой композицией и полосой в гранитной плите, знаки конфессий, медальон «DULAG» с шипами над ним и двумя шифровыми элементами). Финансирование этих работ осуществлялось за счет бюджетных средств, безвозмездной спонсорской помощи и добровольных пожертвований юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, зачисляемых на целевой счет Витебского областного отделения общественного объединения «Белорусский фонд мира». В настоящее время работы по строительству мемориала продолжаются, но очень медленно из-за отсутствия средств. | Урочище Пески – массовое захоронение времён Великой Отечественной войны. В годы Великой Отечественной войны здесь размещался немецкий пересыльный лагерь для советских военнопленных «Дулаг-125».  В лагерь на окраине Полоцка отправляли советских солдат, которые воевали на московском направлении. Здесь ждали своей участи белорусы, украинцы, русские.  Тяжёлая работа, едва ли не полное отсутствие питания и болезни почти не оставляли шансов на выживание. Смертность в лагере достигала двухсот человек в день. Всех хоронили на бывшем стрельбище. Процесс напоминал конвейер, когда траншеи с одной стороны только ещё копались, а с другой — в них уже ссыпались трупы и присыпались землёй.  Начиная с 1942 года, немцы начали вскрывать захоронения, доставать останки и сжигать. Государственная комиссия, работавшая здесь в марте 1945 года, в половине вскрытых ям обнаружила сожженные фрагменты человеческих останков. Была ли это попытка скрыть следы преступления или просто не хватало места для новых трупов, наверное, уже никто никогда не узнает.  Лагерь «Дулаг-125» не единственное место, откуда на Пески привозили трупы. Сюда же свозили расстрелянных и повешенных из гражданского лагеря «Громы», здесь же закапывали заключённых городской тюрьмы и гестапо.  Существует «Акт от 7 мая 1945 года по установлению и расследованию фактов злодеяний и зверств, совершённых немецко-фашистскими захватчиками и их сообщниками в период временной оккупации г. Полоцка с 15 июля 1941 года по 4 июля 1944 года», составленный специальной следственной комиссии на основании протоколов опроса бывших узников, свидетелей, актов о раскопках массовых захоронений советских военнопленных в Урочище Пески. За время существования лагеря в Полоцке в нём было уничтожено более 40 тысяч военнопленных.  Останки засыпаны песком. который легко размывают дожди. Место так и называется — Урочище Пески. Сейчас пустырь зарос травой, но покоя жертвам до сих пор нет. Белые щепки человеческих костей тут повсюду. Местные мальчишки играли здесь в футбол, бегая прямо по костям своих предков. Поисковики выкопали шурфы, чтобы определить размеры захоронения. Человеческие кости были найдены на глубине до двух метров. Только одна могила была 260 на 100 метров. |
| **Мемориальные доски** | | | |
| **1.** | **И.К. Айтыкову** | Ул. Айтыкова, 2.  1975 г. | Герой Советского Союза, участвовал в освобождении Полоцка в 1944 г. |
| **2.** | **И.Е. Алексееву** | Ул. Алексеева, 5.  1949 г.  Отреставрирована в 1966 г. | Полочанин, Герой Советского Союза, погиб в 1943 г. |
| **3.** | **Н.И. Бабахину** | Ул. Бабахина, 9.  1974 г. | Участвовал в освобождении Полоцка в 1944 г. Похоронен на пл. Свободы. |
| **4.** | **И.Х. Баграмяну** | Ул. Баграмяна, 23.  1974 г. | Дважды Герой Советского Союза, маршал. Участвовал в освобождении Полоцка в 1944 г. |
| **5.** | **А.К. Горовцу** | Ул. Евфросинии Полоцкой, 89. 1969 г. | Герой Советского Союза, летчик. Учился в лесном техникуме. Погиб в 1943 г. |
| **6.** | **Л.М. Доватору** | Ул. Доватора, 1  1978 г. | Генерал-майор, герой Великой Отечественной войны. |
| **7.** | **А.И. Зыгину** | Ул. Зыгина  1984 г. | Командовал 174 стрелковой дивизией, защищавшей г.Полоцк в 1941 г. |
| **8.** | **Д.М. Карбышеву** | Ул. Карбышева, 9  1975 г. | Герой Советского Союза, замучен в концлагере в 1945 г. |
| **9.** | **Л.П. Костецкой** | Ул. Костецкой, 5  1975 г. | Полочанка, участница Полоцкого подполья. Погибла в 1943 г. |
| **10.** | **И.А. Краснову** | Ул. Краснова, 16  1974 г. | Генерал-майор, участник освобождения г. Полоцка, погиб в 1944 г. |
| **11.** | **И.И. Маголашвили** | Ул. Маголашвили, 79  1974 г. | Участвовал в освобождении Полоцка в 1944 г. Похоронен на пл. Свободы. |
| **12.** | **А.П. Мамкину** | Ул. Мамкина, 1  1979 г. | Участник спасения детей Полоцкого детдома, погиб в 1944 г. |
| **13.** | **Т.С. Мариненко** | Ул. Евфросинии  Полоцкой, 26  1967 г. | Герой Советского Союза, училась в педучилище. Участница Полоцкого подполья. Погибла в 1942 г. |
| **14.** | **A.M. Матросову** | Ул. Матросова, 4  1975 г. | Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны, погиб в 1943 г. |
| **15.** | **З.М. Портновой** | Ул. Портновой, 42  1978 г. | Герой Советского Союза, партизанская разведчица, погибла в 1944 г. |
| **16.** | **Ф.Т. Сушкову** | Ул. Сушкова, 31  1974 г. | Герой Советского Союза, участвовал в освобождении Полоцка, погиб в 1944 г., похоронен на пл. Свободы. |
| **17.** | **З.М. Туснолобовой-Марченко** | Ул. Туснолобовой-Марченко  1981 г. | Герой Советского Союза, Почетный гражданин г. Полоцка, похоронена на Красном кладбище. |
| **18.** | **Н.П. Фомину** | Ул. Фомина, 12  1975 г. | Герой Советского Союза, участник освобождения г. Полоцка, погиб в 1944 г. |
| **19.** | **В.Д. Халеву** | Ул. Халева, 6  1975 г. | Герой Советского Союза, погиб в боях за Полоцк в 1944 г., похоронен на пл. Свободы. |
| **20.** | **А.А. Шенягину** | Ул. Шенягина,25  1975 г. | Участвовал в освобождении Полоцка в 1944 г., похоронен на пл. Свободы. |
| **21.** | **Мемориальная доска, посвященная первым боям под Полоцком в 1941 г.** | Здание казармы военной части в Задвинье  1990 г. | Мемориальная доска посвящена первым боям под Полоцком в 1941 году. |
| **22.** | **Мемориальная доска в память о 23 воинах- гвардейцах** | Ул. 23-х Гвардейцев, 1  1984 г. | В память о подвиге 23 гвардейцев-григорьевцев 3 июля 1944 г., захвативших штурмом мост через реку Западная Двина. |
| **23.** | **Мемориальная доска на месте пересылочного лагеря для военнопленных** | ул. Вологина | В лагере было уничтожено около 12 тысяч солдат и командиров Красной Армии. |
| **24.** | **Клещеву А.Я.** | ул. Клещева, 3 | Герой Советского Союза, генерал-майор, один из организаторов партизанского движения в Беларуси |
| **25.** | **Тябуту Д.В.** | ул. Тябута, 2 | Один из организаторов и руководителей партизанского движения на Витебщине в годы Великой Отечественной войны. |
| **26.** | **Вологин Александр Дмитриевич** | Ул. Вологина, 1 (территория сш №15) | А. Д. Вологин родился 8 октября 1924 года в селе Печерское ныне Сызранского района Самарской области в семье крестьянина. После окончания средней школы трудился учеником токаря на Первомайском асфальтовом заводе.  В 1942 году был призван в Красную Армию. Впервые участвовал в боях во время контрнаступления советской армии на Курской дуге.  В начале августа 1943 года в боях за Дмитровск-Орловский стрельбой из пулемёта Вологин подавил контратаку взвода гитлеровцев. Несмотря на ранение осколком разорвавшейся мины, младший сержант Вологин оставался в боевом строю в течение нескольких дней, пока шли бои за Дмитровск-Орловский. Пулемётный расчёт Вологина уничтожил несколько десятков солдат и офицеров противника.  Пулемётчик Вологин принимал участие в форсировании рек Десна, Снов, Сож, прикрывая наступление советских войск пулемётным огнём.  Несколько дней шли бои в междуречье Сожа и Днепра. 17 октября 1943 года у деревни Рудня Каменева гитлеровцы направили против десантников танки и свежие подкрепления. Бойцы отбивались, когда рядом с пулемётчиком Вологиным разорвался снаряд, осколками которого он был смертельно ранен.  Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 года гвардии младшему сержанту Александру Дмитриевичу Вологину было присвоено звание Героя Советского Союза за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками, успешное форсирование Днепра и проявленные при этом отвагу и геройство.  А. Д. Вологин похоронен в братской могиле в деревне Терюха Гомельского района Гомельской области. |
| **27.** | **Аллея Героев**  **37-й гвардейской танковой дивизии** | Аллея Героев,  район Боровуха-3,  открыт  05 августа 2017 года | Дивизия сформирована на базе управления и части личного состава 1-го воздушно-десантного корпуса в Люберцах 02.08.1942 года. 1-я воздушно-десантная бригада была преобразована в 109-й гвардейский стрелковый полк, 204-я воздушно-десантная бригада была преобразована в 114-й гвардейский стрелковый полк, 211-я воздушно-десантная бригада была преобразована в 118-й гвардейский стрелковый полк.  В составе действующей армии с 16.08.1942 по 27.12.1942 и с 15.02.1943 по 09.05.1945.  В ночь на 14.08.1942 разгрузилась на станции Иловля, с задачей занять оборонительные позиции в излучине Дона, районе хуторов Трехостровская, Хлебная и Зимовейская, однако закрепиться не успела, отошла непосредственно к правому берегу реки и держала оборону там, сорвав попытки врага с ходу форсировать Дон. 17.08.1942 отошла за Дон под сильным обстрелом, вернее за Дон и на остров Быстрые Протоки на реке. Держала там оборону вплоть до 16.09.1943, предприняла наступление с форсированием реки, закрепилась на небольшом плацдарме.  28.09.1942 потрёпанная в боях дивизия передала оборону 24-й стрелковой дивизии и 22-й стрелковой бригаде маршем выступила в Сталинград, переправилась через Волгу в сорока километрах севернее Сталинграда, в районе села Дубовки, а затем прибыла в хутор Цыганская Заря, в нескольких километрах восточнее Сталинграда. В ночь на 02.10.1942 года первые части дивизии переправились обратно на правый берег Волги в Сталинград вышли к реке Мокрая Мечетка и с ходу вступили в бои. О напряжённости боёв, которые вела дивизия, свидетельствует следующий факт из воспоминаний хирурга дивизии М. Ф. Гулякина: «Начиная с 3-го и особенно с 4 октября поток раненых резко увеличился, и с тех пор он редко был меньше двухсот человек в сутки. Чаще же число наших пациентов приближалось к трёмстам, а в период боев с 10 по 15 октября и в начале ноября доходило до четырехсот и более человек».  Так, уже остатки дивизии к вечеру 14.10.1942 были окружены в цехах Сталинградского тракторного завода.  Из записей штаба 62-й армии за 14.10.1942:  «8-00 — немцы открыли артиллерийский огонь, бомбят наш передний край.  9-00 — танки противника у стен СТЗ, горят 10 танков.  10-00 — 109-й гвардейский полк смят танками и пехотой.  10-00 — связь с 114-м гвардейским полком прервана.  11-15 — противник захватил стадион СТЗ. Наши отрезанные части (118 полк) ведут бой в окружении.  12-20 — из поселка СТЗ получена радиограмма бойцов 37-й: окружены. Патроны и вода есть. Не сдаемся. Умираем.  12-30 — командный пункт 37-й бомбят. Генерал Жолудев завален в блиндаже. Воздух подаем через трубы.  15-25 — охрана штаба 62-й армии вступила в бой с прорвавшимися автоматчиками врага.  16-30 — около 100 танков прорвались на территорию СТЗ через позиции 118-го гвардейского полка.  16-35 — радиограмма из штаба 114-го полка: командир полка вызывает огонь артиллерии на себя. Его КП окружен автоматчиками врага.  21-00 — группа гвардейцев 37-й продолжает бой в цехах завода, радируют: «Не сдадимся. За Родину умрем!»»  В середине ноября 1942 года дивизия официально передала свою полосу обороны другому соединению и была выведена на левый берег Волги, оставив в Сталинграде лишь сводный отряд на базе 118-го гвардейского полка (переданного в состав 138-й дивизии), через несколько дней и сводный отряд из-за больших потерь был выведен из боя. Другими словами, дивизия в боях в районе Сталинградского тракторного завода, погибла практически полностью, остатки соединения были сведены в отряд, который тоже почти полностью был уничтожен. Потери дивизии составили 95 % от личного состава.  Согласно директиве Ставки ВГК командующему войсками Сталинградского фронта о выводе соединений в резерв ВГК от 22.12.1942 НКО приказал к 27.12.1942 вывести дивизию из состава Сталинградского фронта в резерв СВГК. Дивизия по плану должна была быть погружена на станции Заплавная с 18.00 25.12.1942 и эшелоном направлена в Балашов, однако отбыла только 31.12.1942. 13.02.1943 года поднята по тревоге, и эшелонами отбыла через Борисоглебск, Грязи, 15.12.1943 разгрузилась в Ельце, затем совершила тяжёлый марш в направлении на Ливны.  Дивизии, прибывавшие в тот момент на северный фас Курской дуги практически все столкнулись с тяжёлым маршем в весьма плохих природных условиях, отсутствии надлежащего (или при полном отсутствии) продовольствия, мест для отдыха и т. п. После прибытия в Ливны, дивизия выступила в новый марш через Золотухино, Фатеж, Дмитриев-Льговский, Михайловский, прибыла в место сосредоточения 24.02.1943 (общая длина марша составила 283 километра). 26.02.1944 втянулась в наступательные бои, из района Андросово, Хлынино, Зорино наносила удар по противнику в направлении: Веретенино, Сбородное, Каменец, Расторог и далее на Гладкое, Карпеевский.  Наступательные бои, продолжавшиеся в течение марта 1943 года, оказались малоуспешными. 23.04.1943 дивизия выведена в резерв в район деревень Лубашево, Гавриловка, Красная Поляна, Петровский, Простой, Черневка, Студенокский, Кошкино, Круглый. В конце мая 1943 года дивизия заняла оборонительные рубежи в районе деревни Лубашево Дмитриевского района Курской области.  В оборонительной части Курской битвы дивизия не участвовала, поскольку не находилась в полосе главного удара. Перешла в наступление с занимаемых позиций только 07.08.1943, прорывает оборону противника и ведёт бои за Дмитровск-Орловский, приняла участие в его освобождении, потеряв только за 5 дней боёв 512 человек убитыми и 1996 человек раненными, затем переброшена в район Севска, прибыла 14.08.1943, затем наступала по маршруту Середина-Буда, Ямполь, Шостка.  08.09.1943 дивизия достигла Десны, в двух-трех километрах ниже Новгород-Северского, 12.09.1943 форсировала её, вела бои за плацдарм, затем наступала в направлении Лоева, форсировала Сож, а затем, в середине октября 1943 — Днепр, в течение октября-ноября 1943 ведёт бои на плацдарме и в окрестностях Лоева, затем приняла участие в Гомельско-Речицкой операции, отличилась при освобождении Речицы, достигла рубежа Озаричи, Паричи в выступе в полесских болотах в сторону Бобруйска.  В конце декабря 1943 отведена в резерв, затем участвует в январской Калинковичско-Мозырской операции, 20.01.1944 приняла участие в освобождении Озаричей С 23.06.1944 в наступлении в ходе Бобруйской операции, наступала южнее Бобруйска на Осиповичи, 27.06.1944 достигла Осиповичей, участвуя в закреплении кольца окружения вокруг бобруйской группировки врага, продолжила наступление по направлению к западной границе СССР, в ходе наступления участвует в освобождении Барановичей (08.07.1944), Слонима (10.07.1944), Черемхи (20.07.1944)  05.09.1944 года передовые подразделения дивизии форсировали реку Нарев, захватили плацдарм в районе Пултуска, вела бои на плацдарме вплоть до января 1945 года. Особенно тяжёлыми были бои в сентябре и октябре 1944 года, которые дивизия вела в том числе и с дивизией СС «Викинг» Из воспоминаний А. Г. Степанова, ветерана дивизии: «Прошло уже шестьдесят пять лет, — признался ветеран, — но бои на плацдарме запомнились на всю жизнь. Как уцелел в этой мясорубке, до сих пор не пойму».  13.01.1945 перешла в наступление с плацдарма, к концу января 1945 с боями достигла Грауденца, вела тяжелейшие бои, осаждая город. 16.02.1945 вновь предприняла наступление на город, за двое суток удалось преодолеть всю полевую систему вражеских укреплений вокруг города, дивизия значительно продвинулась вперёд и овладела рядом населённых пунктов. В ночь на 18.02.1945 воины дивизии несколько раз врывались в город, но, встречая сильное сопротивление врага, отходили к окраинам. Стянув на себя силы врага, обеспечила взятие города частями 142-й стрелковой дивизии.  С начала марта 1945 года на заключительном этапе Восточно-Померанской операции, возвращена в свою армию, прошла за несколько дней с боями около 150 километров, наступает на Данциг.  После освобождения Данцига 28.03.1945 дивизия была переброшена на запад для участия в Берлинской операции, в ходе неё форсировала Одер, ведёт бои под Штеттином, закончила войну в Ростоке  Дивизия за время войны прошла с боями 2800 километров, форсировав при этом 39 речных преград, освободила 50 городов и более 1500 других населённых пунктов; уничтожила и пленила около 60 тысяч солдат и офицеров противника. Шесть тысяч воинов дивизии награждены боевыми орденами и медалями, двадцати — присвоено звание Героя Советского Союза.  Дивизия является одним из четырёх соединений РККА, удостоенных высшей степени ордена Кутузова. |