**Маріуполь. Хроніки пекла**

**Підготував**

**студент групи Д-21**

**Іванів Роман**

 Маріуполь – це місто яке ввійшло не лише в українську, а й у світову історію, це місто в якому найбільше загинуло мирних жителів. Точну кількість убитих маріупольців і досі не можуть назвати, це десятки тисяч! Вони загинули в своїх квартирах, переховуючись від бомбардувань у своїх підвалах, поховані на подвір’ях власних будинків та у братських могилах, значна кількість зникла безвісти. Місто стримало наступ на Донеччині, а його захисники стали героями, хоча поіменно всіх ми не знаємо.

 Від середини квітня до середини травня 2014 року місто контролювали терористи “ДНР”, згодом його відбили ЗСУ та добровольчі підрозділи. За 8 років Маріуполь перетворився на культурний та економічний центр Донецької області, який підтримували численними міжнародними грантами та проєктами. Водночас Маріуполь був зручною ціллю для ворога – від міста до лінії розмежування було всьо 10-15 км. До того ж Маріуполь – це форпост який не дає змогу організувати сухопутний коридор від тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей до Криму.

 Оскільки місто мало важливе стратегічне значення, воно піддалося нищивній атаці вночі 24 лютого. Оскільки напередодні повномасштабного вторгнення в місті діяли так звані “сплячі” диверсійні групи, російська артилерія дуже та цілеспрямовано виводила з ладу всю інфраструктуру.

 26 лютого окупанти захопили Бердянськ, що дало змогу створити плацдарм для наступу на Маріуполь. Цього ж дня окупанти заявили про захоплення Піщовика та Павлополя, і одразу ж розпочали рішучий наступ на Маріуполь з північного напрямку, з боку Волновахи. Батальйон “АЗОВ” знешкодив у місті кілька деверсійних груп які мали підбурювати місцеве населення та спричиняти в місті безлад та хаос. Паралельно з цим місто зазнавало щільного обстрілу із ствольної артилерії. Але після того як ворог захопив передмістя Маріуполя, обстріли посилилися.

 27 лютого між Бердянськом і Маріуполем висадився російський морський десант – біля двух тисяч осіб, які планували оточити місто з заходу. В цей час на сході окупанти переправляли важку артилерію та системи залпового вогню для ще більших обстрілів міста.

 1 березня розпочалася блокада Маріуполя, протягом доби окупанти перекинули своє угрупування із Бердянська до околиць Маріуполя. Навколо міста ще було багато неконтрольованої росіянами території, що давало нашим військовим змогу здійснювати контратаки й розвідки, але основні артерії, які живили місто вже були перекриті. Саме з цього дня розпочався відлік оточення міста, хоча в своїх зверненнях генштаб доповідав що ворог не зміг повністю оточити місто. Спроби окупантів штурмувати місто успішно відбивалися. Цього ж дня представники “АЗОВ” повідомили що окупанти обстріляли житлові квартали міста ракетою “Точка У” з касетною боєголовкою, яка створена для ураження живої сили противника. Тобто окупанти цілеспрямовано знищували мирне населення міста.

 Обстріли міста посилилися, окупанти почали бити по критичній інфраструктурі, щоб змусити місто капітулювати. Маріуполь опинився на межі гуманітарної катастрофи.

 2 березня Армія РФ зупинилася на підступах до міста, ЗСУ успішно здійснювали контратаки. Оборону міста займає гарнізон Маріуполь. До нього входили: Полк “Азов”, 36-та бригада морської піхоти, прикордонники, 23-й загін морської піхоти, 56-та Маріупольська мотопіхотна бригада, “Правий сектор”, маріупольська тероборона, “Ведмеді”, 12-та бригада Нацгвардії, Національна Поліція, “Госпітальєри”, 555-й військовий шпиталь, 109-та бригада ТрО та добровольці які приєдналися до них.

 Через посилення обстрілів комунальні служби не могли відновити електро-, газо-, водо- та теплопостачання, через це містяни почали відчувати нехватку продуктів харчування. Від 2 березня в місті повністю зник мобільний зв’язок та інтернет. Лікарні перейшли на автономне забезпечення, а комунальні служби почали розвозити в цестернах питну воду. За питною водою як і за продуктами харчування стояли очереді із мирних жителів. Окупанти регулярно такі очереді розстрілювали.
 На початку березня на тлі заморозків через відсутність тепло і електропостачання багато містян загинули через переохолодження. Їжу готували на вогнищі прямо біля своїх будинків, щоб у разі обстрілу можна було сховатися. Найціннішим ресурсом стає питна вода, люди пили воду навіть з батарей та збирали дощову.

 Сніг що випав 8 березня став справжнім подарунком для містян, оскільки його можна було топити для питної води. Через перебої з постачанням їжі жителям доводилося їсти своїх домашніх тварин або полювати на голубів. Від 4-5 березня в Маріуполі відновилися авіаудари і мешканці міста почали ставити будильники на 4 ранку щоб встигнути перейти в підвал або хотяби в коридор. Мешканці які змогли виїхати через гуманітарні коридори розповідали що на початку місяця містом прокотилися хвиля самогубств – зневірені люди просто вистрибували з вікон багатоповерхівок.

 6 березня мала відбутися друга спроба евакуації, влада міста організувала 30 автобусів, для евакуації 5000 мирних жителів та поранених. Однак окупанти зірвали евакуацію й обстріляли місто, тим самим знищили або пошкодили 21 автобус. Наступного для захисники Маріуполя здійснили успішну контратаку й навіть відкинули армію ворога від міста. Найжорстокіші бої тривали на півночі від міста біля населеного пункту Старий Крим. Окупанти розпочали наступ саме під час “зеленого коридору”, створивши цим загрозу цивільному населенню, яке повинно було виїхати з міста. Також окупанти артилерією обстріляли Міжнародний Комітет Червоного Хреста та український філіал Червоного Хреста, які працювали в Маріуполі.

 8 березня окупанти почали обхід міста, вони захопили Мангуш й дійшли до узбережжя Азовського моря, чим створили загрозу штурму з півдня, з боку Маріупольського аеропорту. На цей час в місті перебувало близько 400 тисяч цивільного населення, яке було практично зажате між армією ворога та морем.

 15 березня відбувся перший зелений коридор. Упродовж цього дня ним врятувалося близько 20 тисяч цивільного населення. З міста в напрямку Запоріжжя через Бердянськ виїхало понад 4 тисячі приватних авто. Ірина Верещук зазначала, що пропагандисти вимагали від місцевих мешканців розповісти на камеру як полк “АЗОВ” не випускав їх із міста. За три дні до 18 березня, з Маріуполя виїхало близько 40 тисяч цивільних.

 У Докучаєвську Донецької області окупанти створили “фільтраційний табор” для перевірки цивільних які намагалися покинути місто.

 16 березня авіаудар по драмтеатру. В обласному драмтеатрі укриття знайшли близько тисячі маріупольців, зокрема родини з дітьми. Армія РФ скинула на будівлю театру авіабомбу. Пізніше повідомили що під завалами загинуло близько 300 цивільних осіб. Точну кількість невідомо до сьогодні. Окупанти розстріляли з “градів” евакуаційни коридор що рухався з міста до Запоріжжя, серед загиблих були й діти. Армія РФ прорвала оборону з східної частини міста й досягла околиць Азовсталі.

 Протягом п’яти днів з 23 по 28 березня, в місті точилися важкі бої за окремі будинки та квартали міста. За ці дні російські підрозділи досягли руїн драмтеатру в центрі міста, будинок адміністрації Кальміуського району, та порожню базу батальйону “АЗОВ”. Окупанти захопили храм Покрови Божої матері та здійснювали звідти обстріли міста, там намагалися з’єднатися з підрозділами чеченців та росгвардії щоб розділити захисників Маріуполя на дві частини.

 Розпочалася депортація цивільного населення до росії, містом їздили агітаційні групи які повідомляли що Запоріжжя більше не приймає, а Одесу захопила армія РФ, тому єдиним способом евакуації було до Ростова. В особливій небезпеці опинилися 15 тисяч жителів Лівобережного району, їх армія окупантів змушувала евакуюватися до росії, забирали від них документи та мобільні телефони. Також з міста вивезли лікарів та містян які переховувалися в місцевій лікарні. Скільки маріупольців було депортовано – невідомо. Війська окупанта вивозили цивільне населення до фільтраційних таборів й агітували їхати на Сахалін та інших депресивних регіонів. Водночас окупанти обстрілювали зелені коридори, якими цивільні виїзжали на підконтрольні Україні території. На виїзді з міста в приміщені “МЕТРО” відкрили штаб партії “Единая россия”, який назвали гуманітарним.

 Після міжнародного розголосу геноциду в Бучі, керівництво РФ почало знищувати свідчення злочинів своєї армії в Маріуполі. На початку березня згідно з оцінками експертів в Маріуполі загинуло понад 5 тисяч цивільних осіб. Але зважаючи на розміри міста, його спротив, блокаду ці цифри могли стати десятками тисяч маріупольців. Саме тому РФ не дає зелене світло Туреччині та іншим державам на порятунок та евакуацію мирного населення. До того ж окупанти через фільраційні табори намагаються ідентифікувати та знищити свідків своїх злочинів.

 2 квітня близько 500 людей змогли виїхати в бік Запоріжжя через російські блокпости, днем раніше цим шляхом виїхало 469 цивільних.

 У соцмережах публікують фото та відео як 7-8 квітня окупанти штурмують “Азовсталь”, а проросійські джерела стверджують що на об’єкті перебувають 3 тисячі українських військових, що підтверджує – українські сили зберігали плацдарм у Східному Маріуполі. Український гарнізон відмовився від чергової – вже четвертої пропозиції скласти зброю. За свідченнями Тома Купера: повітряні сили ЗСУ й далі підтримували повітряний міст з Маріуполем, працюючи на максимальних швидкостях й мінімальних висотах, гелікоптери Мі-8 доставляли в місто боєкомплекти, продукти харчування, медикаменти, а звідки евакуйовували поранених. У ввечері 11 квітня українські захисника заявили що окупанти застосували хімічну зброю, яку доставили безпілотниками.

 Міноборони РФ заявило що 13 квітня на металургійному заводі імені Ілліча капітулювали 1026 українських військових 36-ї бригади морської піхоти, згодом цю інформації підтвердив командир “АЗОВУ” Денис Прокопенко.

 Також російські військові розпочали процес ексгумації похованих у дворах житлових будинків, заборонили місцевим ховати вбитих, й почали вивозити тіла в невідомому напрямку. Водночас Українська розвідка зафіксувала в місті 13 мобільних крематоріїв. Маріупольський міський голова оприлюднив інформацію про масові поховання в передмістях: Мангуші, Виноградному, Старому Криму. В Мангуші окупанти могли поховати від 3 до 9 тисяч осіб, поховання в Мангуші були більші в 20 разів ніж в Бучі. В Виноградному поховано близько 1 тисячі маріупольців. До середини березня комунальні служби захоронили близько 5 тисяч осіб, за обережними оцінками загальна кількість вбитих оцінювалася в 22 тисячі осіб.

 1 травня за сприяння ООН та Червоного Хреста з Азовсталі евакуйовано близько 100 цивільних. Після чого обстріл Азовсталі продовжився. Обидві організації заявили про бажання евакуювати цивільних із трьох інших пунктів міста. 2 травня евакуаційні автобуси вирушили з Маріуполя, підібрали людей в Мангуші, потім в Бердянську. За тиждень від 5 до 12 травня з Азовсталі евакуювали усіх цивільних , також представники Азову повідомили що на території заводу перебуває близько 500 поранених бійців.

 Окупанти зазнають істотних втрат під час штурму “Азовсталі” тому продовжують обстрілювати завод артилерією та скидувати на нього авіабомби.
 Вночі 16 травня з заводу евакуювали 53 важкопоранених українських захисників, ще 211 були вивезені через гуманітарні коридори до Оленівки. 17 травня операція продовжилася ще 51 захисник Маріуполя покинув комбінат. 19 травня стало відомо, що заступник командира полку “АЗОВ”, капітан Святослав Паламар з позивним “Калина” та інші командири залишилися на “Азовсталі”.

 20 травня британська розвідка доповіла що з маріупольського металургійного заводу, ймовірно , вийшло близько 1700 захисників міста. Командир полку “АЗОВ” Денис Прокопенко записав відеозвернення, у якому зазначив що вище військове керівництво дало наказ про припинення оборони міста й дало новий – щодо збережння життя особового складу. Він зазначив що важкопоранених бійців вдалося евакуювати.

 Оборонці Маріуполя виходять у полон під гарантіє міжнародних організацій, але гарантії не спрацьовують. Десятки українських військових гинуть під час вибуху в Оленівському СІЗО.

 Гарнізон Маріуполь прикрив собою Україну. Це дало час зібратися з силами, отримати більше зброї, відбити декілька областей, затримати наступ на Донеччині і стримувати переважальні сили противника в нелюдських умовах. У полон останні захисники Маріуполя йдуть за наказом вищого командування. Про їхній спільний подвиг кажуть: гарнізон Маріуполь своє завдання виконав.

Джерела інформації:

https://texty.org.ua/articles/106643/vohon-i-stal-hronolohiya-vijny-u-mariupoli/

<https://tsn.ua/ato/priklad-neymovirnoyi-stiykosti-yak-mariupol-stav-garnizonom-i-strimav-nastup-okupantiv-na-donechchini-2271703.html>

https://zaborona.com/rosiya-gotuye-publichnu-stratu-bijczyam-azovu-golovne-pro-evakuacziyu-gladiatoriv-z-azovstali/