1. Островий В. М. Подвиг подолянина Токарчука Івана Петровича в роки Другої світової війни / В. М. Островий // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції „Хмельниччина в роки Другої Світової війни”, присвяченої 70-річчю визволення Хмельницької області від фашистських загарбників / Ред. кол. Баженов Л. В. (голова), Єсюнін С. М. (співголова, відповід. редактор) та ін. – Хмельницький : ПП Мельник А.А., 2014. – С. 255-257. (394 с.).

УДК: 179.6:929-051Токарчук(477.43/44)„1941/1945ˮ(09)(045) Островий В.М.

**Подвиг подолянина Токарчука Івана Петровича в роки Другої світової війни**

***Анотація.*** *У статті описується героїчний подвиг у роки Другої світової війни, нашого земляка, подолянина Івана Петровича Токарчука, уродженця с. Мазники Деражнянського р-ну Хмельницької області. Іван Петрович у нерівному бою з німецькими окупантами, під час штурму висоти під стінами Новоросійська в складі частин морської піхоти Червоної армії, ризикуючи власним життям фактично повторив славнозвісний подвиг О. Матросова. Стаття підготовлена за спогадами Івана Петровича Токарчука, який проживає у м. Севастополь, а також за матеріалами періодичного видання „Киевский вестникˮ.*

***Ключові слова:*** *Токарчук Іван Петрович, Друга світова війна, подолянин, подвиг.*

Минає 70 років з часу визволення України від німецько-нацистських загарбників та їх союзників по коаліції. Однак пам’ять про героїчну боротьбу з окупантами продовжує зберігатися в серці нашого народу. Завдяки незламності духу пересічних громадян, справжніх героїв, нам вдалося вистояти та здобути перемогу в жахливій війні. Згадуючи ці події ми вкотре звертаємося до подвигу наших славетних земляків які в умовах смертельної небезпеки яка постала над батьківщиною виконали свій громадський обов’язок до кінця. Одним із них був Іван Петрович Токарчук, уродженець с. Мазники Деражнянського району Хмельницької області.

Незадовго до початку війни сімнадцятирічний Іван Токарчук відвідав своїх родичів які мешкали в Криму (м. Євпаторія). Невдовзі було прийнято рішення залишитися тут і влаштуватися на роботу диспетчером морського вокзалу.

Однак мирне життя та плани на майбутнє були брутально перекреслені вже на світанку 22 червня 1941 р. В серпні Івана Петровича призвали до війська морської піхоти. Військову підготовку пройшов у навчальному батальйоні м. Керчь. В ніч на 7 листопада 1941 р. відбулося перше бойове „хрещенняˮ І. Токарчука в бою за оборону м. Керчь. В подальшому ході жорстоких кровопролитних боїв молодий захисник отримав поранення в наслідок якого був евакуйований з півострова. Після лікування проходив навчання в школі молодших командирів [1].

В серпні 1942 р. І.П. Токарчук прибув до 322-го окремого батальйону морської піхоти, який невдовзі влився до прославленої тоді 225-ої бригади морської піхоти під командуванням підполковника Гордєєва. У другій половині серпня розпочалися оборонні бої на підступах до м. Новоросійська. Успішним діям батальйону значно заважав Дот з трьома крупнокаліберними кулеметами та мінометна батарея ворога, що розташувалася на висоті 503,5. Виходячи з цього та з метою ліквідації вузлів спротиву ворога, до підходу основних сил батальйону, було надано відповідний наказ командиром роти старшим лейтенантом В.Г. Міловатським особовому складу взводу під командуванням І.П. Токарчука. Вночі 29 серпня, три відділення взводу рушили вперед на батарею, а командир І. Токарчук повів своїх бійців у напрямку до Доту. Просуванню заважали освітлюючи ракети. Приходилось пересуватися після того як ракети згасали, бійці повзли використовуючи воронки, кущі, каміння тощо. За двадцять кроків до Доту бійців було помічено ворогом. Тоді І. Токарчук скомандував: „Гранатами – вогонь!ˮ. Сам почав стріляти з кулемету. Пролунали вибухи. Після того як дим розсіявся, окупанти знову відкрили вогонь з кулеметів. До них приєдналася ворожа батарея. Навколо все розривалося від вибухів, куль. За словами І. Токарчука, морські піхотинці опинилися в справжньому „адуˮ. Одночасно він помітив, що загинули бойові побратимі Василь Гаврилов, Григорій Белан, Микола Шматко та Віктор Сановський. Іван Петрович Токарчук згадує: „В душі був нестерпний біль, відділення загинуло, завдання за будь-яку ціну знешкодити Дот не виконано. Тепер відповідальність лягала особисто на мене. Присипаний камінням і землею, я миттєво підвівся і кинувся до амбразури. За лічені секунди вже був перед нею. Став на коліно та штовхнув у середину зв’язку гранат. Більше нічого не пам’ятаю…ˮ. Іван Токарчук вже не чув криків „Ура!ˮ атакуючих ланцюгів морпехів, про що дізнався пізніше. Його бездиханне тіло, що прикривало амбразуру кулемета, виявив комвзводу М.К. Ткаченко, який після знищення ворожої батареї прибіг до Доту. Взявши пораненого на руки М. Ткаченко, зніс його з висоти та перев’язав рани розірваним тільником. Однак, після цього, прийшлося залишити пораненого та продовжувати вести бій. До вечора висота повністю була звільнена від окупантів. М. Ткаченко повернувся на місце, де залишив пораненого товариша, однак останнього там вже не було. Не було про нього відомостей і в медико-санітарному батальйоні бригади. Так з’явився запис на обліковій картці: „Зник безвісти 29 серпня 1942 р. в бою під Новоросійськом!ˮ

Незважаючи на це Іван Петрович Токарчук на перекір усім смертям вижив. Як з’ясувалося пізніше санітари сусідньої артилерійської частини відправили І. Токарчука до шпиталю Новоросійська. Лікарі виявили шість кульових поранень на тілі героя, а шість військових шпиталів на Кавказі і один в Середній Азії боролися за його життя. Через рік Іван Петрович Токарчук повернувся на рідний Чорноморський флот.

В складі 224-го розвідувального артилерійського дивізіону, звільняв від окупантів м. м. Керчь, Білгород-Дністровський, Ізмаїл.

По завершенню війни І.П. Токарчук закінчив військове училище та продовжив службу на флоті. Нагороджений орденами Вітчизняної війни 2-го ступеня, Червоної зірки, та більше як десятьма медалями за героїзм і бойову доблесть. 1966 р. у званні майора морської піхоти з почестями вийшов у відставку.

Нажаль героїчний вчинок нашого земляка не був належно оцінений тогочасною владою, однак найбільшою нагородою за його визнанням стала його дружина Єлизавета Павлівна (медсестра яка виходжувала важко пораненого Івана Токарчука в тому далекому 1942 р.), а також його двоє синів які пішли стопами батька і стали офіцерами флоту.

Теперішнє покоління має пам’ятати та брати приклад з безсмертного подвигу усіх українців, усіх захисників нашої великої Батьківщини, які ставали часто у нерівний бій проти іноземних агресорів, окупантів не шкодуючи власного життя. Хай вогонь пам’яті присвячений борцям за свободу і незалежність України не згасає вічно.

***Джерела та література:***

1. Ренькас Ф.Ц. Черноморский матросов / Ф.Ц. Ренькас // Киевский вестник. – Киев, 2008. – 8 мая.