**До Дня партизанської слави. Боролися з німецько-румунськими окупантами в тилу**

Тридцять два місяці - з 1 серпня 1941 року по 4 квітня 1944 року Миколаївщина була окупована німецько-румунськими військами. Нищилися культурні і матеріальні цінності, за період "господарювання" на території області фашистами було знищено більше 105000 громадян.

На Миколаївщині розгорнулася підпільна і партизанська боротьба. Умови, в яких жителі області піднялися на боротьбу з окупантами, були тяжкими: на території області розташувалася велика кількість військових частин, штабів, аеродромів, баз. У Миколаєві був штаб спеціальних військових з'єднань, спеціальних частин СС, поліції.

Незважаючи на ці умови, у Миколаєві, Первомайську, Казанківському, Баштанському, Березнегуватському, Кривоозерському, Доманівському районах були організовані і діяли партизанські загони і підпільні організації. В Арбузинському, Врадіївському, Жовтневому, Новоодеському, Миколаївському, Братському, Вознесенському діяли підпільно-патріотичні групи.

 На території області діяло 110 підпільних організацій, партизанських загонів і диверсійно-розвідувальних груп. Серед них: підпільна організація «Миколаївський центр», «Центр», «Патріот Батьківщини», «Партизанська іскра», «Вознесенський центр», Баштанський і Казанківський партизанські загони і багато інших. Більше 25000 патріотів у складних і важких умовах підпілля вели жорстоку боротьбу з лютим ворогом. Багато хто з них нагороджений орденами і медалями, а чотирьом – В. О. Лягіну, П.К. Гречаному, В.С. Моргуненку, Д. Г. Дяченко присвоєно звання Героя Радянського Союзу посмертно.

Коли почалася Друга світова війна, понад 1200 жителів Кривого Озера пішли на фронт. А ті, що залишилися, не стали миритися з окупаційним режимом.

Під керівництвом М.Ф. Семенова з с. Сирового Врадіївського району та при активному сприянні місцевої вчительки Лесі Новошицької на початку 1942 року в Кривому Озері організовано підпільну групу. У другій половині 1942 року її очолив офіцер Червоної Армії Іван Гуртовий, який утік з німецького полону і влаштувався агрономом у Кривоозерській претурі. Підпільна організація в складі 20 чоловік, що об’єднала на цей час 4 групи: Сирівську, Мазурівську, Врадіївську і Кривоозерську, встановила контакти з Богданівською Доманівського району та Савранською підпільними організаціями. Саме за ініціативою останньої на початку 1943 року в Кривому Озері створюється кущова підпільна організація, що об’єднувала підпільні групи Врадіївського, Любашівського, Доманівського і Кривоозерського районів. Керівником її став Іван Гуртовий. Підпільники, кількість яких до середини 1943 року зросла до 33, встановили тісний зв’язок з партизанським загоном «Прибужець», а згодом – із загоном «Буревісник», що діяли у савранських лісах, а п’ятеро з них стали бійцями партизанського загону.

Члени Кривоозерської підпільної організації постачали партизанам продовольство, одяг, медикаменти, забезпечували їх конспіративними квартирами. Так, було зібрано серед населення і відправлено до лісу близько 10 тонн борошна, понад 20 ц м’яса, 12 ц жирів та інших продуктів.

За час своєї діяльності підпільна організація провела кілька диверсій на залізниці, поширювала листівки і зведення Радінформбюро, одержувані із Саврані, залучила до збройної боротьби з німецько-румунськими загарбниками близько 200 чоловік, чимало з яких взяло участь у бойових операціях партизанського загону. Підпільники закликали жителів села не виконувати наказів і розпоряджень окупаційних властей. Було сховано від окупантів і збережено до приходу нашої армії багато хліба, худоби, сільськогосподарських машин та інвентаря (за неповними даними – понад 30 тракторів, 40 комбайнів, близько 60 молотарок та ін.). Незважаючи на сувору заборону румунських властей, підпільники після великої роз’яснювальної роботи серед населення, організували восени 1943 року сівбу озимих на площі 17 тис. га. Це дало змогу в наступному році після визволення Кривого Озера виконати обов’язкові поставки до фонду нашої армії за рахунок озимої пшениці.

Натрапивши на слід підпільників, фашисти 27 листопада 1943 року заарештували Івана Гуртового, Лесю Новошицьку та інших. Протягом грудня в застінки гестапо потрапили також Микола Щербатий, І. Блідар, П. Новошицький та інші - всього 23 чоловіка. Після жорстоких тортур у середині січня 1944 року патріотів стратили. Але підпілля продовжувало діяти. Здійснивши сміливу вилазку 14 січня 1944 року, партизани знищили охорону німецького концтабору, визволили 486 радянських військовополонених, більша частина яких влилася до загону, який аж до приходу наших визволителів боровся з фашистськими окупантами.