**Karksi-Nuia Jalaka kinnistul asuv monument.**

Kultuurimälestise register: <https://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=8420>

Hauaplats on ümbritsetud ca meetri kõrguse lehtpõõsahekiga ning puudega. Hauatähis: 5 meetri kõrgune betoonist obelisk.

Mälestise nimi:  II maailmasõjas hukkunute ühishaud

Mälestise registri number: 8420

Mälestise tüüp: Kinnismälestis

Mälestise liik: ajaloomälestis

Arvel: 03.11.1997

Registreeritud: 03.11.1997

X-koordinaat      591148.00

Y-koordinaat      6441819.99

Mälestise vana number: 650

[**https://www.riigiteataja.ee/akt/25398**](https://www.riigiteataja.ee/akt/25398)

**II maailmasõjas hukkunute mälestusmärgi likvideerimine ja vajadusel hukkunute säilmete ümbermatmine**

Kodanik Margit Seegel on teinud ettepaneku Jalaka kinnistul oleva II maailmasõja mälestusmärgi likvideerimiseks ja on pöördunud Muinsuskaitseameti ja Kaitseministeeriumi poole

*Muinsuskaitseameti vastus Margit Seeglile:*

Vastuseks Teie pöördumisele teatame, et 1949. aasta 12. augusti Genfi konventsioonide 1977. aasta 8. juuni (I) lisaprotokolli rahvusvaheliste relvakonfliktide ohvrite kaitse kohta artikli 34 kohaselt on Eesti riik kohustatud tagama Eesti territooriumil sõjategevuse tõttu surnud isikute säilmete ja matmispaikade austamise ning viimaste tähistamise.

Ebasobivas asukohas asuva sõjahaua ümbermatmist reguleerib Sõjahaudade kaitse seadus. <https://www.riigiteataja.ee/akt/12777064>

Teiste riikide relvajõududesse kuulunud isikute ja teiste riikide kodanike säilmete ja sõjahaudade suhtes kohaldatakse sõjahaudade kaitse seadust niivõrd, kuivõrd välislepingus ei ole ette nähtud teisiti.

Selle kinnisasja omanik, millel on sõjahaud, on kohustatud tagama sõjahaua ja selle tähistuse säilimise.

Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel ei ole sõlmitud lepingut tagamaks sõjahaudade  väärika ning kehtiva humanitaarõiguse normidele vastava säilitamise ja hooldamise.

Sõjahaudade kaitse seaduse alusel kuuluvad säilmed ümbermatmisele, kui sõjahaud asub ebasobivas kohas. Sõjahauale ebasobivaks kohaks on eelkõige pargid, muud haljasalad ja hooned tiheasustusaladel väljaspool kalmistuid, samuti kohad, kus toimuvad massiüritused või asuvad haudadega mitteseotud rajatised, ning muud kohad, mis ei võimalda sõjahaua väärikat kohtlemist. Sõjahaua asukoha ebasobivuse määrab sõjahaudade komisjon. Kaitseminister otsustab sõjahaudade komisjoni ettepanekul, millised säilmed millisele kalmistule ümber maetakse.

Teie pöördumises nimetatud II maailmasõjas hukkunute ühishaud, reg-nr 8420, paikneb Mulgi vallas Karksi-Nuia linnas Jalaka katastriüksusel (28701:002:0064) Toimikus olevas ENSV Sõjakomissariaadi nimekirjas on 5 nime, kes on  langenud 1944.a. septembris. Monument on ilmselt paigaldatud hiljem.

Monumendil on tekst - ,,Igavene mälestus, kes langesid fašismivastases võitluses 1941 - 1945**“**

**​**

*Kaitseministeeriumi vastus Margit Seegli pöördumisele:​*

Tere!

Vastus Teie küsimusele on: jah, seda tohib ja saab teisaldada. Maaomanik või omavalitsus peaks selle teisaldamise algatama ning pöörduma sellekohase ettepanekuga kaitseministeeriumi poole.

**Halliste mälestusmärk:**

<https://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=8416>

Mälestise nimi Terroriohvrite ühishaud

Mälestise registri number 8416

Mälestise tüüp Kinnismälestis

Mälestise liik ajaloomälestis

Arvel 03.11.1997

Registreeritud 03.11.1997

X-koordinaat 584277.98

Y-koordinaat 6446801.76

Mälestise vana number 653

Ava kaardil

Vaade mälestusmärgi esiküljele Autor Anne Kivi

Kuupäev 05.05.2008

Vaade mälestusmärgi esiküljele Autor Anne Kivi

Kuupäev 05.05.2008 Vaade matmispaigale ja mälestusmärgile Autor Anne Kivi

Kuupäev 05.05.2008 Vaade matmispaigale ja mälestusmärgile Autor Anne Kivi

Kuupäev 14.06.2011 Vaade Halliste terroriohvrite matmispaigale Foto Anne Kivi 30.07.2013

Galerii

(4)

Määrused ja käskkirjad(1)

"Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 03.07.1997 määrus nr. 37, (RTL 1997, 163/164, 917) Kuupäev: 03.07.1997

Paikvaatlused(8)

Seisund: rahuldav

Paikvaatluse kuupäev: 16.07.20

Menetleja: Viljandimaa nõunik, Anne Kivi

Aadress(1)

Ava kaardil

Viljandi maakond, Mulgi vald, Kulla küla, Leerimaja (Mälestisel)

Katastrikood(1)

48001:001:0244 (Mälestisel)

Fotokogu(1)

Terroriohvrite ühishaud, Ajaloo fotokogu

Matmispaik, millel sõjaajalooline tähendus

Sisestatud: 12.02.2007.

Mälestise kirjeldus

Halliste kalmistu ääres paiknev vennashaud kujutab endast hekiga piiratud ala suurusega 20x40,. Vennashaud on tähistatud graniittahvlitest alusele toetuva graniittahukaga. Tahuka ülemises paremas nurgas on välja raiutud tekst:” Suures Isamaasõjas langenud nõukogude/ armee võitlejatele/ Бойцам советской армии павшим в/ Великой отечественной войне.”

Tähe kõrgus 6.5cm. Alus 200x60x34cm. Tahuka tüvis 180x50x10cm. Tahukas 220x80x120cm.

Sisestatud: 30.10.2007.

Mälestise ajalugu

1951.a. püstitati Halliste vennashauale monument.

Halliste kalmistu kirdepiiri taga asuvasse ühishauda on nõukogude armee allikate erinevatel andmetel maetud 37- 40 nõukogude armee sõjaväelast ja tsiviilisikut.

**Mälestusmärk Mõisaküla kalmistul**

1941. aasta 16. ja 23. juulil toimusid Mõisaküla lähistel kaks massimõrva, kokku hukati 113 inimest. Enamik hukatutest olid Mõisaküla elanikud. Valter Ilison on kirjutanud:“ Inimesi toodi kokku Abja, Rajangu, Tihemetsa, Saarde, Laiksaare ja Häädemeeste vallast ning Mõisaküla linnast.“

Ühishauad kaevati lahti 14. ja 15. märtsil 1945. Dr Elmar Ester oli ohvrite tuvastamise juures ja koostas mõrvatute vigastuste kohta aktid. 25 ohvrit jäi tuvastamata, neist mehi 21 ja naisi neli.

Kohtades, kus mahalaskmised toimusid, paigaldati nõukogude ajal kaks mälestuskivi ja need asuvad seal ka praegu (7.06.2022). Mõisaküla elanikud teavad neid kui „must ja punane kivi“. Punane kivi asub 16.07.1941 ja must kivi 23.07.1941 aastal toimunud hukkamiste asukohtades, kus olid kuni 1945.a märtsini ühishauad.

Mõrvatud maeti ümber Mõisaküla kalmistule. Mõisakülalase Helle-Liis Männiku sõnadele tuginedes paigaldati ajavahemikus 1949-1952 (täpset aega ta ei tea kuid ta ema oli sel ajal Mõisaküla kalmistuvaht) monument, millel on trükitähtedega eesti- ja vene keeles tekst. Eestikeelne tekst on:“ SUURES ISAMAASÕJAS LANGENUD NÕUKOGUDE ARMEE VÕITLEJAILE“, märgitud on aastaarvudena 1941-1945.

Helle-Liis Männik:“ Ema ütles juba siis, kui seda paigaldati, et kivi peal on vale tekst. Tegu oli enamasti Mõisaküla raudteetehase töötajatega, samuti linlastega, kes olid oma aktiivsusega silma paistnud. Monumendi püstitas tollane Abja Kommunaal ja sarnase tekstiga samasugune monument peaks asuma Suure-Jaani kalmistul.“

Vestlesin Helle-Liis Männikuga telefoni teel 2. juunil 2022.

Anu Laarmann

Mõisaküla muuseumi juhataja

7. juuni 2022