**План**

1. Начало Великой Отечественной войны

2. Битва под Москвой

**Литература**

1. Боевой путь Советских Вооружённых сил. Воениздат. М. 1960 г.
2. Великая Отечественная. Воениздат. М. 1989 г.
3. Кто был кто в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г. Краткий справочник. Изд. Республика. М. 1995 г.
4. Летопись Великой Отечественной 1941-1945. Краткий справочник. Москва «Молодая гвардия» 1985 г.

**Начало Великой Отечественной войны**

Всё дальше и дальше в историю уходит героическая эпопея Великой Отечественной войны – самой жестокой из всех войн, которые пережила наша страна.

Накануне войны была проведена коренная перестройка наших вооружённых сил. Сухопутные войска включали в себя стрелковые (пехоту), бронетанковые и механизированные войска, артиллерию и кавалерию. В их состав также входили специальные войска: связи, инженерные, противовоздушной обороны, противохимической защиты и другие. Организационно они объединились: стрелковые, танковые, моторизированные и кавалерийские дивизии, 170 из которых находились в западных военных округах. В сухопутных войсках проходило службу свыше 80% личного состава Вооружённых Сил. Значительно были усилены Военно-воздушные силы и Военно-Морской флот.

Ограниченное время, которым располагала наша страна, не позволило решить все вопросы, от которых зависело наземное обеспечение безопасности государства, Советское правительство всячески пыталось выиграть время, хотя бы ещё на один-два года, когда будет завершена очередная пятилетка, главной задачей которой было перевооружить армию и флот. С 1939 г. в войска начали поступать образцы нового современного вооружения и техники: танки Т-34 и КВ, реактивное оружие залпового огня БМ-13 («Катюша»), самозарядная винтовка Ф. Токарева (СВТ-40), крупнокалиберный пулемёт (12,7 мм) на треноге. Многие мероприятия были к началу войны незавершёнными.

Мирные усилия Советского Союза по обузданию фашистской агрессии не были поддержаны Англией, Францией и США. Франция вскоре была завоёвана Германией и капитулировала, а правительство Великобритании, опасаясь высадки немецких войск на острова, делало всё, чтобы подтолкнуть германский фашизм на Восток, к войне против СССР. И они добились этого. 22 июня 1941 года Германия вероломно напала на Советский Союз. В войну против СССР вступили и европейские союзники Германии – Италия, Венгрия, Румыния и Финляндия.

Немецкие генералы предупреждали Гитлера об опасности войны против России, подчёркивая, что война должна завершиться победой Германии максимум через 3 месяца после начала, так как Германия не располагала экономическими ресурсами для ведения длительной войны на огромных просторах России. Для осуществления плана молниеносной войны («блицкриг») названного «Барбаросса» – план уничтожения Москвы, Ленинграда, Киева, Минска и захваты Северного Кавказа, а главное Баку с его нефтью, гитлеровцы создали исключительную военную мощь, главной ударный кулак которой были танковые армии, способные быстро передвигаться вперёд.

Для нанесения внезапного удара Гитлер стянул к границам СССР 157 немецких и 37 дивизий европейских союзников Германии. Эта армада имела на вооружении около 4,3 тысяч танков и штурмовых орудий, до 5 тысяч самолётов, 47,2 тысячи орудий и миномётов и 5,5 миллионов солдат и офицеров. С такой чудовищной военной машиной столкнулась Красная Армия в июне 1941 г.

Советская Армия в июне 1941 г. в приграничных военных округах имела 2,9 миллиона человек, 1,8 тысячи танков, 1,5 тысячи самолётов новой конструкции.

**БИТВА ПОД МОСКВОЙ**

Осенью 1941 года наступление на Москву гитлеровцы готовили как завершающую операцию всей русской кампании. Они дали ей название «Тайфун», предполагая, видимо, что никакая сила не устоит против всесокрушающего фашист­ского урагана.

Битва за Москву началась 30 сен­тября 1941 года. К этому времени на фронте фашистской группы ар­мий «Центр», игравшей главную роль в операции «Тайфун», были сосредоточены основные силы гит­леровской армии. Они пополни­лись частями и соединениями, отозванными германским коман­дованием с юга — из Донбасса и с севера—из-под Ленинграда. Соединившись в районе города Вязьмы, они должны были взять в кольцо основные си­лы Западного и Резервного фрон­тов и уничтожить их. Затем север­ная группировка войск должна была захватить Калинин и, повер­нув на юго-восток, идти на соеди­нение с южной группировкой, на­ступавшей по направлению Орел — Тула, южнее Москвы. А в это время центральная группиров­ка войск должна была начать штурм столицы прямо в лоб.

Поначалу «Тайфун» развивался как по писаному. Несмотря на яростное сопротивление советских войск, гитлеровцы на юге уже 3 ок­тября заняли Орел, а центральная и северная группировки 7 октября соединились в районе Вязьмы. Несколько дивизий Красной Армии оказались в окружении. Генерал Гальдер записал в своем дневнике: «Операция «Тайфун» развивается почти классически».

Итак, на Московском направле­нии создалось угрожающее поло­жение. Государственный Комитет Обороны принял специальное по­становление о защите Москвы. В соответствии с этим постановле­нием главным оборонительным рубежом Москвы была определе­на Можайская линия обороны. Сю­да стягивались все наличные силы и средства из резерва Верховного Главнокомандования.

В глубоком тылу — в Сибири, на Урале, в Казахстане — спешно формировались новые дивизии, которые вооружались там новым, только что сошедшим с заводских конвейеров оружием. Солдаты и командиры по ускоренной прог­рамме проходили курс обучения ведению оборонительных и насту­пательных боев, борьбе с танками врага, тактике уличных боев.

А когда в Ставке была получена шифровка о том, что в 1941 году Япония не выступит против Совет­ского Союза, с Дальнего Востока были сняты три стрелко­вые и две танковые дивизии. Они спешно погрузились в эшелоны и направились в сторону Москвы.

С первого дня войны москвичи начали формировать дивизии на­родного ополчения. Каждый рай­он — свою дивизию. Всего было сформировано 16 дивизий.

За полгода войны москвичи послали на фронт только коммуни­стов и комсомольцев более 350 ты­сяч человек.

Ополченческие полки и дивизии создавались во всех других горо­дах Московской области и сосед­них областей (в Калинине, Туле, Калуге, Рязани, Можайске, Серпу­хове, Подольске...).

А гитлеровцы между тем все рвались и рвались вперед, к Моск­ве. В начале октября ожесточен­ные бои велись уже в районе Мценска, Калуги, Гжатска.

В этой трудной обстановке Го­сударственный Комитет Обороны решил объединить Западный и Ре­зервный фронты, защищающие Москву, а один Западный фронт и назначил нового командующе­го — генерала Г. К. Жукова, кото­рый до этого успешно руководил обороной Ленинграда.

14 октября немецко-фашистские войска ворвались в Калинин и от­резали от основных сил большую группу войск в районе этого горо­да. Государственный Комитет Обо­роны 17 октября выделил эти войска в особый — Калининский фронт и назначил генерала И. С. Конева его командующим.

Натиск фашистских войск на Москву усиливался.

Однако победы давались врагу все труднее и труднее. Сопротив­ление советских войск становилось все более упорным.

Фашисты усилили налеты своей авиации на Москву, которые нача­лись еще летом. Ночные бомбеж­ки следовали одна за другой. Од­нако к городу по-прежнему про­рывались лишь одиночные самоле­ты. На ближних подступах к городу их встречала сплошная завеса огня наших зенитчиков, а на дальних — колонны бомбардировщиков рас­сеивались нашими отважными лет­чиками-истребителями. На весь мир прозвучало тогда имя москов­ского парня, в прошлом рабочего мясокомбината, а теперь летчика Виктора Талалихина. В ночном воз­душном бою он таранил фашист­ский бомбардировщик. Это был первый в мире ночной таран! В. Та­лалихину было присвоено звание Героя Советского Союза. А всего на подступах к Москве летчики совершили 25 таранов!

Упорно сражались на подступах к Москве и кадровые дивизии и ополченческие. Под Волоколам­ском героическую борьбу с вра­гом вели 316-я стрелковая дивизия генерала И. В. Панфилова, и кур­санты военного училища имени Верховного Совета РСФСР под ко­мандованием С. И. Младенцева. На знаменитом еще со времен Оте­чественной войны 1812 года Боро­динском поле у Шевардинского редута, Багратионовых флешей и батареи Раевского стояли насмерть полки 32-й Саратовской Красно­знаменной дивизии полковника В. И. Полосухина, отличившейся еще в боях у озера Хасан. Под Наро—Фоминском упорно сопро­тивлялась Московская Пролетар­ская дивизия под командованием Героя Советского Союза полков­ника А. И. Лизюкова. На пять суток задержали врага под городом Юхновом курсанты Подольского ар­тиллерийского училища. На юге смело сражались танковые брига­ды М. Е. Катукова, П. А. Ротмистро­ва, Ф. Т. Ремезова, кавалеристы Л. М. Доватора и многие другие.

В конце октября — начале нояб­ря ценой крайних усилий совет­ским войскам удалось остановить фашистов на всех направлениях. Гитлеровские армии, сделав в ок­тябре бросок на восток на 250 километров, вынуждены были пе­рейти к обороне всего в 80— 120 километрах от Москвы. Насту­пила оперативная пауза, ожесто­ченные бои на время прекрати­лись. Советское командование выиграло время для дальнейшего укрепления подступов к столице.

...В грозные октябрьские дни в связи с приближением фронта к Москве Государственный Комитет Обороны принял решение об эвакуации из столицы правительст­венных учреждений, дипломатиче­ского корпуса, оборонных пред­приятий, научных учреждений, культурных и исторических цен­ностей.

Но Политбюро ЦК ВКП(б), Го­сударственный Комитет Обороны, Ставка Верховного Главнокоман­дования и оперативная группа ра­ботников Генерального штаба не покидали Москву. Они продолжа­ли руководить страной и боевыми действиями советских войск на всем фронте от Баренцева моря до Ростова-на-Дону.

Большинство правительствен­ных учреждений и дипломатиче­ский корпус переезжали в Куйбы­шев, а промышленные предприя­тия эвакуировались на Урал и в Сибирь, гражданское население — преимущественно в Казахстан и Среднюю Азию.

Усилия всех городских, партий­ных и общественных организаций были направлены на решение од­ной задачи — отстоять Москву. Москва ощетинилась полосами противотанковых ежей, надолб. На улицах строились баррикады, подвалы домов превращались в огневые точки.

Сотни тысяч москвичей строили на окраинах города глубокую про­тивотанковую оборону, особенно мощную вдоль северных и южных границ города. Наиболее важные узлы сопротивления создавались в районе Химок на севере и Цари­цынских прудов на юге. Большинством строителей были женщины, рядом с ними находились подростки и старики. Рабо­чие, отстояв свою смену у станков, выполнив две, а то и три нормы, после работы тоже шли на рытье окопов...

Две недели длилась передышка на фронте. За эти отвоеванные в трудных сражениях недели Цент­ральный Комитет нашей партии, Московский городской комитет партии проделали колоссальную работу по подготовке населения Москвы к отражению вражеского нашествия. Призывы партии "От­стоим Москву!» вселяли в совет­ских людей уверенность в гряду­щую победу, наполняли их мужест­вом, укрепляли их волю в борьбе со злейшим врагом человечест­ва — фашизмом.

На всех предприятиях города проходили в те дни митинги, пар­тийные собрания. На многих из них москвичи встречались с ру­ководителем городской партий­ной организации, членом ЦК пар­тии, секретарем МГК ВКП(б) А. С. Щербаковым. Его пламенные речи звали москвичей к новым подвигам и на трудовом и на бое­вом фронте.

6 ноября в Москве состоялось торжест­венное заседание Московского Совета, посвященное XXIV годов­щине Великой Октябрьской социа­листической революции. А на следующий день — 7 ноября 1941 года — на Красной площади состоялся военный парад войск Московского гарнизона...

Торжественное собрание и воен­ный парад на Красной площади транслировались по радио на всю страну.

По Красной площади под гром оркестров про­ходили войска, а с трибуны Мавзо­лея В. И. Ленина звучали слова: «Враг будет разбит, победа будет за нами!»

15 ноября гитлеровское коман­дование снова повело свои войска в «последнее» наступление на Мо­скву. Оно перегруппировало силы так, чтобы большинство танковых и механизированных дивизий нахо­дилось теперь на флангах Цент­рального фронта и вело наступле­ние на Москву с севера и юга, пы­таясь охватить ее железными кле­щами.

Началась решающая фаза Мос­ковской битвы.

Советские бойцы и командиры, пехотинцы и артиллеристы, летчи­ки и танкисты, кавалеристы и сапе­ры все до единого проявили чуде­са храбрости. Подвиги совершали не отдельные бойцы, а целые взво­ды, роты, батальоны, полки и ди­визии.

28 пехотинцев из стрелковой ди­визии генерала И. В. Панфилова у разъезда Дубосеково вступили в бой против 50 фашистских танков и не пропустили их к Москве. «Ве­лика Россия, а отступать некуда — позади Москва!» — Эти слова по­литрука Василия Клочкова, стояв­шего во главе 28 героев-панфилов­цев, стали крылатыми, облетели весь фронт.

О подвиге героев-панфиловцев в те грозные дни битвы за Москву рассказала газета «Красная звез­да». О героях слагали песни. Их примеру следовали десятки и сот­ни бойцов.

Артиллеристы в бою не отходи­ли от своих орудий и продолжали вести огонь даже из поврежден­ных пушек.

Летчики смело вступали в бой с фашистскими асами. Они сража­лись один против трех, один про­тив пяти и выходили из боя побе­дителями. Расстреляв свой боеприпас, они смело шли на таран и ча­сто, сразив врага, ухитрялись чу­дом посадить свою машину, сохра­няя ее для следующих боев.

Танкисты подбивали фашистские танки из засад, давили наступаю­щую вражескую пехоту гусеница­ми своих машин, смело бросались на фашистские орудия и крушили их своей броней.

Кавалеристы прорывались через линию фронта глубоко в тыл врага и уничтожали там фашистские гарнизоны, перехватывали воен­ные колонны войск, идущих к фронту, наводили панику в рядах гитлеровских солдат.

Связисты неустанно под огнем врага наводили и восстанавливали линии связи.

Смело действовали под Моск­вой в тылу врага партизаны Кали­нинской области. Особой актив­ностью отличались отряды Воло­коламского, Увароеского, Шахов­ского, Лотошинского районов Московской области. Тульского. Черепетского, Одоевского, Белевского районов Тульской обла­сти. Как раз в эти дни совершили свои бессмертные подвиги комсомольцы Зоя Космодемьянская, Саша Чекалин и сотни других.

Кровопролитные, изнуряющие бои продолжались всю вторую по­ловину ноября. Фашистским вой­скам удалось с севера прорваться к каналу Волга — Москва и пере­правиться через него в районе Ях­ромы. На юге они обошли непо­коренную Тулу и прорвались на берега Оки в районе Каширы.

Именно в эти критические дни из тыла подошли наши резервы. 1-я ударная армия под командо­ванием генерала В. И. Кузнецова разгромила гитлеровские войска, прорвавшиеся на восточный берег канала Волга — Москва. На юге 1-й гвардейский кавалерийский корпус генерала П. А. Белова от­бросил вражеские войска от Ка­ширы.

Напрягая последние силы, фа­шистские войска захватили Апрелевку - это в 35 километрах от западных окраин Москвы. На севе­ре они ворвались в Крюково (30 ки­лометров от столицы). Еще одно усилие — и вот они у Красной По­ляны (это уже в 25 километрах от городской черты).

В последние дни ноября, видя, что вступление в Москву задержи­вается, Гитлер приказал подтянуть к Красной Поляне дальнобойную артиллерию и начать обстрел советской столицы. Через некоторое время мощ­ным ударом фашисты были выбиты из Красной Поляны.

Чтобы ослабить натиск фашист­ских войск на Москву, Ставка отда­ла еще в середине ноября приказ войскам Волховского фронта о переходе в наступление в направ­лении на Тихвин, а войскам Южно­го фронта — о наступлении на Ростов-на-Дону. Приказ был вы­полнен. 29 ноября войска Южного фронта освободили Ростов, войска Волховского фронта прорвали оборону врага под Тихвином и с боями приближались к этому горо­ду. Сам Тихвин был освобожден 9 декабря.

Эти удары, а также героическая оборона Севастополя не позволили гитлеровскому командованию пе­ребросить под Москву в последний момент крупные силы с северного и южного участков советско-гер­манского фронта.

И вот на фронте под Москвой к 4—5 декабря наступило зати­шье. Немецко-фашистские войска выдохлись, их наступление захлеб­нулось. Еще 3 декабря начальник генерального штаба германской армии генерал Гальдер указывал на то, что прекращать наступление и переходить к обороне под Моск­вой, несмотря на трудности, опас­но. А 4 декабря он уже заявил командующему группой армий «Центр»: «Если фельдмаршал Бок считает, что нет никаких шансов нанести противнику большие поте­ри в ходе наступления, ему предо­ставляется право прекратить на­ступательные действия».

Советское командование заранее, еще в ходе тяжелейших ноябрьских боев, разработало де­тальный план перехода наших войск в большое контрнаступление с целью полной ликвидации угрозы столице СССР. Соблюдая все меры предосторожности, в глубокой тай­не от врага Ставка готовила это контрнаступление — формирова­ла необходимые резервы, накапли­вала вооружение, боеприпасы, го­рючее, продовольствие, зимнее обмундирование для воинов.

И вот 5 декабря, советское коман­дование приняло смелое решение: приступить к осуществлению пла­на контрнаступления, так как опера­тивная и стратегическая обстанов­ка складывалась в нашу пользу.

Начиная контрнаступление под Москвой, советское командование имело в своем распоряжении 1 миллион 100 тысяч бойцов и ко­мандиров, 7652 орудия и миномета (а еще 416 реактивных устано­вок — «катюш»), 774 танка,  
1 000 самолетов.

Фашистская армия насчитывала 1 миллион 708 тысяч солдат и офи­церов, 13 500 орудий и минометов, 1170 танков и 615 самолетов.

Таким образом, перед началом нашего контрнаступления немец­ко-фашистские войска превосходи­ли наши войска в живой силе в 1,5 раза, в артиллерии — в 1,4 ра­за, в танках — в 1,6 раза, и только по авиации наша группировка войск была сильнее противника примерно в 1,6 раза, Причем надо отметить, что почти половину на­ших самолетов составляли уже самолеты нового типа.

По данным разведки, допросам многочисленных «языков», доне­сениям партизан наше командова­ние установило, что никаких ре­зервных войск в тылу у немцев нет. Все их резервы были исчерпа­ны и втянуты в сражения. Солдаты противника устали, их воинский дух упал, многие уже поняли, что гитлеровская пропаганда их обма­нула, легкой победы нет и быть не может...

Советское командование в этой обстановке действовало энергично и решительно.

Первым перешел в наступление Калининский фронт под командованием генерала С. И. Конева. 5 декабря его войска нанесли удар в обход города Калинина на Ржев. На следующий день начали на­ступать войска Западного фронта  
под руководством генерала Г. К. Жукова и армии правого кры­ла Юго-Западного фронта под руководством маршала С, К. Тимо­шенко.

Мощные удары советских войск явились настоящим сюрпризом для врага.

За первые пять дней наши вой­ска, ведя тяжелые бои на всех на­правлениях, продвинулись вперед и освободили ряд городов и сел.

Однако для Красной Армии контрнаступление под Москвой было первым большим наступле­нием в ходе Великой Отечествен­ной войны в условиях численного превосходства врага и сложной оперативной обстановки. А потому не все проходило так, как этого хотелось бы. Поэтому и успехи в первые дни оказались более скромными, чем на это можно бы­ло рассчитывать. Приходилось учиться в ходе боев.

Войска правого крыла Западно­го фронта в упорных боях сломили сопротивление противника и овла­дели Рогачевом и Яхромой, а 13 декабря окружили группировку противника в районе Клина.

Противник, пытаясь удержать рубеж железной дороги Москва — Калинин, оказывал упорное сопро­тивление, В течение 13 и 14 декаб­ря он четыре раза осуществлял контрудары с целью деблокиро­вать свою группировку в Клину. Не получилось. 15 декабря наши войска вошли в город. Здесь осо­бенно успешно действовала армия под командованием генерала Д. Д. Лелюшенко.

Не менее упорные бои разверну­лись на Истринском направлении, где немецко-фашистские войска все же успели создать сильную оборону, особенно в районе Крю­кова. После тщательной подготов­ки войска гвардейской стрелковой дивизии генерала В. А. Ревякина, усиленные танковой гвардейской бригадой, перешли в наступление и при поддержке авиации в ночь на 8 декабря овладели Крюковом и развернули наступление в на­правлении на Истру. Противник, используя выгодный рубеж по Истринскому водохранилищу, пы­тался задержать наступление на­ших войск. Но командующий ар­мией генерал К. К. Рокоссовский создал две подвижные группы войск генералов Ф. Т. Ремезова и М. Е. Катукова и направил их в об­ход Истринского водохранилища с севера и юга. Под угрозой окру­жения противник вынужден был, бросая тяжелое вооружение, по­спешно отходить на Волоколамск.

В районе Звенигорода в наступ­ление перешла армия генерала Л. А. Говорова. Три дивизии из этой армии форсировали Москву-реку и отбросили противника к западу. В прорыв командующий армией направил гвардейский ка­валерийский корпус генерала Л. М. Доватора. Славные конники без дорог, по глубокому снегу проникли в тыл фашистской армии фельдмаршала Клюге и начали громить вражеские штабы, рвать связь.

Севернее Москвы 16 декабря был освобожден город Калинин. Вступление в город наших частей превратилось в незабываемый праздник для жителей города. Все, и стар и млад, вышли на улицу, обнимали воинов-героев, благода­рили за избавление от фашистов. Гитлеровцы дорого заплатили за свои злодеяния, творимые в горо­де. Только убитыми враг потерял здесь 10 тысяч солдат и офицеров. Наши войска захватили богатые военные трофеи.

На левом крыле Западного фронта наши войска утром 7 де­кабря освободили город Михай­лов, превращенный фашистами в сильно укрепленный узел сопро­тивления. Затем противник был выбит из Серебряных Прудов. Войска генерала Ф. И. Голикова очистили от врага шоссе Москва — Тула и восстановили сообщение с Тулой. Танковая армия Гудериана поспешно стала откатываться на запад, бросая свою технику и сна­ряжение. Наши армии с боями продвигались к Калуге.

Ударная группировка правого крыла Юго-Западного фронта под победы со­ветских войск под Москвой. Вся страна с огромной радостью и воодушевлением встретила это сообщение. На капиталистический Запад эта весть подействовала ошеломляюще. Там никак не могли поверить, что Красная Армия спо­собна не только сдерживать фа­шистские войска, но и успешно их громить. Гитлеровская директива № 39 от 8 декабря 1941 года «О переходе германских вооруженных сил к обороне» запоздала.

16 декабря Гитлер отдал новый командованием генерала Ф. Я. Костенко наступала с юга на елецкую группировку противника, стараясь окружить ее со всех сторон. Боясь попасть в «мешок», противник при­нял энергичные меры по отводу своих войск. Но полностью вывести их не успел.

3-я армия, которой командовал Герой Советского Союза генерал Я. Г. Крейзер, окружила в районе города Ефремова большую группировку противника и уничтожила ее.

13 декабря — на 174-й день вой­ны — в наших газетах было опуб­ликовано сообщение Совинформ-бюро о первых итогах приказ. В нем говорилось о том, что «недопустимо никакое значи­тельное отступление, так как оно приведет к полной потере тяжело­го оружия и материальной части», и чтобы командующие армия­ми, командиры соединений, все офицеры «своим личным приме­ром заставили войска с фанатич­ным упорством оборонять зани­маемую позицию, не обращая внимания на противника, проры­вавшегося на флангах и в тыл».

Однако и этот приказ не помог, Перед гитлеровцами все чаще рисовались устрашающие картины зимнего отступления от Москвы наполеоновских войск в 1812 году.

Враг был отброшен от Москвы на 100—250 километров. Совет­ские войска освободили свыше 11 тысяч населенных пунктов. Были взяты огромные трофеи.

Освобождая все новые и новые населенные пункты, наши воины увидели, что принесли захватчики советским людям. Сожженные города и села, виселицы, разграб­ленные музеи, библиотеки, Дома культуры, взорванные памятники старины, зверская расправа с мир­ным населением, рабский труд — все это вызывало ненависть к фа­шизму, желание как можно скорее очистить от него советскую землю. Все это повышало наступательный порыв бойцов. Едва советские войска освобождали город от гит­леровцев, как в нем наминала клю­чом бить жизнь. На площадях сти­хийно возникали митинги. Горожа­нам хотелось от всей души побла­годарить советских воинов, вызволивших их от фашистской неволи.

Контрнаступление советских войск под Москвой переросло в общее наступление Красной Ар­мии по всему советско-германско­му фронту. Это было началом ко­ренного поворота событий в ходе Великой Отечественной войны.

Разгром фашистских войск под Москвой стал решающим военно-политическим событием первого года Великой Отечественной вой­ны. Одержав победу под Москвой, наши войска окончательно похоро­нили фашистский план «молние­носной войны» и развеяли миф о непобедимости германской армии. Провалились расчеты гитлеровцев на непрочность советского общественного и государственного строя, советского тыла.

В итоге гитлеровское командо­вание вынуждено было перейти к стратегической обороне на всем советско-германском фронте.

Вот как оценили Московскую битву сами гитлеровцы. Генерал Г. Блюментрит: «Надежды вывести Россию из войны в 1941 году про­валились... Кампания в России, а особенно ее поворотный пункт — Московская битва, нанесла первый сильнейший удар по Германии как в политическом, так и в военном отношении». Фельдмаршал В. Кейтель (после войны на Нюрн­бергском процессе), отвечая на вопрос, когда он начал понимать, что план «Барбаросса» терпит крах, произнес только одно слово: «Москва».

Провалились расчеты гитлеров­цев и на создание всеобщего фрон­та капиталистических государств, включая Англию и США, против СССР. Советский Союз, приняв на себя основную тяжесть ударов фа­шистской армии, встал в авангарде борьбы всех свободолюбивых на­родов против фашизма. Война советского народа со злейшим врагом человечества — герман­ским фашизмом — слилась с борь­бой народов Европы и Азии за их национальную независимость, за демократию и свободу...

После войны, 8 мая 1965 года, Указом Президиума Верховного Совета СССР Москве было присвоено по­четное звание «Город-герой».