**Японія під час Другої світової війни**

* **Зовнішня політика Японії на початковому етапі Другої світової війни (1939–1941)**
* **Початок війни на Тихому океані**
* **Стратегічний наступ США в Тихому океані**
* **Завершальний етап війни на Тихому океані**

**Зовнішня політика Японії на початковому етапі Другої світової війни (1939–1941)**

На початку 1937 р. під тиском військових кіл, які вважали недостатнім рівень воєнних приготувань країни, спочатку військовий міністр, а згодом і весь уряд пішли у відставку. Після кількамісячного правління кабінету генерала Хаясі Сендзюро (1876—1943) в травні 1937 р. прем'єр-міністром став 46-річний князь та близький родич імператора Коное Фумімару (1891 —1945), який мав опінію прихильника "сильної руки". Він запропонував програму "Ліквідації суперечностей усередині держави". Коное Фумімару зважився на розгортання агресії в Китаї. Після інциденту 7 липня 1937 р. біля мосту Лугоуцяо, на території Китаю розгорнулися широкомасштабні бойові дії. У вересні 1937 р. уряд оголосив "всезагальну мобілізацію всіх духовних сил народу", а в березні наступного року парламент затвердив закони про надання урядові надзвичайних політичних та економічних повноважень. Початок війни

в Китаї посилив впевненість Японії в своїх силах. 12 грудня 1937 р. в ясну та сонячну погоду японські літаки потопили на Янцзи американську канонерку "Пенаї", яка саме приймала на борт персонал посольства СШАв Нанкіні. Японія стримано вибачилася перед Вашингтоном, пояснивши інцидент помилкою.

У січні 1939 р. імператор відправив уряд Коное Фумімару у відставку через неспроможність переможно завершити війну в Китаї. Війна дуже дорого обходилася Японії. Лише до кінця 1937 р. витрати на воєнну кампанію склали 2,5 млрд. ієн. У 1940 р. один день війни обходився японцям в суму, еквівалентну 4 млн. доларів. З метою економії японський уряд опублікував перелік із 32 видів товарів, споживання яких тимчасово обмежувалося. До цього списку потрапили бензин, вироби із гуми, бавовни та вовни тощо. Бажаючи продемонструвати єднання з народом в скрутний час, імператор відмовився від споживання імпортного вина та тютюну. Міністр фінансів публічно поклявся носити одну пару черевиків десять років, а заступник військового міністра почав ходити на роботу пішки.

Протягом 1939—1940 рр. при владі з калейдоскопічною швидкістю змінилися три прем'єри, а в 1940 р. Коное Фумімару знову повернувся у крісло голови уряду.

У 1938—1939 рр. серйозно ускладнилися стосунки Японії із СРСР. Токіо був незадоволений тією військовою допомогою, яку Москва надавала гоміньданів-ському уряду в Китаї. Напруження між двома країнами призвело зрештою до збройних зіткнень на кордонах. Протягом липня — серпня 1938 р. тривали бої між японськими та радянськими військами у районі озера Хасан на кордоні між російським Приморським краєм, Кореєю та Маньчжоу-Го. У травні 1939 р. розпочався конфлікт на річці Халхін-Гол в Східній Монголії, з якою Радянський Союз мав угоду про взаємодопомогу. Бої на Халхін-Голі невдовзі переросли рамки звичайного прикордонного конфлікту. У боях з обох боків брали участь понад 130 тис. солдатів і офіцерів, 1000 гармат, 1000 танків, близько 800 бойових літаків. Початково успішні для японців бої на Халхін-Голі завершилися нечуваною поразкою. Лише вбитими японські сили втратили 61 тис. чоловік. Втрати в боях із радянськими та монгольськими військами перевищили всі людські втрати Японії протягом першого року війни в Китаї. 16 вересня 1939 р. японці уклалили з СРСР угоду про припинення вогню.

Початок Другої світової війни захопив японських лідерів зненацька. Адольф Гітлер не вважав за потрібне повідомляти далекосхідних союзників про свої європейські плани. Тим не менше, Токіо швидко зумів зорієнтуватися в ситуації й вдало використати в своїх цілях німецькі перемоги над Францією та Голландією.

Період 1939—1941 рр. позначився поступовим погіршенням міждержавних стосунків між Японією та США. Спостерігаючи за японськими успіхами в Китаї та розгортанням підготовки до широкомасштабної експансії в регіоні, уряд Сполучених Штатів, який формально дотримувався нейтралітету, почав готувати громадську думку до неминучості військового зіткнення з Японією. У американській пресі розгорнулася кампанія проти звірств імператорської армії над цивільним населенням Китаю. З ініціативи конгресмена Кордела Галла, було запроваджено "моральне ембарго" на поставки стратегічних матеріалів до Японії. Виробникам такої продукції уряд рекомендував в індивідуальному порядку розглянути можливість припинення співпраці з японцями. 26 вересня 1939 р. президент Франклін Делано Рузвельт звернувся до промисловців з особистим проханням припинити продаж Японії одинадцяти видів промислової продукції, яка використовувалася японцями у військовій сфері.

У відповідь на ці кроки в Японії розпочалося педалювання пропагандистської кампанії "боротьби з білим імперіалізмом". Проголосивши себе захисником пригноблених європейцями та американцями народів Південнр-Східної Азії, японці пробували замаскувати свою експансію гаслами звільнення від "білих імперіалістів". Крім пресової пропаганди, японці вдалися до практичних кроків, демонструючи бажання витіснити європейців з регіону. Було заблоковано західні сеттельменти в окупованих японцями Тяньцзині та Шанхаї, а також кордон з Гонконгом.

У кінці 1939 р, японський уряд проголосив гасло створення "Великої Східно-Азійської сфери процвітання". Зважаючи на погіршення становища Франції та Великобританії, які, дедалі більше втягуючись у війну з Німеччиною, змушені були послабити військову присутність у регіоні, японські військові розпочали розробку конкретних планів завоювання європейських колоніальних володінь. Створений на початку 1940 р., кабінет Міцумаси Йонаї (1880—1948) вже 12 січня 1940 р. звернувся з ультиматумом до Голландії. Японці вимагали надання їм у Голландській Індії (Індонезії) торгівельних переваг і гарантованих поставок великих обсягів необхідних японській оборонній промисловості нафти та каучуку. У червні 1940 р. голландський уряд погодився на японські вимоги. Одразу ж після того, 18 червня 1940 р. Токіо звернувся до уряду маршала Анрі Петена з проханням дозволити розмістити на півночі французького Індокитаю військові місії, які мали контролювати дотримання заборони на перевезення військових вантажів для Гоміньдану через Тонкій. Зважаючи на загрозу повної окупації колонії, французький генерал-губернатор Жорж Катру 20 червня 1940 р., дав згоду на розміщення японських спостерігачів на залізницях півночі Індокитаю. Упевнившись у своїх силах, японці звернулися з пакетом вимог і до Великобританії. Токіо вимагав вивести британський військовий гарнізон з Шанхаю, закрити для контрабанди військових матеріалів кордон міжТонконгом і китайською територією та припинити постачання стратегічних матеріалів урядові Чан Кайші через Бірманську дорогу. Після консультацій зі США Лондон погодився на японські вимоги. Сполучені Штати заявили, що в даний момент ще не є готовими підтримати свого союзника у відкритому конфлікті з Японією. 12 липня 1940 р. Великобританія терміном на З місяці закрила Бірманську дорогу. Гоміньдан опинився на межі повної поразки.

Незважаючи на дипломатичні успіхи, 16 липня 1940 р. військові кола добилися відставки уряду Міцумаси Йонаї, який уважався налаштованим надто миролюбно. Уряд сформував Фумімару Коное, який вже в 1937—1939 рр. керував японським кабінетом. Більшість портфелів отримали військові — учасники війни в Китаї із так званого "квантунського клану".

1 серпня 1940 р. Японія звернулася до Франції з вимогою дозволити розміщення в Тонкіні додаткових японських гарнізонів, які, крім залізниць, мали взяти під контроль головні аеродроми країни. Під тиском Німеччини, котра підтримала японські вимоги, 29 серпня 1940 р. французи погодилися на введення до Індокитаю японських військ. Японія оголосила, що "поважатиме французький суверенітет в Індокитаї" та не втручатиметься до справ цивільної адміністрації. Протягом 1940—1945 рр. на території Індокитаю існувала своєрідна система двовладдя: поряд із французькою адміністрацією діялала й військова японська влада.

З огляду на такий розвиток подій, у вересні 1940 р. США повністю припинили експорт алюмінію, чорних металів та авіазапчастин до Японії. У відповідь Японія 27 вересня 1940 р. підписала з Німеччиною та Італією спеціальну угоду, що передбачала, зокрема, взаємодопомогу та взаємну підтримку у випадку військового конфлікту,

а також розмежування "життєвого простору". На відміну від "Антикомінтернівського пакту", ця угода була спрямована не проти СРСР, а проти СІЛА. Погіршення стосунків із західними державами вплинуло на покращення японо-радянських відносин. 13 квітня 1941 р. Японія підписала з СРСР пакт про ненапад терміном на 5 років.

У травні 1941 р. прем'єр-міністр Фумімаро Коное оголосив три принципи, за умови дотримання яких Японія погоджувалася нормалізувати стосунки зі США. Ці принципи полягали у визнанні Японії та Китаю созниками в антикомуністичній боротьбі, дипломатичному визнанні Маньчжоу-Го та розробці координованої політики протидії поширенню комунізму в регіоні Швденно-Східної Азії. Не бажаючи йти на пряму конфронтацію з Японією, Сполучені Штати Америки не дали чіткої відповіді на поставлену пропозицію і вдалися до затягування переговорів. Тим часом японці звернулися з черговим ультиматумом до французького уряду Віші. Після підписання відповідних угод 21—23 липня 1941 р. в Південному Індокитаї з'явилося ще 50 тис. японських військових. Реакція США була блискавичною. 25 липня 1941 р. Вашингтон увів ембарго на постачання нафти до Японії та заморозив у американських банках 130 млн. доларів японських авуарів. Заморозили також японські авуари банки Великобританії та Голландської Індії, а Панама закрила трансокеанський канал для японських суден.

Японія не очікувала такої реакції на свої кроки. Радикали вимагали негайного оголошення війни США. Популярним гаслом націоналістичної опозиції було порівняння становища Японії із рибиною в ставку, із якого поволі спускають воду. Прихильники війни твердили, що за законами геополітики країна просто приречена воювати, оскільки Японські острови не мають сировинних ресурсів, а ворожі уряди намагаються задушити Японію економічно. Багатьом політикам погрожували, на Фумімару Коное навіть було вчинено замах. Поліції вдалося викрити призначений на 18 вересня 1941 р. заколот. Втомившись витримувати шалений тиск з боку військових, 16 жовтня 1941 р. прем'єр пішов у відставку, заявивши, що збирається стати монахом у одному із віддалених буддистських монастирів.

Війна на Тихому океані

У жовтні 1941 р. прем'єр-міністром Японії став радикальний прихильник війни, колишній головнокомандувач японськими силами в Маньчжурії та військовий міністр 57-річний генерал Хідекі Тодзіо (1884 —1948). Період правління генерала Тодзіо отримав згодом назву часів "сьогунату Тодзіо". Японія остаточно визначилася з планами військових завоювань у регіоні. Планувалося, що військова кампанія триватиме близько трьох місяців, упродовж яких імператорська армія окупує Яву, Суматру, Борнео, Філіппіни, Бірму та Малаю. Війну планувалося розпочати несподіваним масованим ударом по головній базі ВМС США на Гаваях. Головну роль в планованих завоюваннях мав відіграти флот, тому японці хотіли знищити першим ударом якомога більше американських кораблів. Тихоокеанський флот США спільно із Східним флотом Великобританії.

**Початок війни на Тихому океані**

танії налічували 14 лінкорів і важких крейсерів і 3 авіаносці. У розпорядженні Японії перебувало 10 лінкорів, серед яких був найбільший корабель світу "Ямато," і 10 авіаносців.

Задум розробленої адміралом Ямамото операції полягав в тому, щоб з'єднання японських авіаносців непомітно наблизилося до американської бази на Гавайських островах й атакувало її своїми палубними літаками. План був надзвичайно сміливим, оскільки повністю базувався на неочікуваності першого удару. Ретельно готуючись до нападу на СПІА, японці здійснили колосальну операцію дезінформації противника. Японцям вдалося захопити американський флот зненацька. Коли оператори американських радіолокаторів виявили наближення великої групи літаків, вони не зняли тривоги, оскільки не могли собі уявити, що в центральній частині Тихого океану звідкись з'являться японці.

Уранці 7 грудня 1941 р. 350 бойових літаків, піднятих у повітря з шести японських авіаносців, несподівано атакували американську військово-морську базу Пірл-Харбор на гавайському острівці Оаху. Підготовлена в суворій таємниці та добре продумана операція принесла японцям значний успіх. Протягом двох годин американці втратили 5 лінкорів та 13 інших кораблів різних класів. Ще 2 лінкори були серйозно пошкоджені. На землі та в повітрі знищено 188 американських літаків. Загинуло близько 2,5 тис. військових моряків та солдатів. Японці втратили 29 літаків та 5 карликових підводних човнів, які вночі напередодні повітряної атаки намагалися пробратися в бухту й атакувати там кораблі Тихоокеанського флоту. Поразка в Пірл-Харбор струснула Америкою, яка пережила справжній психологічний шок. 8 грудня 1941 р. США оголосили, що країна перебуває в стані війни із Японією. У війну проти Японії вступили також американські союзники: Великобританія та її домініони, Голландія, а також частина держав Центральної та Південної Америки — Куба, Нікарагуа, Панама, Коста-Ріка та ін. 11 грудня 1941 р. війну США оголосили союзники Японії Німеччина та Італія. Війна по-справжньому стала світовою.

18 січня 1942 р. Японія, Німеччина та Італія підписали угоду про розмежування вон ведення бойових операцій. У зону дій Токіо входила ціла Азія, Американський континент, Австралія, Нова Зеландія та морські простори на схід від 70° східної довготи. Відповідно до стратегічного значення ті території, які Японія планувала окупувати, розділено на три зони. До першої зони увійшли Маньчжоу-Го, приморські райони Китаю, Зовнішня Монголія, острів Лусон. Планувалося, що після початку війни з СРСР до цієї ж зони буде приєднано землі на південний схід від Нерчинська та Східну Монголію. Друга зона окупації мала включати решту території Китаю, центральні райони Монголії, Тибет, Східну Індію, Бірму, Таїланд, Індокитай, Малаю, Голландську Індію, Нову Гвінею, решту Філіппінських островів, Північний Сахалін і Сибір до озера Байкал. До третьої зони окупації японці збиралися включити частину територій, які не були заселені представниками монголоїдної раси: Сибір до м. Омськ, Камчатку, Китайський Туркестан, Західну Монголію, Афганістан, східну частину Ірану, Непал, Індію, Австралію, Нову Зеландію та Гавайські острови. Загалом Японія планувала захопити третину земної поверхні, на якій проживала майже половина населення світу.

Уже наступного дня після нападу на Пірл-Харбор японські війська висадилися в Таїланді й, пройшовши через його територію, напали на британські колонії Малаю та Бірму. Під тиском японців Бангкок також оголосив війну Великобританії та СПІА. 22 грудня 1941 р. японці десантувалися на Філліпінах, а 10 січня 1942 р. — в Голландській Індії.

На Філіппінах японці зустрілися з погано навченими частинами філіппінської армії, яка лише починала створюватися, та деморалізованими підрозділами американців. Уже 2 січня 1942 р. японці вступили до Маніли. Ефективну оборону захисники архіпелагу змогли організувати лише на півострові Батаан, куди відступили залишки розбитих американських військ. Позбавлені підтримки з повітря та з моря, в квітні 1942 р. американські війська врешті-решт капітулювали. Лише на Батаані в полон потрапило 78 тис. солдатів і офіцерів. Останім пунктом оборони на Філіппінах став Коррехідор — сильно укріплений острівець в Манільській бухті. На Коррехідорі існувала система підземних фортів і блокгаузів, численні склади зброї, боєприпасів та продовольства. Після тижневого обстрілу та 12-годинного штурму острів був захоплений японським десантом, причому, під час останньої атаки на кожного японця припадало семеро захисників острова. Серед тих, хто капітулював на Коррехідорі, був головнокомандувач американськими силами на Філіппінах генерал Джонатан Уенрайт.

На інших ділянках фронту успіхи японців також були вражаючими. Біля берегів Малаї 10 грудня 1941 р. японська авіація зуміла потопити два потужні кораблі британського флоту "Ріпалс" і "Принц Уельський". Після цього японський флот та авіація безроздільно запанували на просторах Тихого океану. 25 грудня японці захопили Гонконг. Пройшовши через тропічні ліси та гори Малаї, японські війська атакували головну військову базу Великобританії в регіоні Сінгапур з суходолу, з того напрямку, звідки ніхто не чекав удару. Неприступна з боку моря військова база Сінгапур здалася 15 лютого 1942 р. Після окупації Сінгапуру японцями, там одразу ж почалися розстріли цивільного китайського населення. Десятки тисяч китайців та європейців спробували врятуватися від японців, вийшовши в море на пароплавах, рибальських вітрильниках, яхтах і навіть звичайних човнах. Втікачі планували дістатися до Суматри, але саме в той момент, коли біженці долали Малаккську протоку, через неї проходило велике з'єднання японського флоту, Японські кораблі нещадно потопили судна із біженцями, тож живими серед тих, хто покинув Сінгапур, залишилося лише кількасот осіб.

Взяття Сінгапуру було відзначено в Японії як національне свято. З цієї нагоди кожна японська родина отримала від уряду по пакетику червоних бобів, а всі діти країни до 13 років — по торбинці льодяників. Японці перейменували Сінгапур в Сьонан.

Шоковані темпами просування японських військ, британці та американці зазнавали поразки за поразкою. У морській битві в Яванському морі 27—28 лютого 1942 р. японці знищили більшу частину об'єднаного англо-американо-австралійсь-ко-голландського флоту. До березня 1942 р. Японія захопила Яву та більшу частину Філіппін. У квітні 1942 р. реальна загроза японського вторгнення нависла над Австралією та Новою Гвінеєю. Оволодівши Бірмою, навесні 1942 р. японці вийшли до кордонів Індії.

Протягом перших шести місяців війни США та їх союзники втратили в боях з японцями 10 лінкорів і 1 авіаносець. Сукупні втрати сухопутних сил склали майже 300 тис. осіб вбитими та полоненими, тимчасом як Японія втратила лише 20 тис. солдатів та офіцерів.

Початком перелому в ході кампанії на Тихому океані стали морські битви 4—8 травня 1942 р. в Кораловому морі та 3—5 червня 1942 р. — біля атолу Мідуей. Перша із битв закінчилася внічию — і американці, і японці втратили по одному авіаносцеві. Спроба висадити десант на Мідуеї закінчилася жорстоким розгромом японців. Через збіг численних несприятливих для японців випадковостей та завдяки добре організованій американцями обороні атолу, імператорський флот втратив 4 авіаносці. Битва біля атолу Мідуей знову вирівняла сили сторін. Японія втратила свою початкову перевагу в авіаносцях. Морські битви в Кораловому морі та біля Мідуею стали першими в історії війни на морі зіткненнями, в ході яких ворожі кораблі не обмінялися жодним артилерійським пострілом. Всі удари були завдані силами палубної авіації.

У серпні 1942 р., після захоплення американцями о. Гуадалканал, ситуація на фронтах стабілізувалася й встановилося затишшя. Війна набула затяжного характеру. На той час Японія захопила територію Індокитаю, Таїланду, Малаї, Бірми, Філіппін, Голландської Індії та навіть двох з Алеутських островів, загальною площею 8 млн. кв. км з населенням 400 млн. осіб.

**Стратегічний наступ США в Тихому океані.**

Для реалізації програм використання окупованих територій ще у вересні 1941 р. в Японії було створено спеціальний комітет для розробки системи адміністративного управління окупованими територіями. 13 лютого 1942 р. його реорганізовано в Комітет будівництва Великої Східної Азії. Згодом при міністерстві колоній створено окреме Міністерство Великої Східної Азії. Заграваючи із національними рухами, що існували в країнах регіону, Токіо пообіцяв деяким із них надати незалежність. Особливу увагу японський уряд приділяв національним рухам Індонезії. Обіцяючи надати в майбутньому широке самоуправління, японці організували серед місцевого населення досить потужний рух "Три А", який виступав за тісний союз і співпрацю з Японією, що відігравала для всієї Південно-Східної Азії роль "лідера, захисника та світоча". З числа місцевих мешканців були сформовані допоміжні підрозділи "ромусю" і частини територіальної оборони ПЕТА. У серпні 1943 р. японці проголосили незалежність Бірми, а у вересні 1943 р. створили маріонетковий уряд на Філіппінах.

У липні 1943 р. затишшя на тихоокеанському театрі бойових дій закінчилося. На той час, користуючись своїм гігантським економічним потенціалом, Сполучені Штати розгорнули масове виробництво військової техніки. До кінця 1943 р. було вдвічі збільшено кількість суднобудівних підприємств, а кількість зайнятих на них працівників зросла аж в 17 разів! СІЛА розпочали будівництво 28 нових авіаносців, тимчасом як Японія змогла закласти лише 8 авіанесучих кораблів. Протягом 1942 р. промисловість СІЛА випустила 32 тис. танків і 49 тис. військових літаків, вийшовши за показниками випуску цієї продукції на перше місце в світі. Почалася форсована розробка "Манхаттанського проекту" — таємної програми створення ядерної зброї. На реалізацію цієї програми уряд виділив 2 млрд. доларів, а до роботи над нею було залучено 150 тис. науковців, інженерів, робітників та військових.

У 1943 р. Японія змушена була перейти до стратегічної оборони. Американські війська почали наступати на двох головних напрямках. Центральним напрямком командував адмірал Честер іГкміц, а південним — генерал Дуглас Макартур. Американці вдалися до тактики "стрибків барана", що полягала в захопленні окремих стратегічних пунктів, без повного витіснення японських військ з усіх окупованих островів Тихого океану. Захоплені острови ставали базами, із яких наносилися удари по тих сусідніх островах, де ще розміщувалися японські сили. Окремі оточені японські гарнізони блокувалися, а завдяки суттєвій перевазі в повітрі, СІЛА мали змогу цілковито припинити доставку допомоги та боєприпасів оточеним. Головна мета тактики "стрибків барана" полягала в здобутті авіаційних баз, з яких ВПС могли

б здійснювати масоване бомбардування японської території. Військові вважали, що лише знищивши промисловий потенціал Японських островів і підірвавши бойовий дух її населення, вдасться виграти війну. Відповідно до стратегічного плану, в листопаді 1943 р. США закріпилися на остовах Гілберта, в лютому 1944 р. — на частині Маршаллових островів, а в травні — липні 1944 р. — на Маріанських островах. Восени 1944 р. війська США висадилися в західній частині Каролінських островів. Головне значення для американців мало захоплення Маріанських островів, які містячись в центральній частині Тихого океану мали ключове значення для встановлення контролю над широкою морською акваторією. Намагаючись за будь-яку ціну втримати Маріанські острови, влітку 1944 р. японське командування відправило туди головні сили свого флоту. Велика морська битва відбулася 19—20 червня 1944 р. у Філіппінському морі. Користуючись більш ніж подвійною перевагою в силах, американці змогли розбити японський флот й утримати Маріанські острови. Японці втратили три авіаносці і 475 літаків.

Спорудивши на Маріанських островах військово-повітряні бази, США розпочали регулярні авіанальоти на Японські острови. 24 листопада 1944 р. американські "літаючі фортеці" здійснили перший масований авіаудар по території Японії.

Особливо запеклі бої в Маріанському архіпелазі точилися на великому острові Сайпан, який був переданий Лігою націй під управління Японії після Першої світової війни. Острів мав стратегічне значення, крім того там проживала значна кількість японських цивільних колоністів, тому армія отримала наказ оборонятися идалися в самовбивчі атаки на американські кулемети, в госпіталях лікарі роздали отруту та гранати, якими поранені підривали себе на-очах в американців. Цивільне населення острова також вдалося до самогубства. Вишикувавшись обличчям до Японії на високому скелястому мисі Маппі, тисячі колоністів стрибали з урвища. Загалом на Сайпані загинуло 32 тис. військових і близько 20 тис. цивільних осіб. У полон потрапили лише кілька осіб у непритомному стані. Після втрати Сайпану, що була винятково болюче сприйнята в Японії, урядовий кабінет Хідекі Тодзіо змушений був піти у відставку. Новий японський уряд очолив генерал Куїнакі Койсо (1880—1950).

На південній ділянці наступу американські війська восени 1944 р. захопили Нову Гвінею. У жовтні 1944 р. великі сили американської армії та флоту почали висадку на Філіппінах. Залишки японського флоту, які вціліли після погрому біля Маріанських островів, вирушили в район американського десантування. 23 жовтня 1944 р. біля філіппінського острівця Лейте почалася найбільша морська битва Другої світової війни. З обох сторін у ній взяли участь понад 330 великих кораблів, у тому числі 39 авіаносців (35 американських і 4 японських). На бортах американських авіаносців було в 12 раз більше літаків, аніж на японських кораблях. У ході битви, яка тривала чотири дні, японці втратили останні 4 важкі авіаносці, 3 лінкори, 9 крейсерів та багато літаків. Розгромивши японський флот, американці майже безперешкодно висадилися на головному філіппінському острові Лусон. Завдяки допомозі місцевого населення та підрозділів філіппінських партизан "хукбалахапів", американці порівняно швидко оволоділи островом і 6 лютого 1945 р. захопили Манілу. На окремих ділянках фронту японці оборонялися дуже запекло. Захопити Коррехідор вдалося тільки після того, як з його 5000 захисників живими залишилося тільки 20 осіб.

Улітку 1944 р. на противагу значній військово-технічній перевазі союзників японське командування вирішило використати завантажені вибухівкою літаки, які б наводилися на ціль пілотами-смертниками. Було сформовано підрозділи, льотчики яких отримали назву камікадзе (дослівно — "вітер богів", від власної назви тайфунів, що в 1274 і 1281 роках потопили біля берегів Японії флоти з монгольсько-китайськими десантами хана Хубілая). Перший бойовий виліт камікадзе здійснено 21 жовтня 1944 р. Таранивши ворога, 6 пілотованих самогубцями літаків серйозно пошкодили важкий крейсер "Австралія". Через чотири дні 18 камікадзе, атакувавши американські кораблі в протоці Сурігао, вивели з ладу З авіаносці та кілька інших суден. Спеціально для камікадзе було сконструйовано реактивний літак "Ока"("Цвіт Вишні"), який, не маючи шасі, випускався іншим літаком-носієм або ж вистрілювався з катапульти. Загалом пілотами-самогубцями за час бойових дій було здійснено понад 5000 бойових вильотів, з яких лише 20% 'були результативними. Швидко оговтавшись від першого шоку, американці змогли покращити системи ППО своїх кораблів, завдяки чому більшість літаків смертників було збито ще на підльоті до цілей. Загалом камікадзе потопили 45 великих бойових кораблів і іце 300 пошкодили. Крім підрозділів камікадзе, аналогічні загони було створено на флоті: катерників "Сіньйо" ("Потрясіння океану"), людино-торпед "Кайтен" ("Поворот до небес"), моряків мініатюрних підводних човнів "Корю" та "Кайрю" ("Дракон" і "Морський дракон") та бойових плавців "Фукурю" ("Дракони підводного гроту"). У сухопутних військах поширилася практика самовбивчих атак обв'язаних вибухівкою солдатів, які намагалися удертися на позиції противника і там підірвати себе разом з ворогом.

Дещо успішніше для Японії розвивалися протягом 1944 р. бойові дії в Бірмі та Китаї. На території Бірми стратегічна ініціатива залишалася в руках японського командування, а окремим японським підрозділам навіть вдалося просунутися на індійську територію. Лише в грудні 1944 р. британці здійснили контрнаступ, який завершився звільненням від японців значної території Північної та Центральної Бірми. Розпочавши в березні 1944 р. великий наступ в Китаї, японці захопили величезну територію з населенням 60 млн. осіб. Стратегічне значення успіху цього наступу полягало в тому, що наступаючі з Китаю японські війська зуміли з'єднатися із своїми військами, які діяли в Індокитаї.

У самому кінці 1944 р. американський наступ на Філіппінах на якийсь час був затриманий природною стихією. 18 грудня 1944 р. несподіваний тайфун завдав великої шкоди американському флоту, який вів бойові дії у Філіппінському архіпелазі. Перевернулися і затонули три есмінці, причому загинуло понад 800 військових моряків, понад сотню літаків було змито з палуб авіаносців за борт, десятки кораблів зазнали таких пошкоджень, що їм довелося повернутися в порти для ремонту.

Незважаючи на регулярні бомбардування японської території з авіабаз на Маріанських островах, опір імператорської армії не зменшувався. Через порівняно низьку ефективність повітряних ударів по промислових об'єктах, командування американських ВПС прийняло рішення вдатися до бомбардування цивільного японського населення. На думку американських військових, такі нальоти мали б швидко зламати моральний дух мешканців Японії та їх волю до спротиву. 9 березня 1945 р. 333 важкі бомбардувальники Б-29 здійснили наліт на Токіо, використавши при цьому нову тактику. З невеликої висоти на густозабудовані дерев'яні дільниці міста скинуто тисячі запалювальних бомб та каністр з напалмом. Результати нальоту були жахлиьими. Згоріло 267 тис. будинків, що становило

чверть усього житлового фонду Токіо. На повністю вигорілих 16 кв. км території міста у вогні загинуло майже 100 тис. осіб, 130 тис. токійців було обпечено та поранено, а понад 1 млн. залишилися без даху над головою. За кількістю жертв повітряний наліт 9 березня перевищив результати ядерного бомбардування 9 серпня 1945 р. міста Нагасакі. Протягом весни та літа 1945 р. більшість великих міст Японії зазнало подібних варварських бомбардувань цивільного населення.

Навесні 1945 р. американці висадилися в Голландській Індії й почали готуватися до вторгнення на Японські острови. Десантна операція в Японії вимагала посиленого прикриття з повітря, тому верховне командування вирішило захопити два невеликі острівці поблизу Японії — Іводзіму в архіпелазі Волкано та Окінаву в архіпелазі Рюкю. Обидва острівці з давніх часів були заселені японцями, а тому сприймалися як національна територія. Урядова пропаганда наголошувала на тому факті, що впродовж усієї історії країни на землю Японії не ступала нога завойовника. Бої на цих островах були ще запеклішими, ніж на Сайпані. Іводзіма оборонялася протягом лютого — березня, а Окінава — березня — червня 1945 р. У боях за Окінаву взяло участь 900 пілотів-камікадзе, 200 з яких зуміли вразити ворожі цілі.

На допомогу гарнізону Окінави японське головнокомандування вислало найбільший в світі лінкор "Ямато"— свій останній козир . Для того, щоб вивести його в плавання, довелося використати останні запаси нафти, збираючи паливо мало не по всій території країни. Оскільки палива вистачило лише для плавання в один кінець, капітан лінкора отримав наказ, діставшись до Окінави, посадити корабель на мілину й захищати острів, поки не закінчаться боєприпаси. Через відсутність палива лінкор довелося вислати на завдання без повітряного прикриття. Американці виявили "Ямато" ще до того, як він наблизився до американського флоту. В атаку на лінкор було вислано 280 літаків — 4/5 тих сил, якими японці атакували Пірл-Харбор. Незважаючи на запеклий опір, найбільший корабель світу пішов на дно з усіма 2498 членами екіпажу, так і не встигнувши пустити в хід свою артилерію циклопічного калібру.

Лише після повного знищення оборонців Іводзіми та Окінави та самогубства цивільного населення цих островів, американці змогли там закріпитися. Щоб знищити 23-тисячний гарнізон Іводзіми, армія СІЛА змушена була висадити на острів 110 тис. солдатів, а також зосередити біля його берегів понад 600 кораблів, серед яких було 28 авіаносців.

**Завершальний етап війни на Тихому океані**

На початок літа 1945 р. Японія опинилася в катастрофічномуму становищі. Майже повністю знищено військовий флот. У строю залишалися лише 6 старих лінкорів, 4 легкі авіаносці, 7 крейсерів та близько сотні дрібніших кораблів. Тим часом тільки флот СІЛА, не враховуючи сил союзників, налічував 94 авіаносці, 57 крейсерів, 350 есмінців та 217 підводних човнів. Щоправда, в строю ще залишалися значні сухопутні сили Японії. На Японських островах було розташовано 1 млн. 150 тис. солдатів і офіцерів, ще 1 млн. — на китайському фронті та 800 тис. — в Маньчжурії. Близько мільйона солдатів і офіцерів залишалося на оточених союзниками островах Тихого океану.

Катастрофічний брак військових ресурсів примусив японців шукати для них фантастичні замінники. Так, наприклад, у промисловому масштабі відбувалася дистиляція замінників бензину з коріння сосни. По усій країні було реквізовано вироби з кольорових металів. Щоденну норму рису, яка видавалася за картковою системою, урізано до 200 г для непрацюючих і 300 г для працюючих

на оборонних заводах. Попри це моральний дух населення залишався досить високим. У прибережних районах формувалися озброєні луками та списами загони самооборони, які збиралися відбивати американські десанти, продовжувався набір у підрозділи камікадзе.

За підрахунками американських військових, для десантної операції на Японських островах довелося б зосередити майже 10 млн. солдатів, причому, втрати під час висадки, за різними оцінками, могли скласти від 10 до 25% особового складу. Американське командування не могло зважитися на такі великі жертви.

Навесні 1945 р. серед японських лідерів ще жевріла надія на укладення почесного миру зі США за посередництвом СРСР. Однак 5 квітня 1945 р. Москва . в односторонньому порядку розірвала угоду про ненапад з Японією, чим остаточно поховала надії на почесний мир. 26 липня 1945 р. США та Великобританія звернулися до Японії з ультиматумом, у якому вимагали негайної та беззастережної капітуляції. Японія відмовилася прийняти такі умови.

Останній етап війни розпочався після того, як 8 серпня 1945 р. війну Японії оголосив СРСР. Таємно перекинуті на Далекий Схід радянські війська ввійшли на територію Маньчжурії, Кореї та Південного Сахаліну. 10 серпня війну Японії оголосила Монголія. її війська також взяли участь в бойових діях проти японців.

Сильного психологічного удару японському керівництву завдало застосування американцями принципово нового виду зброї. 6 і 9 серпня 1945 р. американська авіація скинула на японські міста Хіросіму та Нагасакі дві атомні бомби. У Хіросімі з 306 тис. жителів понад 90 тис. загинуло одразу, а ще десятки тисяч померли пізніше від опіків, ран та радіоактивного опромінення. Втрати серед мешканців Нагасакі були меншими, завдяки горбистому рельєфу місцевості, який частково погасив вибухову хвилю й врятував багатьох людей від теплового випромінювання. У обох містах понад 400 тис. японців стали жертвами променевої хвороби. Десятки тисяч з них згодом померли. У багатьох сім'ях ще протягом десятків років по війні народжувалися діти-каліки.

Японія вже не мала сил зупинити радянський наступ. Не володіючи інформацією про реальний ядерний потенціал США, японське керівництво очікувало нових ядерних ударів. Зважаючи на безнадійну ситуацію, 14 серпня 1945 р. Японія оголосила про свою капітуляцію. Незважаючи на те, що до народу з радіопромовою про капітуляцію звернувся сам імператор, значна частина військових підрозділів продовжувала чинити опір. На окремих островах Тихого океану японські солдати та офіцери, що не бажали здаватися або не знали про закінчення війни, переховувалися в джунглях аж до початку 60-х рр. Останнім японцем, який склав зброю в Другій світовій війні, став лейтенант Хіроо Онода. Закинутий із спеціальною місією на Філіппіни, він переховувався у джунглях, час від часу вступаючи в незначні сутички із філіппінськими військовими та поліцейськими, аж до 1974 р. Тільки після того, як на Філіппіни приїхав його 63-річний колишній командир і офіційно наказав лейтенантові припинити опір, Хіроо Онода здався.

Після оголошеної імператором капітуляції, уряд Кантаро Судзукі (1867— 1948) пішов у відставку. Новий кабінет очолив двоюрідний брат імператора Нару-хіко Хігасікуні (1887—1990). Демонструючи відданість самурайським ідеалам військової честі, військовий міністр попереднього уряду та ще кілька тисяч офіцерів зробили собі харакірі. Від імені Японії акт беззастережної капітуляції 2 вересня 1945 р. підписали представник уряду Мамору Сігеміцу та генерал

Йосігіро Умецу. Підписання документу, який закінчив Другу світову війну, відбулося на палубі американського лінкора "Міссурі" в Токійській затоці. На церемонії були присутніми представники країн антигітлерівської коаліції.

Мужність та фанатична самопожертва сотень тисяч солдат і цивільних жителів урешті-решт виявилися безсилими проти потужної військової машини США та їх європейських союзників. У боротьбі за "Велику Східну Азію" японці втратили вбитими 2,5 млн. осіб. Майже повністю була зруйнована промисловість, вичерпано стратегічні запаси країни. Винятково важким був моральний стан населення, яке після десятиліть ультрапатріотичної пропаганди зіткнулося з принизливою поразкою. Водночас програна війна підштовхнула значну частину населення Японії до переосмислення традиційного суспільного укладу та усвідомлення необхідності реформ.