Марш смерти.

Дополнительный материал для проведения информирования, бесед и классных часов, посвященных 70-летию Великой Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Исин А. Е. КГКП «ЭСТК». Павлодарская область.

Марш смерти - пеший переход, к которому принуждают группу людей (часто заключённых или военнопленных) и при котором некоторая часть марширующих погибает из-за условий марша (длинная дистанция, погода, истощённость, жестокость конвоиров).

Такие марши происходили в невыносимых условиях, охранники издевались над заключенными, а часто и убивали их. Во время 2 Мировой войны нацистами было проведено множество маршей смерти, особенно ближе к концу войны в порядке эвакуации концлагерей (всего известно 52 таких марша). Термин «марш смерти» был введен в обращение самими заключенными, а затем был усвоен историками 2-й Мировой войны.

Первый широкомасштабный марш смерти датируется летом 1941 г., сразу после вторжения Германии в Советский Союз. Сотни тысяч советских военнопленных гнали пешком по дорогам Украины и Белоруссии из одного лагеря в другой. Множество заключенных было убито по дороге, а также во время запланированных казней.

Большинство маршей смерти происходило ближе к концу Второй мировой войны. Летом 1944 г., когда союзники наступали на западе, а советские войска - на востоке, нацисты всерьез приступили к ликвидации концлагерей. Первыми были ликвидированы лагеря в восточной и центральной Польше и в Прибалтике.

Планирование и проведение «маршей» происходило в условиях административной дезорганизации, когда не существовало единого мнения, что делать с заключенными концлагерей. В последние месяцы войны нацисты ясно понимали неизбежность своего поражения. В организации «маршей смерти» ими двигали, по-видимому, желание до конца использовать труд заключенных и стремление уничтожить заключенных - «врагов Рейха». Союзники никаких действий для помощи заключенным (среди которых было немало военнопленных) не предпринимали.

Методику уничтожения комиссаров в ОКВ и ОКХ заранее спланировали во всех возможных подробностях. Если комиссаров захватывали на фронте - их необходимо было уничтожить «не позднее чем в пересыльных лагерях», если в тылу - передать в распоряжение айнзатцкомандам. Однако прежде всего следовало установить, что человек является комиссаром. В полевых условиях разбираться в том, кто комиссар, а кто нет, совершенно не было времени; захваченных в плен людей собирали в колонны и гнали в пересыльные лагеря. Определять, кто есть кто, предстояло уже там. Правда, до лагерей доводили не всех. Никакой помощи раненым и больным военнопленным не оказывалось; красноармейцев колоннами гнали на запад. В день их заставляли проходить 25–40 километров и так - на протяжении нескольких недель. Еды выдавалось по сто граммов хлеба в день, да и той не хватало на всех. Неудивительно, что при таких условиях многие погибали. Тех, кто оказывал малейшее сопротивление, расстреливали. Тех, кто не мог идти от голода или от ран, тоже расстреливали. Командир действовавшей в Белоруссии 403-й охранной дивизии фон Дитфурт с холодной иронией палача назвал эти убийства «выстрелами облегчения». Германский хирург профессор Ханс Киллиан в своих мемуарах описал одну из маршевых колонн военнопленных следующим образом: «То, что к нам приближается, оказывается стадом военнопленных русских. Да, именно стадом - по-другому это невозможно назвать. Поголовье насчитывает примерно двадцать тысяч. Их захватили во время последнего окружения... Они идут со скоростью не больше двух километров в час, безвольно переставляя ноги, как животные. Иногда слышатся окрики полицейских, то там, то здесь раздаются предупредительные выстрелы, чтобы внести в ряды порядок... Жуткая процессия, состоящая из привидений всех возрастов, проходит мимо нас. Некоторые обриты наголо и без шапок, у других на голове меховые шапки-ушанки... Встречаются среди них и старики с длинной бородой... Едва ли кто-то из них смотрит на нас. Мы замечаем, как какой-то изможденный человек, покачнувшись, падает на землю...». Когда профессор Киллиан возвращался обратно, его водитель ориентировался по трупам военнопленных. «Слева и справа на обочинах дороги каждую секунду на глаза попадаются обнаженные тела мертвых русских, исхудавшие, с торчащими ребрами. Некоторые лежат прямо поперек дороги...» - вспоминал хирург. Свой рассказ об этом ужасном эпизоде он завершает рассуждением в типично нацистском духе: «Русский... выживет в самых примитивных условиях, в то время как мы умрем с голода или замерзнем». Читая эти рассуждения, можно понять, насколько глубоко немецкая армия и немецкое общество оказались проникнуты нацистскими идеями расового превосходства. Высокообразованный профессор просто не видит в русских военнопленных людей; напротив, он настойчиво подчеркивает их звероподобность. Но коль скоро это животные, то в их смерти нет ничего трагичного - лишь простая обыденность. Именно это подчеркивали немецкие пропагандисты. «Славянский недочеловек, - писали они, - встречает смерть с безразличием». Во время победной войны на Западе немцы перевозили не менее многочисленных французских и британских военнопленных исключительно на автомобильном и железнодорожном транспорте; о том, чтобы гнать их пешком, ни у кого не возникло и мысли. На Востоке пешие марши служили одной цели: истреблению пленных. «Все происходило постепенно, - вспоминал ополченец Николай Обрыньба. - Теперь я понимаю, что немцы двигались постепенно, чтобы нас «переработать». Нельзя было всех расстрелять... Продержав в лагере и ослабив военнопленных, чтобы мы не могли разбежаться во время перегона, нас, обессилевших, отправляли дальше по этапу... Я с ужасом наблюдал, как доводили здоровых людей до полного бессилия и смерти. Каждый раз перед этапом выстраивались с двух сторон конвоиры с палками, звучала команда: «Все бегом!» Толпа бежала, и в это время на нас обрушивались удары. Прогон один-два километра, и раздавалось: «Стой!» Задыхающиеся, разгоряченные, обливаясь потом, мы останавливались, и нас в таком состоянии держали на холодном, пронизывающем ветру по часу под дождем и снегом. Эти упражнения повторялись несколько раз, в результате на этап выходили самые выносливые, многие наши товарищи оставались лежать, звучали одиночные сухие выстрелы, это добивали тех, кто не смог подняться». Часть захваченных под Вязьмой военнопленных погнали к Днепру. Там длинную колонну военнопленных выстроили на берегу и приказали встать на колени. «Мы недоумевающе опустились, - вспоминал один из красноармейцев. - Я стоял четвертым от воды, но, когда мы опустились, почувствовал, как промокли брюки на коленях. Немец закричал: - Шлафен! По колонне пронеслось: спать. А как спать? Песок был мокрый и оседал под тяжестью людей, выступала ледяная вода. К ночи ударил мороз, и наши колени примерзли. Так, на коленях, в этом ледяном крошеве из снега, песка и воды, мы простояли всю ночь. Кто вставал или ложился - пристреливали. К утру многие замерзли насмерть, другие не смогли подняться, разогнуть колени, их добивали из автоматов». Когда захваченных под Вязьмой военнопленных прогоняли через Смоленск, многие из них от побоев и истощения не в состоянии были держаться на ногах. «Их лица были настолько черны, что сына родного не узнала бы», - рассказывала впоследствии одна из местных жительниц. При попытке дать кому-либо из пленных кусок хлеба немецкие солдаты отгоняли людей, били их палками, прикладами и расстреливали. На Большой Советской улице, Рославльском и Киевском шоссе фашисты открыли беспорядочную стрельбу по колонне военнопленных. Трупы расстрелянных несколько дней валялись на улицах. Это было только начало; в середине октября на участке дороги Ярцево - Смоленск произошло одно из самых массовых убийств военнопленных во время этапа. Немецкие конвоиры без всякого повода расстреливали, сжигали военнопленных, загоняя их в стоящие у дороги разбитые советские танки, которые поливались горючим. Пытавшихся выскочить из горящих танков тут же добивали. Ряды и фланги колонны «ровнялись» автоматными и пулеметными очередями. Немецкие танки давили пленных гусеницами. На повороте с автомагистрали Москва - Минск на Смоленск скопилось несколько больших колонн военнопленных, по которым немцы открыл огонь из винтовок и автоматов. Когда уцелевшие двинулись по шоссе на Смоленск, то «идти по нему 12 км было невозможно, не спотыкаясь на каждом шагу о трупы». Через несколько дней комендант смоленского лагеря доносил окружному коменданту лагерей военнопленных: «В ночь с 19 на 20 октября 30 тыс. русских военнопленных прибыло в Северный лагерь. На следующее утро 20 октября на улице от вокзала до лагеря было обнаружено 125 трупов военнопленных. Все они были убиты выстрелом в голову. Характер ранений не позволяет судить о том, что со стороны пленных были попытки побега или сопротивления». Под Новгород-Северским при конвоировании колонны военнопленных в лагерь немцы отобрали около 1000 человек больных и истощенных, которые не могли идти пешком, поместили всех в сарай и заживо сожгли. Такое же душераздирающее зрелище представало перед жителями всех оккупированных советских территорий. После освобождения жительница Керчи с ужасом вспоминала об увиденном ей зрелище: «Я была свидетельницей того, как неоднократно гнали наших военнопленных красноармейцев и офицеров, а тех, которые из-за ранений и общего ослабления отставали от колонны, немцы расстреливали прямо на улице. Я несколько раз видела эту страшную картину. Однажды в морозную погоду гнали группу измученных, оборванных, босых людей. Тех, кто пытался поднять куски хлеба, брошенные проходящими по улице людьми, немцы избивали резиновыми плетками и прикладами. Тех, кто под этими ударами падал, расстреливали». Когда нацисты гнали советских военнопленных в лагеря, обессилевших расстреливали. Но бойцы Красной Армии помогали друг другу...

Германский унтер-офицер Гельмут Пабст зафиксировал в дневнике реакцию жителей Смоленска на эти столь хладнокровные, сколь и бессмысленные зверства: «По другой стороне улицы стояли и плакали женщины. Не так часто видишь слезы: как правило, они не являются частью русского характера».

Другой немецкий офицер, заместитель начальника диверсионного отдела «Абвер-II» при группе армий «Юг» обер-лейтенант Теодор Оберлендер - тот самый, под чьим чутким руководством украинские националисты из «Нахтигаля» устроили резню во Львове, - так описывал реакцию населения на «марши смерти»: «Настроение населения в большинстве случаев уже через несколько недель после оккупации территории нашими войсками значительно ухудшалось... Расстрелы в деревнях и крупных населенных пунктах выбившихся из сил пленных и оставление их трупов на дороге - этих фактов население понять не может». Оберлендер совершенно точно оценивал настроения украинских крестьян. Когда через село Глубокая Долина погнали первую колонну пленных красноармейцев, местные жители пришли в ужас. «Из хаты выскочили ребятишки, появились женщины, в основном пожилые. При виде колонны живых мертвецов бабы взвыли, дети испуганно прижались к взрослым, - вспоминал один из очевидцев. - Потом, как по команде, все кинулись к избам, и через мгновение в колонну полетели откуда хлеб, откуда сало, вареная картошка, даже кульки с махоркой. Одна из женщин хотела сама передать что-то пленным, но охранник выстрелил в воздух, и толпа отхлынула. Пленные старались поймать хоть что-то из того, что им бросали. То, что не смог поймать идущий впереди, подхватывал идущий сзади, а поднять упавшее зачастую у измученных людей не было сил. Поэтому ребятишки подбирали, догоняли колонну и вновь забрасывали что-нибудь пленным». Пленных гнали из-под Умани. Части 1-й танковой группы фон Клейста и 17-й армии фон Штюльпнагеля замкнули там кольцо окружения вокруг не успевших пробиться к Днепру советских войск; в котле оказались остатки 6-й и 12-й армий. Это была первая действительно значительная победа на юге; 8 августа немецкое командование объявило о том, что под Уманью в плен попало более 100 тысяч русских. Однако немцы поторопились: окруженные советские части продолжали сопротивление. Лишь через две недели окончились отчаянные и безнадежные бои. Измученных и истощенных пленных было очень много; через спешно созданный пересыльный пункт Гайсин ежечасно прогоняли на запад тысячи пленных. К вечеру 27 августа на пересыльном пункте скопилось около восьми тысяч человек. Они были согнаны на участке, на котором нормально могло разместиться в лучшем случае восемь сотен; без еды и воды.

Ближе к концу войны, когда военные ресурсы Германии истощились, армии Союзников приблизились к нацистским концентрационным лагерям. Советские войска подошли с востока, а британские, французские и американские - с запада. Немцы начали в панике перемещать пленных из прифронтовых лагерей в трудовые лагеря внутри Германии. Сначала пленных вывозили на поездах, затем стали выводить пешком; впоследствии такие пешие депортации получили название «маршей смерти». Пленных заставляли преодолевать большие расстояния в сильный мороз, ограничивая или вовсе лишая их еды, воды или отдыха. Тех, кто не мог идти, расстреливали. Самые масштабные "марши смерти" произошли зимой 1944 - 1945 гг., когда Советская армия начала освобождение Польши. За девять дней до прибытия советских войск в Освенцим немцы пешим ходом эвакуировали десятки тысяч пленных в Водзислав, расположенный в пятидесяти шести километрах от лагеря, где их погрузили в товарные поезда и отвезли в другие лагеря. В пути погиб каждый четвертый. Нацисты часто убивали пленных большими группами до, во время и после маршей.

Осенью 1944 года - нацистские вожди решили осуществить депортацию обреченных на смерть из Будапешта.

Марш смерти из Будапешта начался 8 ноября 1944 г. 76 000 мужчин, женщин и детей – заставили идти пешком к австрийской границе под конвоем венгерских охранников. Марш продолжался месяц, и тысячи его участников погибли от голода, болезней, усталости и холода. Тысячи были застрелены конвоирами по дороге. Несколько сотен были спасены дипломатами нейтральных стран, такими как Рауль Валленберг из Швеции – он выдергивал евреев из колонн, брал их под свою защиту и переправлял назад в Будапешт. Однако большинству заключенных повезло меньше – добравшиеся до австрийской границы были переданы немецким солдатам, и те отконвоировали их в различные концлагеря, включая Дахау и Маутхаузен.

18 января 1945 г. – начало маршей смерти из лагеря Освенцим.

СС начинает эвакуацию Освенцима и смежных лагерей. Почти 60 000 пленных выведены в марши смерти из лагерного комплекса Освенцим. Тысячи людей уничтожены за несколько дней до начала маршей смерти. Десятки тысяч пленных, по большей части евреи, отправлены в город Водзислав, расположенный в западной части Верхней Силезии. Охранники СС расстреливают любого, кто отстает и не может идти дальше. Более 15 000 человек погибает во время маршей смерти из Освенцима. В Водзиславе пленных помещают в неотапливаемые товарные поезда и депортируют в концентрационные лагеря в Германии, в частности Флоссенбюрг, Заксенхаузен, Гросс-Розен, Бухенвальд, Дахау и Маутхаузен. 27 января 1945 г. Советская армия входит в Освенцим и освобождает небольшое количество оставшихся пленных.

Три дня спустя, 21 января, 4000 заключенных были выведены из лагеря Блеххаммер. В том же месяце немцы также начали ликвидацию лагерного комплекса Штутхоф, где в то время содержалось 47 000 заключенных. В дороге погибло семьсот из них. Те, что пережили марш, 31 января вышли к Балтийскому морю; в тот же день нацисты сбросили их в море и расстреляли с берега - в живых осталось всего 13 человек.

25 января 1945 года – эвакуация и марш смерти из концлагеря Штуттхоф.

Начинается эвакуация почти 50 000 пленных, из лагерного комплекса Штуттхоф в Северной Польше. Около 5 000 пленных из вспомогательных лагерей Штуттхофа выводят в марш смерти к побережью Балтийского моря, загоняют в воду и расстреливают из пулеметов. Остальные направлены в марш смерти в Лауенбург в Восточной Германии, где путь им преграждают наступающие советские войска. Немцы гонят пленных обратно в Штуттхоф. Во время марша смерти тысячи людей погибают, не выдержав суровой зимы и жестокого обращения со стороны охранников СС. В конце апреля 1945 г. оставшихся пленных вывозят из Штуттхофа морем, так как Штуттхоф окружают советские войска. Снова тысячи пленных загнаны в море и расстреляны. При эвакуации Штуттхофа погиб каждый второй пленный, в общей сложности более 25 000. Советские войска входят в Штуттхоф 9 мая 1945 г.

Эвакуация главного лагеря в Гросс-Розене и подчиненных ему лагерей началась в феврале 1945 г. В этот марш было отправлено 40 000 заключенных, тысячи из них погибли в пути. В феврале 20 000 еврейских заключенных трудовых лагерей в Ойленбирге были убиты - или непосредственно перед эвакуацией, или во время марша смерти.

За март и апрель 1945 г., когда война подступала все ближе, нацисты эвакуировали один лагерь за другим. Не менее 250 000 из общего числа 700 000 заключенных было отправлено в это время в марши смерти. Некоторые из этих маршей длились неделями, тысячи их участников остались лежать мертвыми на дорогах западной Австрии и центральной Германии. Нередко заключенные часть пути проходили пешком, а затем их погружали в товарные вагоны - 70 человек на вагон, и без воды и еды везли дальше.

7 апреля 1945 года – марш смерти из концлагеря Бухенвальд.

В связи с наступлением американских войск нацисты начинают массовую эвакуацию пленных из концентрационного лагеря Бухенвальд и вспомогательных лагерей. Почти 30 000 пленных выводят в марш смерти, чтобы не допустить их освобождения наступающими американскими частями. Около трети пленных погибает во время маршей смерти. 11 апреля 1945 г. оставшиеся в живых пленные берут контроль над лагерем в свои руки; через несколько часов после этого в лагерь входят американские войска.

13 апреля более 4000 заключенных вышло из лагеря Ремсдорф, но до конца марша дожило не больше 500. Эвакуация лагеря в Дора-Миттельбау также началась в апреле. Большинство заключенных было переправлено маршами в Берген-Бельзен за две недели. Одну группу заключенных загнали в сарай и подожгли. Подошедшие на следующий день американские войска обнаружили лишь сотни обгоревших трупов.

26 апреля 1945 года – марш смерти из концлагеря Дахау.

Всего за три дня до освобождения лагеря Дахау эсэсовцы выводят почти 7 000 заключенных в марш смерти на юг к Тегернзее. Во время шестидневного марша смерти любого, кто отстает или не может идти дальше, расстреливают. Многие погибают от переохлаждения, голода или изнеможения. Американские войска освобождают концентрационный лагерь Дахау 29 апреля 1945 г. В начале мая 1945 г. американские части освобождают пленных, выживших в марше смерти к Тегернзее.

К концу апреля нацисты осуществили марши смерти из Флоссенбурга, Заксенхаузена, Нойнгамме, Магдебурга, Маутхаузена, Равенсбрюка и из некоторых малых лагерей комплекса Дахау. Во время этих маршей, продолжавшихся буквально до дня капитуляции Германии двумя неделями позже, умерли или были убиты десятки тысяч заключенных. Тех, кто падал или останавливался передохнуть, хотя бы на минуту - убивали на месте. Был момент, когда тысячи заключенных, в основном из Венгрии, были похоронены на 37-мильном отрезке дороги между Гунскирхеном и Маутхаузеном. В целом, считается что 200 000 - 250 000 заключенных концлагерей погибли во время форсированных маршей смерти за последние десять месяцев Второй мировой войны.