ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образовательное учреждение

Средняя школа № 88 Тракторозаводского района г. Волгограда

**VII ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ЮНОШЕСКИХ УЧЕБНО-**

**ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ИСТОРИКОВ-АРХИВИСТОВ**

**«ЮНЫЙ АРХИВИСТ»**

**Злодеяния немецко-фашистских захватчиков на территории Сталинградской области**

**Автор:** Лебедев Антон Владимирович

МОУ СШ № 88 Тракторозаводского района г. Волгограда, 8 класс, 15 лет

**Адрес:** 400125, г. Волгоград, ул. им. Академика Богомольца, 8-34.

**Контактный телефон**: 8-987-652-8235

**e-mail:** antonlebedev517@gmail.ru

МОУ СШ № 88 Тракторозаводского района г. Волгограда:

**Адрес:** 400093, г. Волгоград, ул. им. академика Богомольца, 15

**Контактный телефон**: 8-8442-792444 (приемная)

**Руководитель:** Головина Евгения Леонидовна,

учитель истории и обществознания

МОУ СШ № 88 Тракторозаводского района г. Волгограда

**Контактный телефон**: 8-904-411-7787

**e-mail:** nagitchka@inbox.ru

**Волгоград, 2019**

**Оглавление**

Введение 3

1. Экономический ущерб хозяйству Сталинградской области от действий немецко-фашистских захватчиков 5

2. Преступления против человечества под Сталинградом 8

Заключение 11

Список источников и литературы 12

**Введение**

Великая Отечественная война является одной из самых трагичных страниц российской истории. Продолжаясь почти четыре года, охватив большую часть европейской территории Советского Союза, она принесла невероятные разрушения экономике страны и беспрецедентные жертвы среди населения. Повсеместное разрушение и массовые убийства мирных жителей сопровождали все четыре страшных военных года.

К сожалению, на сегодняшний день мировое сообщество начало забывать кровавый урок Второй мировой войны, ключевым этапом которой стала Великой Отечественная война. Имеются разные толкования действий немецких войск на советской территории, уничижается степень потерь, понесенных советским народом. Все это может иметь серьезные последствия: теоретический пересмотр итогов и уроков Второй мировой войны может перейти в практическое русло. И тогда возникнут все условия для повторения самого масштабного кровавого конфликта.

Наследие войн нельзя забывать, иначе они имеют тенденцию возвращаться вновь, требуя все больших и больших жертв. И потому сохранение памяти и дальнейшее изучение фактов злодеяний немецко-фашистских захватчиков, совершенных на территории СССР в целом, и Сталинградской области в частности, является важной задачей.

Данный вопрос затрагивался отечественными историками в плане публикации воспоминаний очевидцев, материалов Чрезвычайной Государственной Комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников (далее – ЧГК). Однако исторического осмысления и обобщения не предпринималось. Опыт привлечения нацистских преступников и их пособников к ответственности Советским государством – через судебные процессы и подготовку материалов обвинения для Нюрнбергского трибунала рассмотрел А.Е. Епифанов [7]. Экономический аспект злодеяний гитлеровских войск и союзников изучался М. М. Загорулько [8], а также дан краткий обзор экономической политике оккупантов на территории Сталинградской области в статье Е.Д. Владимировой и М.М. Гузева [5]. Бесчеловечное поведение нацистов, включая этап планирования ими уничтожения миллионов советских людей рассмотрен в исследовательском очерке А.Р. Дюкова [6]. Данные работы затрагивают в основном юго-западную и северо-западную части Советского Союза, наиболее длительное время находившиеся в зоне оккупации. Однако стоит помнить, что захватчики установили свой режим и в «самой восточной» части их шествия по советской территории – Сталинградской области, которая также пережила множество актов насилия, грабежа и разрушения.

Цель моей работы – показать совокупность экономического и человеческого ущерба, понесенного Сталинградской областью в период Сталинградской битвы (17 июля 1942 г. – 2 февраля 1943 г.). В связи с этим выделены следующие задачи: охарактеризовать степень экономического урона, понесенного хозяйством Сталинграда и области от действий немецко-фашистских войск; выявить факты преступлений против человечества, совершенные захватчиками на территории Сталинградской области, выделить наиболее распространенные методы устрашения нацистами местного населения, оказавшегося в зоне оккупации.

Исследование основывается на опубликованных и неопубликованных архивных источниках. Опубликованные источники – акты Сталинградской областной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям Сталинградской области. Неопубликованные источники: ведомственная и межведомственная отчетная документация – сводки разведывательных данных УНКВД о положении в тылу противника, докладная записка начальника УНКВД майора госбезопасности Воронина секретарю обкома ВКП(б) А.С. Чуянову «О положении в освобожденных от оккупантов районах Сталинградской области»; справки «О злодеяниях немецко-фашистских захватчиков и их сообщников, учиненных на оккупировавшейся территории Сталинградской области (по показаниям немецких военнопленных)». А также источники личного происхождения – тексты речей руководителя Сталинградского обкома ВЛКСМ В. И. Левкина и второго секретаря горкома ВКП(б) И. А. Пиксина; тексты выступлений пионерки Маши Носыревой и ученика 1-го класса Гены Харькова.

В работе используются историко-генетический (позволяет выявить причины агрессии в отношении мирного населения), историко-типологический (дает возможность выделения круга методов, связанных с управлением посредством страха подконтрольными гитлеровцам районами) и историко-системный (позволяет составить общее представление о разрушительном для экономики и человеческой личности воздействии войны) методы.

Актуальность моей работы состоит в возрождении исторической памяти жертв материальных и людских, что принесла война нашему региону – одному из многих пострадавших в ходе Великой Отечественной и Второй мировой войн. Ведь если человечество забудет ужасы и жестокость войны, она вновь придет на нашу землю напомнить о себе.

**1. Экономический ущерб хозяйству Сталинградской области от действий немецко-фашистских захватчиков**

Руководство нацистской Германии задолго до нападения на СССР разрабатывало планы его порабощения (соответствовавшие концепции Генерального плана Ост). По этим планам были установлены экономическая и политическая цели войны. Экономическая цель заключалась в превращении Советского Союза в аграрно-сырьевой придаток и источник дешевой рабочей силы, внутреннюю колонию «великой Германской империи». Политическая цель состояла в уничтожении социалистического строя [8, с. 32-36].

С началом Сталинградской битвы, летом 1942 г., 14 из 73 районов Сталинградской области попали под частичную или полную оккупацию. К осени 1942 г. были оккупированы 6 из 7 районов г. Сталинграда (исключением стал самый южный, Кировский район). По замыслам немецкого командования территория Сталинградской области должны была стать базой для создания генерального комиссариата «Сталинград», который должен был быть присоединен к имперскому комиссариату «Украина». Однако не прекращавшиеся в захваченных районах боевые действия не позволили этим планам сбыться. Все подконтрольные местности фашисты объединили в оккупационный округ. Колхозы, совхозы и лесные угодья провозглашались «имперским имуществом». Уже предвидя долгосрочную перспективу ведения войны под Сталинградом, решение продовольственной проблемы немецкое командование планировало осуществить через увеличение изъятия продуктов у населения оккупированной территории. Что вскоре и было претворено в жизнь. Кроме того, с ухудшением снабжения немецких войск, которые к декабрю 1942 г. уже голодали, начались процессы деморализации солдат и офицеров. Они стали заниматься самоснабжением путем грабежа местного населения [5, с. 72].

Пока инициатива наступления находилась в руках захватчиков, на подконтрольных территориях они оперативно устанавливали свое управление с целью налаживания работы сельского хозяйства Сталинградской области на благо Германии. Примером может послужить созданная в х. Перелазовском хозяйственная комендатура, деятельность которой распространялась сначала на 35 хуторов Перелазовского района, а впоследствии сокращена до 18. Руководителем являлся 40-летний Карл Велькер, приехавший из Германии. Там он занимал пост бургомистра города. Кроме него в руководство вошли немцы – специалисты по агротехнике. Привлекалось к сотрудничеству и работе в комендатуре и местное население. Старосты, подконтрольные комендатуре, проводили собрания с другими старостами хуторов, где принимали отчеты и затем с ними шли к Велькеру. Рассматриваемые вопросы были обширны: посев, обмолот, сенокос, наличие зерна, наличие хозяйственного инвентаря, тягловой и рабочей силы, скота, птицы и др. хозяйственные вопросы. Немецкий хозяйственный комендант лично решал дела передачи комбайнов, тракторов или другого имущества из колхоза в колхоз. Кроме того, он руководил деятельностью районных предприятий, в частности Маслозаводом, мельницей, кожевенными мастерскими [3, л. 14-15]. Таким образом реализовывался план экономической эксплуатации захваченных территорий.

Усилились разрушения имущества районов области в период отступления немцев. Итогом шестимесячного оккупационного режима стало стирание с лица земли ряда населенных пунктов, уничтожение всей промышленности, коммунальных предприятий, учреждений культуры и искусства и почти всего жилого фонда г. Сталинграда, разрушение и ограбление сотен колхозов.

Сталинградской Областной Комиссией было представлено в ЧГК 25229 актов, содержащих обобщенные данные об убытках, причиненных немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками хозяйству региона. Ущерб государственным, кооперативным и общественным предприятиям, учреждениям и организациям, колхозам и гражданам был оценен в размере около 11,5 млрд рублей [2, с. 22]. Особенно масштабные разрушения были причинены г. Сталинграду. Воздушными бомбардировками и артиллерийским обстрелом было разрушено и сожжено 41685 домов из 48900 имевшихся в городе.

Разрушены и уничтожены 48 заводов и 8 фабрик (в т. ч. Сталинградский тракторный завод, «Красный Октябрь», «Баррикады», лесозавод им. Куйбышева, мельничный комбинат, хлебозавод, мыловаренный, кожевенные, силикатный и др.). Из 111 школ разрушено и сожжено 96, из 120 зданий детсадов – 114, из 14 детских консультаций – 12, из 61 яслей – 60, из 68 амбулаторий – 65, из 15 больниц – 13, из 6 родильных домов – 5, из 80 клубов – 75, из 9 церквей – 7.

Полностью уничтожены 7 театров, 2 цирка, 7 кинотеатров, Дворец пионеров, детская научно-техническая станция, Дворец физкультуры, детская речная флотилия. Полностью разрушено 191 км водопровода и 73 км трамвайного пути.

Колоссальный урон был причинен колхозам области. В оккупированных районах разграблены все 380 колхозов. Разрушено 10069 построек, 1139 производственных построек, 390 культурно-бытовых зданий, 2454 жилых зданий. Различного сельскохозяйственного инвентаря – 40440 единиц, 1938 сельхозмашин.

Большой ущерб оккупантами был нанесен колхозному животноводству. Немцы отобрали 62165 голов крупнорогатого скота, 205994 штук птицы, овец, коз – 180189 голов, свиней – 42910, лошадей – 21199 голов. Отобрано сельскохозяйственных продуктов: зерновых более 146 000 тонн, картофеля – 6000 тонн, овощей – более 34000 тонн, сена – 302000 тонн.

По области уничтожено и разрушено промышленных и производственных зданий – 3145, зданий хозяйственного назначения – 3999. Разных видов станков – 7568 шт., основного оборудования всех видов промышленности – 6586 шт., силового оборудования – 5772 шт., сырья – 52731 тонна.

Сожжено и разрушено 655 школ, 209 клубов, театров, кино, изб-читален, 21 библиотека, 161 детское учреждение, 172 магазина, 12417 жилых зданий [2, с. 23].

И это лишь сухие цифры, собранные Сталинградской Комиссией, за которыми стоят сотни тысяч рабочих мест, тысячи семей и разрушенных человеческих судеб. Также масштабы разрушений дают нам понять – какой фронт работ предстоял людям, восстанавливавшим город и область из руин и пепла после изгнания врага.

**2. Преступления против человечества под Сталинградом**

Экономические разрушения, причиненные немцами огромны. Однако уничтожение материальной базы противником не идет ни в какое сравнение с преднамеренным планомерным уничтожением мирного населения особо жестокими методами. Еще до Первой мировой войны начала складываться система защиты прав, свобод и жизни мирного населения, раненых и военнопленных в период ведения войн. Но для нацистской идеологии зарождавшееся понятие гуманизма не имело абсолютно никакого значения.

Придя на Советскую землю, немецко-фашистские войска организовали массовый террор мирных жителей на захваченных ими территориях. Множество советских граждан было угнано на работы в Германию. Пересылкой рабочей силы занимались оккупанты и в Сталинградской области, через созданную здесь главную военную комендатуру [1, с. 75]. Использовалось местное население и на военных работах на местах – к примеру, на строительстве оборонительных рубежей для немецких войск. К концу декабря 1942 г. для набора таких работников остатками немецкой комендатуры проводились облавы среди гражданского населения. Шла перерегистрация. Жителям, не имевшим никаких документов, выдавали немецкие документы или делались немецкие отметки в советских паспортах [3, л. 11-12].

Кроме того, сразу после захвата новых территорий, нацисты приступали к реализации своей антисемитской программы – массовым расстрелам еврейского населения, проживавшего в данных районах. Так, по Ворошиловскому (сельскому) и Верхне-Курмоярскому районам в июле-августе 1942 г. было расстреляно: в с. Аксай – 68 человек, в с. Перегрузном – более 50 человек, в Каменке – 125, в Водино – 43, в х. Ромашки – 2, в Васильевке – 5. Из сел Жутово-1 и Ковалевки оккупанты, по словам свидетелей, вывезли более 60 стариков евреев, судьба которых неизвестна. По свидетельству Реутовой Анны узнаем, что в х. Калмыково немцы расстреляли 25 человек евреев, среди которых были старики, женщины и дети, заставив их предварительно вырыть себе могилу. Расстреливали по пять человек, а оставшихся в живых принуждали зарывать трупы соотечественников [3, л. 16].

Факты злодеяний нацистов в отношении мирного населения заставляют содрогнуться. Жестокость захватчиков не знала ни пола, ни возраста жертв. Примером может служить судьба 14-летнего Вани Самоиленко, который был брошен немцами в концлагерь. Во время бомбежки он потерял мать. В лагере Ваню морили голодом. Не выдержав мук, он бежал, но по дороге был пойман. Оккупанты сочли его партизаном и подвергли казни: ему отрезали уши, пальцы, нос и замучили до смерти. А его 3-летнюю сестру бросили в щель подвала и завалили заживо землей [4, л. 2].

В одном из подвалов города, где прятались женщины и дети, группа фашистов обнаружила беременную женщину. Заявив, что у нее «партизан родится», ее выволокли на улицу, разрезали живот и сожгли на костре на глазах у десятка свидетелей [4, л. 3]. На ст. Сиротинской, во время грабежа имущества колхозницы Марфы Игнатюк, когда та попыталась укрыть детские вещи, захватчики убили ее грудного ребенка. А потом закололи штыками и саму женщину [4, л. 6].

Для учинения расправ над мирными жителями использовались самые мизерные поводы. В х. Ляпичево были расстреляны 5 детей за то, что они сели в немецкую автомашину. В х. Кумовке неизвестным патриотом был ранен немецкий патруль. Узнав об этом, немцы расстреляли несколько человек из числа сталинградских жителей. В х. Калач были расстреляны трое юношей за то, что они собрались дома у одного из них.

Устанавливались палочные режимы для запугивания местного населения. За малейшую провинность жителей избивали плетьми. Так, Рябову Дарью Трофимовну из х. Перелаза избили за то, что она грубо ответила на отказ оставить себе немного молока от принадлежавшей ей коровы. Там же были избиты трое мужчин за «презрительное отношение к немцам» [3, л. 17].

С наступлением холодов захватчики усилили грабеж населения. Врываясь в их укрытия, отнимали уже не только еду, но и одежду – главным образом, обувь и теплые вещи. Забирали даже кошек и собак, вероятно, также используя их в пищу, а шкурки – на утепление одежды [3, л. 12].

Терпя поражения от советских войск, злоба захватчиков не таяла. И хотя они показывали населению свои пораженческие настроения, эти демонстрации делались в форме угрозы. К примеру, заходя в дома и подвалы мирных жителей в районе Сталинградского тракторного завода, немцы говорили: «Вам, русь, капут, и нам капут» [3, л. 10].

Но никакие зверства не сломили дух сопротивления и стремления к справедливости советского народа. Об этом свидетельствуют и детские рассказы о страшных днях оккупации. Ребята, пережившие немецкий режим, запомнили лишь бесчеловечное отношение завоевателей. Так, пионерку Машу Носыреву избил до потери сознания вражеский офицер за то, что она «радостно смотрела на небо», вслед пролетавшему советскому самолету [4, л. 20]. Ученик 1-го класса Гена Харьков вспоминал, что когда их с мамой и бабушкой гнали из родного села на станцию Разгуляевку, один из надсмотрщиков обнаружил у его бабушки спрятанный за пазухой кусок хлеба. За это он стал избивать палкой пожилую женщину, а когда та упала, начал бить ногами, после потери бабушкой сознания, жег горящей папиросой ей глаза [4, л. 21]. Эти факты вызывали праведный гнев у подрастающего поколения и желание «вырасти, учиться только на отлично. Чтобы стать достойным воином нашей страны и отомстить за злодеяния немецким фашистам над нашим народом» [4, л. 22].

Это лишь малая часть свидетельств бесчеловечной жестокости, проявленной во время Великой Отечественной войны в целом и Сталинградской битвы в частности. Но и она дает общую картину того ужаса и отчаяния, что пришлось пережить людям той эпохи. К сожалению, точные данные о потерях среди мирного населения от рук оккупантов, как и в целом за Сталинградскую битву, до сих пор отсутствуют.

**Заключение**

Националистические идеи, приведшие мир к самой кровопролитной войне не могут ничем и никем оправдываться. Конечно, часть преступников против человечества и человечности предстала в последствии перед судом на Нюрнбергском трибунале, часть погибла при изгнании захватчиков из Советского Союза и большей части Европы. Однако остались и те, кто скрылся от правосудия, ссылаясь на приказы вышестоящих или не признавая виновных действий в отсутствии прямых доказательств.

Именно беспрецедентное число жертв Второй мировой войны заставило мировую общественность задуматься о ценности человеческой жизни. Опыт бессмысленных и бесчисленных жертв насилия, на мой взгляд, люди попытались осмыслить и выработать механизмы защиты мирного населения от ужасов войны. Это все отразилось в актах и договорах послевоенного международного гуманитарного права.

Но всегда найдутся люди, которые захотят скрыть или замаскировать неприглядную действительность, преследуя свои корыстные политические мотивы. Задача нашего общества заключается в том, чтобы помнить ту действительность, которая была на самом деле. Только тогда возможно сохранить мир на земле, тем самым отдавая дань памяти жертвам зверств немецко-фашистских захватчиков.

**Список источников и литературы**

**Опубликованные источники**

1. Документы обвиняют. Сборник документов о чудовищных преступлениях немецко-фашистских захватчиков на советской территории / Под ред. О. Сенекиной. – Вып. 2. – Москва: Госполитиздат, 1945. – 392 с.

2. Сталинградская областная комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям Сталинградской области: Документы / Под ред. М.М. Загорулько. – Волгоград: Панорама, 2008. – 1360 с.

**Неопубликованные источники**

3. Центр документации новейшей истории Волгоградской области (ЦДНИВО). Ф. 113. Оп. 14. Д. 306.

4. ЦДНИВО. Ф. 114. Оп. 1. Д. 289.

**Литература**

5. Владимирова, Е.Д., Гузев, М.М. Экономическая эксплуатация оккупированных районов Сталинградской области / Е.Д. Владимирова, М.М. Гузев // Вопросы новой экономики. - № 2(38). – 2016. – С. 71-76.

6. Дюков А. Р. За что сражались советские люди. «Русский НЕ должен умереть». — М.: Яуза, Эксмо, 2007. — 576 с.

7. Епифанов, А.Е. Ответственность гитлеровских военных преступников и их пособников в СССР (историко-правовой аспект) / А.Е. Епифанов. – Волгоград: Волгогр. юрид. ин-т МВД России, 1997. – 216 л.

8. Загорулько, М.М. Крах экономических планов фашистской Германии на временно оккупированной территории СССР / М. М. Загорулько, А.Ф. Юденков. – Москва: Экономика, 1970. – 271 с.