

Мой дед, Солонский Михаил Ефимович, родился 20.09.1913 в поселке Куйбышево Запорожской области. 6 октября 1941 года он был призван Романовским РВК Ростовской области на великую отечественную войну*.* Дома у него осталась семья: жена – Солонская Анна Павловна, дочери – Лида и Люба, а в апреле 1942 года у них родился сын – Иван, мой отец.

*Отец мой в силу возраста не знал своего отца, так как родился когда дед уже был на войне. Наверное и дед не знал, что у него родился сын – мой отец, Солонский Иван Михайлович. К сожалению мой отец ушел из жизни, так и не узнав о судьбе своего отца. Да и родные не знали о судьбе своего мужа, отца, деда, прадеда – Солонского Михаила Ефимовича. Только спустя много лет, благодаря сайту министерства обороны «Мемориал» мы смогли узнать судьбу нашего дорогого деда.*

22 июня 1942 года дед был пленен – город Миллерово Ростовской области*.* Летом 1942 года вследствии неудачных операций РККА (Рабоче-крестьянская Красная Армия) в районе Миллерово и Ростова-на-Дону было захвачено в плен около 88 700 человек. На территории города Миллерово был образован пересылочный лагерь для военнопленных – «Дулаг-125». В историографии данный лагерь получил название «Миллеровсая яма». В соответствии с инструкциями Вермахта *(Вооруженные силы фашисткой Германии)* военнопленные, размещенные в пересылочных лагерях, должны были там находиться, пока их численность не достигнет 5 000 чедовек, после чего они направлялись с основной сборный лагерь – «Шталаг» или «Офлаг». Однако немецкое командование указанную инструкцию нарушало. Так, например, из воспоминаний бывшего командующего 8-й итальянской армией корпусного генерала Джовани Мессе, в июле-августе 1942 года в лагере для военнопленных в городе Миллерово насчитывалось свыше 30 000 военнопленных. В данный лагерь, как утверждает Джовани Мессе, попадали не только пленные офицеры и красноармейцы, но и гражданские лица: партийные и комсомольские работники, партизаны и иные лица, кто каким-либо образом пытался оказывать сопротивление оккупационному режиму.

Русские военнопленные содержались в лагерях в тяжелых условиях, питались плохо, терпели моральные унижения и умирали от холода и заболеваний. Так, интересны выдержки из показаний генерал-лейтенанта Курта фон Остеррайха, арестованного в 1945 году сотрудниками контрразведки «Смерш» НКВД СССР *(Особый отдел Народного комиссариата внутренних дел СССР)*. Курт фон Остеррайх сообщал, что в немецких лагерях для военнопленных практиковалось нетрудоспособных (раненых, истощенных и больных) советских военнопленных умерщвлять при помощи ядов, используя для этого медицинский персонал лагерей, а также иным способом. Летом 1942 года он был командирован на Украину на должность начальника отдела по делам военнопленных при штабе армейской группы «В». Во время посещения летом 1942 года «Дулаг-125» в городе Миллерово комендант лагеря на его вопрос о том, как он поступает с нетрудоспособными русскими военнопленными, доложил, что в течении последних восьми дней им было расстреляно около 400 русских военнопленных, которые были нетрудоспособны.

Вот как описывает «Дулаг-125» бывший его заключенный офицер Красной армии по фамилии Задера. По его словам, возле сельскохозяйственного техникум немцы огородили ров, куда загнали несколько тысяч военнопленных. «Спали прямо на земле, раненым не оказывали никакой помощи, не кормили, но на первых порах охрана была минимальной и можно было бежать. Но немцы быстро все наладили с охраной, понагнали собак, колючую проволоку в три ряда поставили… но также не кормили и помощи раненым не оказывали». Он

был свидетелем того, как наши женщины – жительницы города Миллерово у немецких охранников вымаливали солдат и офицеров, попавших в плен, выдавая их за своих мужей. Со слов жителей города Миллерово, по периметру лагеря для советских военнопленных была раскатана на земле колючая проволока, а на высотках были установлены пулеметные гнезда. Ночью территория лагеря освещалась прожекторами. Советские военнопленные на протяжении нескольких месяцев находились под открытым небом. Какое-либо движение в сторону линии охраны пресекалось пулеметным огнем.

Как уже говорилось, «Дулаг-125» был пересылочный лагерь для военнопленных, после, деда отправили в основной сборный лагерь – «Шталаг ХВ Зандбостель» *(Приложение 1).* «Шталаг ХВ» был расположен недалеко от Зандбостель на северо-западе Германии. Зандбостель лежит 9 км к югу от Bremervörde, в 43 км северо-востоку от Бремена. Размещенный на болотистом грунте, с влажным, холодным климатом, он является одним из самых известных мест.

Вот одно воспоминание: местный житель наблюдал советских военнопленных, двигавшихся с железнодорожной станции к лагерю: "Пленные были совершенно измучены, некоторые их них выглядели почти мертвецами. Один заключенный вовсе не мог двигаться, его толкали вперед автоматом; затем конвоир ударил его штыком в спину, потом его бросили на грузовик...".



«Шталаг XB Зандбостель» был обычным лагерем для советских военнопленных. Обычным в плане условий проживания, питания, жестокости охраны. Почти 50 тысяч умерли там от голода, болезней или были просто убиты. Первыми узниками лагеря стали захваченные в плен поляки. По мере вторжения нацистов в новые страны расширялся и национальный состав заключенных: около 1 миллиона человек 40 национальностей прошли за годы войны через страшные застенки лагеря. Одной из самых многочисленных групп пленных были красноармейцы. Так же существовал в лагере небольшой блок, предназначенный для провинившихся русских военнопленных, изолированный от всех и отличавшийся особо строгим режимом…Отношение к русским подтверждает особая иерархия, определявшая обращение с заключенными. На верхней ступени находились американцы и англичане, за ними следовали французы и бельгийцы, затем шли греки и сербы, на нижней ступени были поляки, итальянцы и, лишь последними в этой очереди стояли русские. Бывший французский пленный вспоминал: "Эти несчастные русские находились в таком состоянии, что им уже все было безразлично. Если мы делились с ними жалкими остатками наших рационов, то это приводило к жутким дракам между ними, которые немцы подавляли, стреляя в человеческую толпу. Как следствие, после этого были несколько убитых".

В шталагах, которые одновременно служили и лазаретами, военнопленные находились в промежутках между отправкой на работу в составе так называемых рабочих команд *(Arbeitskommandos)*. Советских военных строго отделяли от других пленных, так как Сталин не подписал Женевскую конвенцию, которая требовала бы гуманного обращения с военнопленными. Поэтому нацисты считали себя не связанными никакими правилами. Также советских военнопленных оказалось намного больше, чем предполагали стратеги вермахта. Пленных оставляли умирать от голода, холода и болезней. Положение советских солдат улучшилось лишь тогда, когда в них увидели дешевую рабочую силу, в которой нуждалась страна. Русских отправляли на самые тяжелые и грязные работы. В городе Бремен советские военнопленные работали на военных предприятиях, железной дороге, строительстве бункеров, на расчистке развалин и на сортировке мусора. Также жителям города разрешалось «арендовать» военнопленных для работы в частных фермерских хозяйствах, на уборке урожая. Плату за труд получали, конечно, не пленные, а командование шталагов в Витцендорфе и Зандбостеле, которые поставляли рабочую силу для Бремена.

«Шталаг ХВ Зандбостель» был освобожден англичанами 29 апреля 1945 года. Последние военнопленные покинули его в начале июня, бараки по гигиеническим соображениям сожгли. В нескольких километрах от лагеря располагалось кладбище, на котором были погребены свыше 50 000 военнопленных. Сегодня на этом месте создано памятное захоронение в виде братских могил, где указаны страны, чьи граждане нашли здесь мученическую смерть.

Захоронен дед на кладбище военнопленных **Витцендорф *(Wiеtzendorf) (Приложение 1)*.** По южному краю полигона Мунстер *(Munster)*, около 75 км севернее Ганновера, Нижняя Саксония, расположено кладбище **лагеря военнопленных** **XD 310 Витцендорф**, где похоронены 16 000 советских военнопленных, умерших в лагере в 1941 - 1943 годах. Массовая смертность от истощения и болезней, начавшаяся в лагере зимой 1941-1942 гг., унесла жизни примерно 14 500 солдат Красной армии. В сентябре 1945 года кладбище величиной 2,4 гектара находилось в плохом состоянии: представляло собой заросшую вереском территорию с провалившимися братскими могилами. По распоряжению советской военной миссии кладбище было оформлено по-новому; в декабре 1945 года там состоялось торжественное открытие советского памятника погибшим.



Позднее, кладбище Витцендорф, находящееся в запретной военной зоне и потому трудно досягаемое, стало предаваться забвению. После протестов иностранных посетителей и представителей общественных организаций в 1968 году по поручению районного руководства Люнебурга территория была приведена в порядок и по-новому оформлена. С тех пор могилы покрывает ровный газон, так что сегодня уже нельзя указать их точное местонахождение. Долгое время спор шел о погибших советских военнопленных в шталаге Х В Зандбостель. Сразу после войны считалось, что там на "русском кладбище" покоится 46 000 человек. Затем стали доказывать, что эта цифра завышена и там похоронено 7 000 человек. Официально установлено, что на этом кладбище похоронено 8 765 человек. В это число включены военнопленные всех наций, умершие от эпидемий и других болезней.

**На мой запрос в лагерь Зандбостель:**

«Уважаемая госпожа Солонская, большое спасибо за ваш запрос в лагерь Зандбостель. Ваш дедушка занесён в списки портала "OBD Memorial" , вероятно вы уже нашли эту запись. Из этой записи видно, что в плен он попал 22.06.1942. Но в лагере военнопланных «Шталаг ХВ Зандбостель» он был зарегистрирован 28.03.1943. (В этот день ему сделали прививку от тифа, а это происходит при принятии пленных на учёт в лагере). 12.05.1943 он попал в госпиталь в лагере Зандбостель, а оттуда 19.05.1943 был переведён в лагерь Витцендорф. Здесь он опять попал в госпиталь (лазарет), где и умер 23.05.1943.

Условия транспорта военнопленных из России, а так же условия его заключения в лагере здесь в Германии привели, вероятно, к тому, что он заболел. Поэтому в Германии он не был привлечён к работам, которые выполняли военноплeнные. Он похоронен на кладбище военноплeнных в Витцендорфе. К сожалению, на этом кладбище нет индивидуальных могил. Всё кладбище состоит из огромной площади, засеянной травой. В ссылке я вам посылаю информацию о лагере Берген-Бельзен, при содействии которого проводятся экскурсии по этому кладбищу.

С 2013 года существует проeкт "глинянных плиток", цель которого состоит в том, чтобы все имена захороненых там солдат воспроизвести на этих плитках, которые выставляются там же на кладбище. Если вы хотите больше узнать об этом проекте, обратитесь в лагерь Берген-Бельзен. Я надеюсь, что моим ответом сумел Вам помочь. С наулучшими пожеланиями Рональд Шперлинг».

**Причина гибели советских воинов в лагерях Германии.**

Исследования по шталагам Цейтхайн, Штукенброк-Зенне, Зандбостель и другим свидетельствуют: чтобы не умереть с голоду, пленные ели кору, листву, траву, ядовитые грибы и прочее. Они набрасывались на отбросы, рылись в мусорных баках, пожирали то, что не употребляли даже животные. Процветали воровство охранников и черный рынок, что еще более усугубляло голод. Неработающие военнопленные вообще были обречены на голодную смерть. Столовая посуда и приборы не предусматривались. И только после того, как русские пленные потребовались как рабочая сила, положение с питанием несколько изменилось.

Немецкие исследователи указывают и на другие причины массовой смертности советских военнопленных. Здесь и совершенно неудовлетворительные условия их транспортировки, и отвратительное размещение. При транспортировке процент смертности, как считает У. Херберт, иногда достигал 70%. Многодневные пешие марши, грубость и жестокость охранников, их издевательское отношение и расстрелы по собственному произволу - все это влекло массовые жертвы. С наступлением холодов пленных перевозили в открытых вагонах для скота.



Многие замерзали, пытались бежать, их убивали при этих попытках. Поезда сплошь и рядом привозили военнопленных уже мертвыми, а полумертвых пристреливали.

Пленных, прибывших в лагерь, размещали под открытым небом, на голой земле, ничем не защищенными от непогоды - ветра, дождей, холода. Большинство пленных не имело даже шинелей. Многие ютились в норах, пещерах, землянках, шалашах.



Строительство бараков затянулось, а те, что были уже построены, быстро переполнялись.

Велик был удельный вес смертности среди раненых пленных. Штрайт обстоятельно исследовал их участь. Особенно трагичной была их судьба в начале войны. О них никто не заботился, их убивали - и во время пеших маршей, и в концлагерях. В сборных пунктах медицинская помощь оказывалась крайне редко. Немецкие врачи равнодушно относились к военнопленным. Рацион питания не превышал 1500 калорий в день. Раненые практически обрекались на медленную смерть, а "окончательно" нетрудоспособных пленных отправляли в лагеря смерти или туберкулезные бараки. С середины 1942 года в лагерях Германии начал свирепствовать туберкулез, также унесший тысячи пленных. Тяжелый труд без соответствующего питания и отдыха, плохое размещение сыграло свою роль. Ответственность, констатирует Отто, несли вермахт и германские промышленники.

В историографии ФРГ приводятся разные данные о советских военнопленных и числе погибших. Отмечается, что статистика смертности занижалась. По данным Штрайта, из **5 734 528** пленных до конца войны погибло **3,3 млн.** человек, то есть 57,8%. По годам общее число пленных выглядит, по его подсчетам, следующим образом:

**в декабре 1941 года – 3 350 000,**

**в середине июля 1942 года – 4 716 903,**

**в январе 1943 года – 5 003 697,**

**в феврале 1944 года – 5 637 492,**

**на 1 февраля 1945 года – 5 734 528 человек.**

Действительное количество пленных в введении армейского высшего командования ОКХ и ОКВ (ОКХ от [нем.](http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6255) *OKH* ([нем.](http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6255) *Oberkommando des Heeres*) главнокомандование сухопутных сил [вермахта](http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/7017) с [1939](http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1396) по [1945 год](http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1199). ОКХ

подчинялся OKW ([нем.](http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6255) *Oberkommando der Wehrmacht*) верховному главнокомандованию, во главе которого стоял [Гитлер](http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/11898)) после огромной смертности зимой 1941 - 1942 гг. составило в марте 1942 года **976 458 человек**, к сентябрю 1942 года, за счет нового притока пленных, их стало **1 675 626**. После этого число пленных стало сокращаться:

**1 501145 на 1 января 1943 года,**

**1 054820 на 1 мая 1944 года,**

**930 287 на 1 января 1945 года.**

**500 000**, согласно сведениям ОКХ, бежали из плена, **1 млн.** пленных освободили. Остальные же **3 300 000** погибли или были расстреляны. Большая часть погибших-около **2 млн.** человек - умерла до весны 1942 года.

С 2000 года Центр документации Объединения Саксонские Мемориалы

г. Дрезден проводит научно-исследовательскую работу о лагерях для советских военнопленных, размещавшихся на территории рейха, и помогает получить информацию о бывших советских гражданах, умерших во время Второй мировой войны в лагерях и рабочих командах на территории бывшего немецкого рейха.

В Центре документации имеется и регулярно пополняется база данных на эту группу лиц. Информация черпается из двух категорий источников:

**1. Документы из архивов бывшего СССР**

* материалы бывшей Справочной службы вермахта (ВАСт), которые после Второй мировой войны были вывезены в Россию и находятся сегодня на хранении в различных архивах независимых государств – бывших Советских республик;
* протоколы допросов бывших немецких военнослужащих, которые во время войны служили в составе охранных команд или персонала лагерей для советских военнопленных и которые во время или после войны попали в советский плен.

**2. Документы из архивов Федеративной Республики Германии**

* документы вермахта;
* отчеты немецких строительных фирм и другие документы на советских военнопленных, работавших в трудовых командах на территории немецкого рейха, медицинская документация;
* документы опросов немецких граждан об иностранных рабочих, которые после Второй мировой войны проводились оккупационными властями и немецкими органами управления;
* документы общин, на территории которых были похоронены советские граждане.

На сегодняшнее время насчитывается более 20 типов документов, имевших отношение к регистрации советских военнопленных.

Источник информации: информация из документов, уточняющих личность с сайта «Мемориал» министерства обороны; воспоминания бывших военнопленных; ответ на запрос из лагеря Зандбостель.

Сражались на полях войны ребята,

В боях стояли насмерть за страну,

Салют победный дать из автомата

Им не пришлось: их мучили в плену.

Нелепо упрекать за плен солдата,

Плен ставить ему в смертную вину,

Война в потерях страшных виновата,

Что оказались многие в плену.

Попали в плен они на поле боя,

Сражались за свободу и народ,

Изведали в плену судьбу изгоя,

Ответ держали за чужой просчёт,

Что захлебнулась под огнём атака,

Под градом пуль упал на землю взвод,

Не покидала их в бою отвага,

Все смело шли за Родину вперёд.

И пленные сражались для победы,

Заплачена огромная цена,

Прошли сраженья, раны, боль и беды.

Для всех солдат Победа ведь одна!

**Низкий поклон всем, кто защищал нашу Родину. Вечная память героям, отдавшим свою жизнь за наше мирное будущее.**

*Приложение 1*



