Адольф Гітлер

Ми не були настільки наївні, щоб у всіх неприємностях звинувачувати Гітлера. Він був для нас тільки симптомом розпаду нашої цивілізації, а не причиною його. Німці для нас були не ворогами, а товаришами — жертвами загального божевілля.Взагалі , я не можу заперечувати, що це була жахлива і нещадна людина.

 -Фрімен Дайсон, «Зброя і надія»

1

Дитинство

Адольф Гітлер народився 20 квітня 1889 . в готелі «У померанця» в Браунау-на-Інні, маленькому австрійському містечку поблизу Лінца, на кордоні з Баварією, на території тодішньої Австро-Угорщини. Він був четвертим із шести дітей Алоїса Гітлера (до того — Шикльґрубера), дрібного службовця-митника, який 1876 року взяв прізвище свого названого батька — Гітлер, та *Клари Гітлер* (дівоче прізвище *Пельцль* (*Pölzl*)). Алоїс та Клара були родичами, і для їхнього шлюбу (1884 р.) довелося отримувати дозвіл Риму. Сам Адольф Гітлер ніколи не носив прізвища *Шикльґрубер*, як це пізніше стверджували його політичні супротивники, що також приписували йому єврейське походження. Із шести дітей Алоїса Шикльґрубера дорослого віку досягли лише Адольф та його сестра Паула.

2

Позднє дитинство

Навчатися Адольф почав 1895 року в народній школі у Фішльгаймі, поблизу Ламбаха. Школа була маленькою, з однією класною кімнатою, де один вчитель навчав три класи.

Цього ж року батько достроково виходить на пенсію за станом здоров'я, однак пенсія йому призначається у повному обсязі за більш ніж 40-річну службу.

Від вересня 1900 року Адольф навчався у державній реальній школі в Лінці.

3 січня 1903 року у віці 65 років помер його батько. Гітлеру було тоді 13 років. Спроби матері продовжувати виховання в батьківський спосіб були не надто успішними. Через проблеми в школі, що виникли внаслідок його характеру, від 1904 року Адольф продовжує навчання в реальній школі у Штайрі, де живе у шкільному пансіоні. 1905 року він серйозно захворів і залишив школу.

У реальній школі, яку відвідував хлопчик, він мав серйозні труднощі. Вже перший рік школи (1900/01) йому довелося повторити. У школі Гітлер мало чим виділявся. Його вчителі говорили про недостатнє бажання працювати, яке до того ж швидко зникає. Це, а також часті переїзди родини і зміна шкіл, не допомогло йому досягти академічних чи професійних успіхів. У своїй книзі-життєписі «Моя боротьба» Адольф Гітлер наголошує, що навмисне вчився погано, протестуючи проти бажання батька бачити його державним службовцем, а не художником, як того хотів Адольф. Смерть батька не поліпшила успішність Адольфа у школі.

3

Юність

У 16 років Гітлер закінчив реальну школу в Лінці, яка не давала повної середньої освіти. Спроби вступити у Віденську художню академію виявилися невдалими. Після смерті матері (1908) Гітлер перебрався до Відня, де жив у притулках для бездомних, перебивався випадковими заробітками. У цей період йому вдалося продати кілька своїх акварелей, що дало підстави називати себе художником. Його погляди склалися під впливом крайнього націоналіста Лінцського професора Петш і відомого антисеміта обер-бургомістра Відня К. Люгера. Гітлер відчував ворожість до слов’ян (особливо до чехів) і ненависть до євреїв. Він вірив у велич і особливу місію німецької нації. Напередодні Першої світової війни Гітлер переїхав до Мюнхена, де вів колишній спосіб життя. У перші роки війни записався добровольцем у німецьку армію.

4

Друга світова війна

1 серпня 1914 року почалася Перша світова війна. Гітлера обрадувала звістка про війну. Він негайно подав заяву на ім'я Людвіга III, щоб отримати дозвіл служити в Баварськії армії. Вже на наступний день йому запропонували з'явитися в будь-який баварський полк. Він вибрав 16-й резервний Баварський полк.За війну Гітлер брав активну участь у бойових діях.25 серпня 1918 Гітлер отримав нагороду за службу III ступеня. За численними свідченнями, він був обачним, дуже сміливим і відмінним солдатом.

5  
Капітуляція Германії

15 жовтня 1918 року - отруєння газом під Ла Монтень в результаті вибуху поряд з ним хімічного снаряда. Поразка очей - з цим тимчасова втрата зору. Лікування в баварському польовому лазареті в Уденарде, потім в психіатричному відділенні прусського тилового госпіталю в Пазевальке. Перебуваючи на лікуванні в госпіталі, дізнався про капітуляцію Німеччини і поваленні кайзера, що стало для нього великим потрясінням.

6

НСДАП

Поразку у війні Німецької імперії та створення Веймарської республіки 1918 Гітлер сприйняв як особисту трагедію. Веймарску республіку він вважав породженням зрадників, що завдали «удар ножем в спину» переможній німецькій армії. В кінці 1918 він повернувся в Мюнхен і вступив в рейхсвер(армія Германії у 1919-1935 роках, обмежувалась Версальським договором). За рекомендацією капітана Е. Рема (що став найближчим соратником Гітлера) увійшов до складу мюнхенської праворадикальної організації — Німецької робітничої партії. Швидко відтіснивши від керівництва партією її творців, став повновладним лідером — фюрером. З ініціативи Гітлера в 1919 партія прийняла нове найменування — Німецька націонал-соціалістична робітнича партія Німеччини (у німецькій транскрипції НСДАП). У німецькій публіцистиці того часу партія іронічно називалася «нацистською», а її прихильники «нацистами». Ця назва закріпилася за НСДАП.

7

“Тільки фанатичний натовп легко керований”,-Гітлер.

Сформовані до цього часу основні ідеї Гітлера як ідеологічного фанатика знайшли відображення в програмі НСДАП (25 пунктів), стрижень якої становили наступні вимоги:

1) відновлення могутності Німеччини шляхом об’єднання під єдиним державним дахом всіх німців;

2) твердження панування Німецької імперії в Європі, головним чином на сході континенту — на слов’янських землях;

3) очищення німецької території від засмічуючих її «інородців», перш за все євреїв;

4) ліквідація прогнилого парламентського режиму, заміна його відповідною німецькому духу вертикальною ієрархією, при якій воля народу втілюється в вождя, наділеного абсолютною владою;

5) звільнення народу від диктату світового фінансового капіталу і всебічна підтримка дрібного і ремісничого виробництва, творчості осіб вільних

Ці ідеї були викладені в автобіографічній книзі Гітлера «Моя боротьба».

8

“Пивний путч”

До початку 1920-х рр. НСДАП стала однією з найбільш помітних правоекстремістських організацій Баварії. На чолі штурмових загонів (німецьке скорочення СА) встав Е. Рем. Гітлер швидко перетворився в політичну фігуру, з якою стали вважатися, принаймні в межах Баварії. До кінця 1923 криза в Німеччині загострилася. У Баварії прихильники повалення парламентського уряду і встановлення диктатури групувалися навколо глави баварської адміністрації фон Кара, активна роль в перевороті відводилася Гітлеру і його партії. 8 листопада 1923 Гітлер, виступаючи на мітингу в мюнхенській пивній «Бюргербраукелер», проголосив початок національної революції і заявив про повалення уряду зрадників у Берліні. Вищі чиновники Баварії на чолі з фон Кар приєдналися до цієї заяви. Вночі штурмові загони НСДАП почали займати адміністративні будівлі Мюнхена. Однак незабаром фон Кар і його оточення вирішили піти на компроміс з центром. Коли 9 листопада Гітлер вивів своїх прихильників на центральну площу і повів їх до «Фельдгеренхале», частини рейхсверу відкрили по них вогонь. Несучи убитих і поранених, нацисти та їхні прихильники покинули вулиці. В історію Німеччини цей епізод увійшов під назвою «пивний путч». У лютому — березні 1924 відбувся процес над керівниками путчу. На лаві підсудних опинилися лише Гітлер і кілька його сподвижників. Суд засудив Гітлера до 5 років ув’язнення, проте вже через 9 місяців його випустили на свободу.

9

Час після в’язниці.

За час відсутності лідера партія розпалася. Гітлеру довелося практично починати все заново. Велику допомогу надав йому Рем, який почав відновлення штурмових загонів. Однак вирішальну роль в Відродженні НСДАП зіграв Грегор Штрассер, лідер правоекстремістських рухів в Північній і Північно-Західної Німеччини. Привівши їх до лав НСДАП, він допоміг перетворенню партії з регіональної (баварської) в загальнонаціональну політичну силу. Тим часом Гітлер шукав підтримку на загальнонімецькому рівні. Йому вдалося завоювати довіру генералітету, а також встановити контакти з промисловими магнатами. Коли парламентські вибори в 1930 і 1932 принесли нацистам серйозний приріст депутатських мандатів, у правлячих колах країни стали всерйоз розглядати НСДАП як можливого учасника урядових комбінацій. Була зроблена спроба усунути Гітлера від керівництва партією і зробити ставку на Штрассера. Однак Гітлеру вдалося швидко ізолювати свого сподвижника і близького друга і позбавити його будь-якого впливу в партії. Зрештою в німецьких верхах було прийнято рішення надати Гітлеру головний адміністративно-політичний пост, оточивши його (про всяк випадок) опікунами з традиційних консервативних партій.

10

Кампанія приходу до влади

У лютому 1932 Гітлер вирішив висунути свою кандидатуру на виборах рейхспрезидента Німеччини. Для цього, не маючий громадянства лідер НСДАП, повинен був стати громадянином Німеччини. З цією метою була проведена ціла комбінація - 25 лютого міністр внутрішніх справ Брауншвейга призначив його на посаду аташе при представництві Брауншвейга в Берліні. Це не накладало на Гітлера ніяких посадових обов'язків, зате автоматично давало німецьке громадянство і дозволяло брати участь у виборах.

В цей же час Гітлер активно вчиться ораторської і акторської майстерності у оперного співака Пауля Деврієнта, в чому майбутній фюрер досяг неабиякого успіху. Ці навички скоро йому знадобилися - нацисти організували грандіозну пропагандистську кампанію з безліччю нових прийомів. Наприклад,Гітлер став першим німецьким політиком, який здійснював передвиборні поїздки на літаку.

І все одно на тих виборах перемогти не вдалося. У першому турі 13 березня Пауль фон Гінденбург набрав 49,6% голосів, а Гітлер зайняв друге місце з 30,1%. 10 квітня на повторному голосуванні Гінденбург набрав 53%, а Гітлер - 36,8%. Третє місце обидва рази зайняв лідер комуністів Ернст Тельман.

Зате на парламентських виборах, що відбулися 7 липня НСДАП здобула впевнену перемогу, набравши 37,8% голосів і отримавши 230 місць в Рейхстазі замість попередніх 143. Друге місце отримали соціал-демократи - 21,9% і 133 місця в Рейхстазі. Здавалося, що незважаючи на це влада знову вислизнула від нацистського лідера - 3 грудня 1932 року рейхсканцлером призначений генерал Курт фон Шлейхер. Однак через 2 місяці (після розкриття змови фон Папена, до якого приєднався Шлейхер), 30 січня 1933 року президент Гінденбург звільнив його з цієї посади і призначив рейхсканцлером Гітлера.

11

Кампанія приходу до влади

Хоча штурмовики СА відзначили цей день вражаючим смолоскипною ходою, реальним захопленням влади це ще не було. За конституцією будь-які закони в Німеччині міг приймати тільки Рейхстаг, в якому партія Гітлера не мала необхідної кількості голосів.27 лютого (менш ніж через місяць після призначення Гітлера канцлером) в будівлі парламенту - Рейхстазі сталася пожежа. У ньому звинуватили комуністів, почали проти них репресії, а потім і зовсім заборонили Компартію.

І вже 24 березня 1933 року новий слухняний Гітлеру Рейхстаг прийняв Закон про надзвичайні повноваження. Згідно з цим законом, уряду на чолі з рейхсканцлером надавалися повноваження з видання державних законів, навіть якщо вони не відповідають конституції.

Остання перешкода на шляху до абсолютної влади Гітлера зникло 2 серпня 1934 року в дев'ятій годині ранку - у віці 86 років помер президент Німеччини Гінденбург. Через три години було оголошено, що відповідно до закону, прийнятого Кабінетом Міністрів за день до смерті президента, функції канцлера і президента поєднуються в одній особі і що Адольф Гітлер прийняв на себе повноваження глави держави і головнокомандувача збройними силами. Титул президента скасовувався - Адольф Гітлер став фюрером.

12

Політика Гітлера

Для зміцнення свого режиму, Гітлер здійснів ряд заходів, розрахованих на народну підтрімку. Було різко скорочено, а потім ліквідовано безробіття. Розгорнуліся шірокомасштабні Акції з гуманітарної допомоги потребуючи населенню. Заохочували масові, культурні та спортивні свята и т. д. Однако основу політики гітлерівського режиму становила підготовка до реваншу за програну Першу Світову войну. З цією метою реконструювалися промисловість, розгорнулося велике будівництво, створюваліся стратегічні резерви. У дусі реваншу велася пропагандистська обробка населення. Гітлер пішов на грубі порушення Версальського Договору, який обмежував військові зусилля Німеччини. Невеликий рейхсвер було перетворено в мільйонний вермахт, відновлені танкові війська и військова авіація.

13

Ремілітарізація Рейнської області.

7 березня 1936 року послам Французької республіки, Великої Британії, Королівства Італія і Бельгії в Берліні було вручено Меморандум німецького уряду з повідомленням про розторгнення Німеччиною Локарнської угоди 1925 р. В той же день німецькі війська вступили на територію демілітаризованої зони. Рада Ліги Націй засудила Третій Рейх за порушення нею міжнародних зобов'язань, однак реакції зі сторони «великих європейських держав» не прозвучало. Прем'єр-міністр Великої Британії Стенлі Болдвін заявив, що вступ німецьких військ у Рейнську область «не несе загрози військового конфлікту», що фактично означало визнання ліквідації Рейнської демілітаризованої зони.

У результаті цих подій зона де-факто припинила своє існування.

14

Аншлюс Австрії

У лютому 1938 року Гітлер запросив австрійського канцлера Курта фон Шушніґа до Третього Рейху, де змусив його погодитися на допущення до влади австрійських нацистів. Невдовзі Шушніґ відрікся від цих домовленостей і анонсував плебісцит щодо аншлюсу, бо мав надію, що більшість австрійців не підтримає втрату незалежності. Проте 11 березня Гітлер направив австрійському канцлеру ультиматум, де вимагав, щоб той передав усю повноту влади австрійським нацистам, інакше німецька армія розпочне вторгнення. Термін ультиматуму спливав опівдні, але був подовжений на дві години. Не чекаючи на відповідь, Гітлер уже віддав наказ ввести війська до Австрійської республіки о першій годині дня. Фактично стався державний переворот, і Шушніґа змусили скасувати плебісцит. Розуміючи, що ані Французька республіка, ані Велика Британія не налаштовані допомогти Австрійській республіці зберегти самостійність, канцлер пішов у відставку, наказавши австрійській армії не чинити опору можливому німецькому вторгненню. Президент Австрійської республіки Вільгельм Міклас(*Wilhelm Miklas*) відмовився призначити лідера австрійських наці Артура Зейсс-Інкварта (*Arthur Seyss-Inquart*) канцлером. У цій ситуації за наказом Гітлера 12 березня німецькі війська ввійшли до Австрійської республіки — без опору з боку австрійців. Посаду канцлера зайняв Артур Зейсс-Інкварт

Вже наступного дня Гітлер оприлюднив підписаний ним закон, за яким Австрійську республіку було включено до Третього Рейху як «Східну марку» (*Ostmark*).

10 квітня під контролем нацистів відбувся референдум, під час якого 99,73 % австрійців підтримали приєднання Австрійської республіки до Третього Рейху.

15

Окупація Чехословаччини

Адольф Гітлер вів активну політику по ліквідації незалежності Чехословаччини.

Першим етапом цього процесу стала анексія Судетської області, здійснена з 1 по 10 жовтня 1938 року відповідно до Мюнхенських угод між Великою Британією, Францією, Німеччиною та Італією. При цьому, як писала ще в квітні 1938 року одна з провідних чехословацьких газет «Народні листи», «з фактом існування Великої Німеччини потрібно змиритися так швидко, наскільки це можливо».

Скориставшись чисельною і військовою перевагою, Німеччина анексувала Судети, на 90 % заселені німцями, які, за висловом Ернста Нольте, «вкоренилися в думці, що вони зазнали несправедливість з боку чехів, а не сторони загальних історичних процесів», і намагалися відстояти «своє привілейоване становище», будучи по суті «залишками середньовічної східної німецької колонізації». Словаччина у свою чергу за результатами Першого Віденського Арбітражу передала до складу Угорщини південні і східні регіони країни, на 87 % заселені етнічними угорцями.

14 березня 1939 року Гітлер викликав чехословацького президента Еміля Гаху в Берлін і запропонував йому прийняти німецький протекторат. Гаха погодився на це і німецька армія увійшла в країну практично без будь-якого опору. Єдину спробу організованої збройної відсічі зробила рота капітана Карела Павлика в місті Містек.

14 березня 1939 Словаччина на чолі з авторитарним союзником Гітлера Йозефом Тисо стала незалежною державою, Підкарпатська Русь була окупована Угорщиною.

15 березня 1939 особистим указом Гітлера Богемія і Моравія були оголошені протекторатом Німеччини.

Євреї були вигнані з державної служби. Політичні партії були заборонені, багато лідерів Комуністичної партії Чехословаччини перебралися в Радянський Союз.

16

Окупація Польщі и початок Другої Світової війни.

Однією з найбільш трагічних сторінок в історії людства є Друга світова війна, яка розпочалася 1 вересня 1939| року нападом німецьких військ на Польську республіку. Для міжнародної спільноти Гітлер пояснив цей акт як запобіжний захід, який мав би захистити німецьке населення Польської республіки та оберегти німецький кордон від можливої «агресії» цієї держави. Варто зазначити, що коли Сталін 17 вересня атакував Польську республіку зі сходу, його наміри виглядали майже аналогічно. Гітлер, який любив давати красномовні назви своїм операціям, тоді назвав план вторгнення до Польської республіки і її розподілу «Планом Вайс», що мало символічний підтекст. І хоча союзники Польської республіки Велика Британія та Французька республіка оголосили Третьому Рейху війну вже 3 вересня 1939 року, реальних бойових дій на Західному фронті не велося до весни 1940 року.

17

Продовження війни

У квітні 1940 року Гітлер віддав наказ розпочати бліцкріґ (нім. *Blitzkrieg — блискавична війна*) на Заході. Тоді швидко було подолано опір Данії, Норвегії, Бельгії, Голландії та Люксембургу. Навіть потужна Франція до 22 червня 1940 перетворилася на звичайну маріонеткову державу, якою тепер керував Режим Віші. Особливо символічним був акт капітуляції Франції, який було укладено в Комп'єнському лісі у старому вагоні фельдмаршала Фердінанда Фоша (в цьому самому вагоні Німецька імперія 11 листопада 1918 року підписувала Комп'єнське перемир'я з Францією, що фактично означало її капітуляцію у Першій світовій війні). Цей принизливий для всіх французів акт було здійснено з особистої ініціативи Адольфа Гітлера.

Так майже вся континентальна Європа до середини літа 1940 року перейшла під владу Гітлера. Залишалися лише острівна Британія на Північному Заході та СРСР на Сході. Проти першої Гітлер планував розпочати морську операцію з вторгненням, яка отримала назву «Морський лев». Але 9 січня 1941 року фюрер віддав наказ відмінити цей план.

18

Вторгнення в СРСР

У грудні 1940 року Адольф Гітлер підписав свою Директиву № 21, яка отримала назву План «Барбаросса». За ним, німецькі війська мали за декілька місяців після вторгнення до СРСР пройти величезні території та вийти на рубіж Волга-Астрахань. З боку Гітлера цей хід може видатися досить самовпевненим, хоча не слід думати, нібито адміністрація Гітлера погано знала сталінську дійсність: з квітня 1922 року, коли було підписано Рапалльський договір, СРСР та Німеччина регулярно надсилали своїх офіцерів на стажування одне до одного, тому напевне в оточенні фюрера були люди, які особисто знали всю правду про стан справ у Сталіна.

22 червня 1941 року німецькі війська, виконуючи наказ Адольфа Гітлера, перейшли кордон з СРСР та почали широкомасштабний наступ. Частина українського населення вітали вояк Вермахту як визволителів. Український батальйон «Соловей» безпосередньо брав участь у першому наступі.

Реальний стан справ на Східному фронті перешкоджав планам Гітлера, у чому він, як завжди, звинувачував своїх генералів. На його думку, від вищого військового керівництва Німеччини виходить постійна небезпека, яка загрожує йому особисто і ходу всіх бойових дій загалом. В свою чергу на окупованих територіях Країни Рад було фактично замінено культ особи Сталіна на гітлерівську пропаганду, яка постійно агітувала до переходу на бік Райху та добровільного виїзду на роботу в Німеччину.

Гітлер був заядлим антикоммуністом і ненавидів більшовиків.

У своїх мемуарах він висказувався про комуністичну революцію:

“Народ, що складається з неписьменних людей, був залучений в комуністичну революцію не читанням теоретичних творів Карла Маркса, а картинами тих небесних благ, які малювали йому тисячі і тисячі агітаторів, які добивались при цьому, звичайно, тільки однієї певної ідеї.Так було і буде завжди”

19

Крах планів про світове панування

Вже у 1942 році стало зрозуміло, що плани Гітлера про швидку та беззаперечну перемогу на всіх фронтах зазнали краху: у грудні 1941 року війська Вермахту були відкинуті від Москви, а в жовтні 1942 року зазнали поразки біля Ель-Аламейна. Лютий 1943року остаточно зірвав плани на Східному фронті — грандіозна облогаСталінграда завершилася розгромом та оточенням. Тепер на сході Гітлер прагнув вже не захопити нові території, а утримати наявні здобутки. Із Заходу прийшла нова небезпека: 6 червня 1944 року утворився новий фронт, відбулася висадка союзників у Нормандії. Почалися стратегічні бомбардування Німеччини, які сіяли жах серед населення та підірвали колись могутню промисловість цієї держави.

Навіть найближчому оточенню фюрера колись могутнього Райху точно не відомо, коли саме він облишив свої плани підкорити собі півсвіту, але факт його зневіри на останньому етапі життя у власну перемогу важко заперечити.

20

Самогубство

30 квітня. Останній день Гітлера. Всі його наближені збираються для прощання. У сад канцелярії доставлено 200 літрів бензину. Всі, крім Гітлера та Браун, виходять у коридор.

Існує дві версії подальших подій:

Згідно з першою, заснованою на свідченнях особистого камердинера Гітлера, фюрер і Браун вистрелили одне в одного о 15:30. Коли Лінґе та Борман увійшли до кімнати, Гітлер сидів, похилившись на софі, а з його скроні текла кров. Револьвер лежав поряд на столі. Мертва Ева була в іншому кутку софи. Свій револьвер вона впустила на підлогу.

Інша версія (прийнята більшістю істориків) наголошує, що Гітлер і Ева Браун отруїлися ціаністим калієм. Перш ніж померти, Гітлер отруїв двох своїх собак.

За наказом Бормана тіла були загорнуті у ковдри, винесені у сад, политі бензином та спалені. Тіла горіли погано, і тому все ж таки напівспалені трупи есесівцям довелося закопати.

Пізніше тіла були знайдені червоноармійцями та кремовані. Прах розвіяли над Ельбою.

21

Кінець

“Для мене існує дві можливості: або домогтися повного здійснення своїх планів, або зазнати невдачі. Доб'юся - стану одним з найвеличнішних людей в історії, зазнаю невдачі - буду засуджений, відкинутий і проклятий.”

22