**Депортация советских немцев из Поволжья в Сибирь**

**в годы Великой Отечественной войны**

Ершова Валерия

Прошло более шестидесяти лет со дня окончания второй мировой войны и важнейшей ее составляющей – Великой Отечественной войны (за пределами постсоветского пространства она известна как советско-германская война 1941–1945 гг.).

Годы Великой Отечественной войны для СССР ознаменовались не только беспримерным напряжением всех государственных и народных сил в смертельной, но победительной схватке с бесчеловечным и могучим агрессором, но и целой серией актов несправедливости, дискриминации и репрессий по отношению к части собственного населения.

Для советских немцев (1,4 млн. человек) война, как и последовавшее за ней мирное десятилетие, стали периодом самых суровых испытаний за всю историю их проживания в России. Немецкому населению в СССР пришлось перенести тяготы и лишения, выпавшие на долю всех советских людей, однако их историческое родство с населением страны, ставшей главным противником Советского Союза - Германией, предопределило существенные особенности их жизни и существования в военные годы. Важнейшую роль во всех этих процессах играла политика советского государства. Операция по переселению немцев, проживающих в районах Поволжья, была одной из самых крупных операций по депортации населения в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Долгое время политика репрессивного характера, касающаяся поволжских немцев, умалчивалась в советской историографии. История и судьба депортированных немцев выпала из советской истории. Только в конце 80-х начало 90-х годов XX века - была поднята завеса многолетнего молчания над событиями, связанными с депортацией немцев и других народов СССР.

Актуальность изучения процесса переселения немцев из Поволжья в Сибирь является важной темой в настоящее время, в том, что без ее изучения нет полного представления об истории второй мировой войны, о трагических человеческих судьбах российских немцев и их трудовом вкладе в победу нашей страны.

Цель исследования:охарактеризовать процесс переселения немцев из Поволжья в Сибирь, рассмотрев две точки зрения: официальную, помещенную в правительственных документах, и «народную», которая отразилась в воспоминаниях репрессированных немцев Поволжья.

В соответствии с этой целью выделены следующие задачи:

1. Проанализировать правительственные документы, касающиеся переселения немцев и формирования трудовой армии;

2. Сохранить воспоминания из жизни репрессированных немцев Поволжья;

3. Сопоставить текст официальных документов и воспоминаний для того, чтобы воссоздать реальную историческую действительность.

 Гипотеза: Процесс депортации в годы Великой отечественной войны - это закономерная политика государства или исключение из правил, продиктованное войной?

Методы решения поставленных задач:

1. Анализ правительственных документов, отражающих политику государства по отношению к Республике немцев Поволжья после начала Великой Отечественной войны.

2. Изучить и обобщить имеющийся материал по данной теме для реализации цели исследования.

3. Опрос и воспоминания репрессированных поволжских немцев - об их жизни в годы войны.

Для того чтобы получить полное представление о положении советских немцев в годы войны, были подготовлены вопросы, в которые отразили следующие моменты: процесс переселения, вид деятельности, внутренний распорядок и образ жизни на месте переселения, взаимоотношения друг с другом, с местными жителями и администрацией. Ответы на эти вопросы мы получили благодаря личным воспоминаниям Ладнер Марии Христиановны, Ершовой Берты Адамовны[[1]](#footnote-1), а также родственниками Ершовой Б.А. – Ершов Александр Алексеевич (сын); Ершова Галина Николаевна (жена сына), чтобы затем сравнить их с текстом официальных документов, размещенных в исторической литературе.

Объект исследования – переселенческая политика советского государства в отношении республики немцев Поволжья в годы Великой Отечественной войны.

Предмет исследования– судьба российских немцев депортированных в районы Сибири в годы Великой Отечественной войны.

Практическая значимость данного исследования в том, что данный материал можно использовать на уроках истории и обществознания, материалы могут быть использованы в процессе дальнейшего изучения репрессивной политики советского государства по отношению к другим народам проживающих на территории Советского Союза в годы войны, в экскурсионных работах в учебных учреждениях и музеях.

Литературы по этому вопросу выпущено явно недостаточно: в советское время эта тема стыдливо умалчивалась, а современных работ пока выпущено немного. Упоминания о трудовой армии и насильственной депортации народов Поволжья нет в фундаментальной энциклопедии «Великая Отечественная война 1941-1945 годов» и других справочных изданиях, посвященных войне. Только в последние десятилетия стали появляться в печати документы тех лет и статьи, освещающие процесс создания и деятельность советского правительства в отношении народов республики Поволжья. Для подготовки данной исследовательской работы был использован сборник документов «История российских немцев в документах», вышедшая в печать в 1993 году. О процессе депортации мы также нашли материалы в книге А. С. Наринского «Время тяжких потрясений», где процесс депортации немцев в Сибирь рассматривается на фоне массовых репрессий, касающихся различных слоев населения Советского Союза.

Наиболее основательный труд, где особое внимание уделено репрессиям немецкого населения, насильственного переселения их из Поволжья в Сибирь и формированию трудовой армии - это трехтомник А. А. Германа, Т. С. Иларионовой «История немцев России», который включает в себя учебное пособие, хрестоматию и методические разработки. Кроме этого, основные вехи в истории немецкого народа в России, в том числе и во время Великой Отечественной войны, освещены в книге «Немцы в России и СНГ 1763 -1997 годов», где приведены документы, касающиеся не только расформирования Республики немцев Поволжья в 1941 году, но и прослеживающие дальнейшую судьбу незаконно репрессированных немцев: указы о снятии ограничений в правах семьям переселенцев, об отмене указа от 28 августа 1941 года «О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья» и другие ценные документы.

 Очень глубоко исследуется вопрос депортации советских немцев в сборнике материалов VIII международной научной конференции 2010 года «Гражданская идентичность и внутренний мир российских немцев в годы Великой Отечественной войны и в исторической памяти потомков».

1. **Политика государства в отношении Республики немцев Поволжья. Анализ правительственных документов.**

Очень интересно проследить изменение отношения нашего государства к советским немцам в ходе войны. Об этом свидетельствует хронология и общий настрой документов того времени.

21 августа 1941 года было принято постановление бюро обкома ВКП (б) АССР немцев Поволжья «О посылке партийных работников на политическую работу в РККА».

Очевидно, что аналогичные постановления были приняты в то время во всех республиках и областях Союза. Но сам факт выхода в свет данного документа в Немецкой республике, где были перечислены поименно более пятидесяти человек, рекомендуемых на организационную и редакторскую работу в РККА, говорит пока еще о доверии государства к этим людям[[2]](#footnote-2).

Но уже через 5 дней, 26 августа 1941 года было принято совершенно противоположное этому документу постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б) «О переселении немцев из Республики немцев Поволжья, Саратовской и Сталинградской областей»

Постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 26 августа 1941 г. - этот документ может рассматриваться как конец периода доверия немцам со стороны государства. В этом постановлении был детально разработан сам процесс перемещения немцев и их обустройства на новом месте. Казенные строки документа позволяют проанализировать всю процедуру депортации: «Переселение производить целым колхозами» [[3]](#footnote-3) - это условие обоснованно, так как немецкоговорящее население вместе легче бы перенесло все тяготы быстрого переезда и обустройства в незнакомом месте.

Далее по документу переселяемым предлагалось взять с собой необходимых вещей весом до одной тонны на семью [[4]](#footnote-4).

Остальное имущество, в том числе скот, зерно сдать на месте по квитанциям, чтобы «выдать натурой в местах вселения взамен принятого зерна и фуража». Также переселенцам должны были выдать скот на новом месте (кроме лошадей, которые были реквизированы на фронт) [[5]](#footnote-5).

 Кроме того, в этом постановлении был определен порядок питания и медицинского обслуживания переселенцев в пути [[6]](#footnote-6).

Приводится и количество будущих переселенцев: «...переселить всех немцев из республики Немцев Поволжья, а также Сталинградской и Саратовской областей в районы Сибири и Казахстана - всего 533 тыс. человек, в том числе в Омскую область - 80 тысяч» [[7]](#footnote-7).

Но почему-то официальные причины переселения немцев объясняются только спустя два дня: «По достоверным данным, полученным военными властями, среди немецкого населения, проживающего в районах Поволжья, имеются десятки тысяч диверсантов и шпионов, которые по сигналу, данному из Германии, должны произвести взрывы в районах, заселенных немцами Поволжья. О наличие такого количества диверсантов и шпионов среди немцев Поволжья никто из немцев, проживающих в районах Поволжья, советским властям не сообщал, следовательно, немецкое население районов Поволжья скрывает в своей среде врагов советского народа и Советской власти. В случае если произойдут диверсионные акты, затеянные по указам из Германии немецкими диверсантами и шпионами в республике немцев Поволжья и прилегающих районах, и случится кровопролитие, Советское правительство по законам военного времени будет вынуждено принять карательные меры против всего немецкого населения Поволжья...»

Хотя никаких диверсий в этой местности не было, правительство признало необходимым: «...переселить все немецкое население, проживающее в районах Поволжья, в другие районы, с тем, чтобы переселяемые были наделены землей, и чтобы им была оказана государственная помощь по обустройству в новых районах».[[8]](#footnote-8)

Этот указ обвинял сотни тысяч советских немцев в измене Родине. Но такую несправедливость население восприняло довольно спокойно, объясняя себе это суровыми законами военного времени.

Заставляет задуматься явная несогласованность дат данных документов: сначала публикуются последствия, а затем причины явлений. Это наводит на мысль о недоверии государства к немцам республики Поволжья. Правительство внешне убедительными и правильными словами попыталось оправдать свою национальную политику и переселение более полумиллиона человек из Поволжья в Сибирь, мотивируя это нехваткой рабочих рук в сибирских селах и городах вместо ушедших на фронт.

1. **Положение репрессированных немцев Поволжья в годы войны.**

...Мало что известно о моих первых, поселившихся в России, предках, но начиная со второй половины XX века, можно проследить историю моей семьи. Она практически ничем не отличается от истории советских немцев.

Моя прабабушка Лоренс (после замужества Ершова) Берта Адамовна родилась в 1925 году в деревне Шваб, Старополтавского района Поволжской республики. У неё было три сестры старшая – Эмма, младшая – Полина и маленькая сестренка.

Так как семья прабабушки проживала в Поволжской автономии, то немцы могли сохранять свой язык и, в целом, культуру, уклад жизни. Даже делопроизводство велось на двух языках – русском и немецком. Немецкие дома выделялись чистотой и порядком, даже на хозяйственном дворе, где находился скот, всегда было чисто. Дома были украшены резьбой по дереву. В семье в основном разговаривали на родном, немецком, языке[[9]](#footnote-9).

После начала Великой Отечественной немцы Поволжья – от грудных младенцев до стариков – в одночасье по указу от 28 августа 1941 года стали социально опасными лицами по национальному признаку. В этот день вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР «О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья».

Напрасно шли митинги в немецких сёлах в поддержку Красной Армии, напрасно молодёжь рвалась на фронт, четвертого сентября 1941 года, всех жителей поселка Шваб вызвали в сельсовет и сказали, чтобы приготовились к выезду в течение четырех часов. Но куда никто не знал [[10]](#footnote-10).

 «Всем переселяемым было разрешено брать с собой личное имущество, мелкий сельскохозяйственный и бытовой инвентарь и продовольствие всего весом до одной тонны на семью», прабабушка и ее семья закрыли свой дом, накормили и напоили скотину, собрали все только самое необходимое и отправились в дорогу в том, в чем были одеты. Моей прабабушке в то время было только 15 лет.

Всех людей, в том числе и моих родственников, погрузили в «телячьи» вагоны и отправили до города Камышин. Там их расселили в амбары.

В 1942 года отца моей прабабушки и остальных мужчин отправили в трудовую армию, увезли почти всех, оставив только стариков, женщин и детей.

Всех оставшихся загрузили в маленькие товарные вагоны, но, несмотря на это, в каждом из них ехало 85 - 90 человек. Ни скамеек, ни полок в вагонах не было. Конечно, невозможно было говорить о соблюдении санитарных норм - ведь среди переселенцев были и беременные женщины, и дети, и старики; здоровые и больные - все ехали вместе.[[11]](#footnote-11) А ведь согласно постановлению от 26 августа 1941 года «по заявке НКВД должен был быть выделен медицинский персонал, медикаменты и медико-санитарный инвентарь»[[12]](#footnote-12).

Это же постановление «определяло порядок питания во всех определяемых пунктах НКВД СССР»[[13]](#footnote-13). За 17 – 19 суток (именно столько ехали ссыльные, так как передвигались только ночью, а днем вагоны загонялись в тупики) их покормили только 2 раза: в Сызрани - похлебкой, и в Омске - дали рыбу и чай[[14]](#footnote-14).

В Омске всех ссыльных выгрузили на баржу и объявили, что они поплывут в город Салехард.

На север в то время можно было добраться только пароходом. Его пришлось ждать 10 дней. Жили в землянках, с утра ходили на работу в поле, старики и дети умирали от дорожных тягот прямо на берегу, но никакой медицинской помощи людям не было оказано.

На пароходе, людей согнали в трюм и отправили в город Салехард. Везде стояла военная охрана.

На место прибыли глубокой ночью и поселили в церкви, где не было окон, и была только одна печь, поэтому все грелись по очереди. Как только наступил рассвет, всех переселенцев согнали в сельсовет и расселили по баракам. Спали на нарах, помещение не освещалось. С утра прабабушка со своей семьей выходила на работу в рабочих ботинках, у них не было валенок и зимней одежды. Условия были суровыми, что не могло не отразиться на здоровье. Питаться тогда было почти нечем. Из жалоб ссыльных: отказ в выдаче продовольственных продуктов, прибывших переселенцев не снабжали 3 месяца, хотя по указу уполномоченный орган обязан был без задержек снабжать необходимыми продуктами.[[15]](#footnote-15) Работали до последнего, потому что если не выполняли норму, то отправляли дальше на север. Жить было очень тяжело. На талоны давали (кто выполнял норму) 800 граммов хлеба, а кто нет – всего 600 граммов. Давали крупу и картошку. Но этого, чтобы прожить хотя бы месяц не хватало. Тем, кто хорошо работал, выделяли одеяла. От такой жизни даже погибла прабабушкина маленькая сестренка [[16]](#footnote-16).

 Все переселенцы состояли на учете в комендатуре и ходили отмечаться каждую неделю. Никто не имел паспортов, самовольный уход из города приравнивался к трудовому дезертирству и грозил тюремным заключением. Уходить из города имели право не далее трех километров. После окончания войны вернулся отец моей прабабушки, мой прапрадед, и нашел свою семью. Так все мы и остались жить в городе Салехард.

После войны жить стало легче. В 1955 году вышел закон реабилитации немцев, и прабабушкины сестры решили вернуться на Родину. Позже прабабушка познакомилась с моим прадедушкой. Вскоре они поженились. В 1948 году родился первый сын Владимир. А через два года родился второй сын Александр (мой дедушка). Когда прабабушка решила вернуться на Родину, но там возникло много проблем с местным населением, из-за того что она вышла замуж за человека русской национальности. Практически так и всю жизнь они прожили в Салехарде. Мой прадедушка ловил рыбу а, прабабушка всегда сушила, солила рыбу[[17]](#footnote-17).

Моя прабабушка умерла 27 февраля в 2001 году. Умерла она всего через год и один месяц после того как умер её муж.

В ходе проведенного исследования были изучены правительственные документы, касающиеся насильственного переселения немцев. Из их анализа следует, что основной целью государства в то время было изолировать немцев Поволжья от остального населения европейской части СССР, отправив их в Сибирь. Но, опасаясь их справедливого возмущения по поводу своего невыносимого положения в пути и на новом месте, правительство нашло выход в создании лагерей трудовой армии, чтобы контролировать и использовать их как дешевую рабочую силу для победы в войне большую часть немецкого населения СССР. Только этим можно объяснить резко ограничительный характер документов.

Первый опыт И.В. Сталина относительно депортации в отношении советских немцев в Сибирь в годы Великой Отечественной войны получил дальнейшее продолжение в отношении других народов СССР (чеченцы, карачаевцы, черкесы и крымские товары) ставших неугодных его политике.

В ходе исследования нашла подтверждение гипотеза: такое отношение государства к немцам Поволжья было продолжением национальной политики предыдущих лет. Этот шаг правительства носил в большей степени политический, и в меньшей степени был продиктован правилами ведения войны. После написания работы и проверки данных, на сайте о репрессивных граждан была включена и моя бабушка.

Список источников и литературы

1. Документы Государственного архива ЯНАО.

2 «Великая отечественная война 1941-1945 годов», М., «Советская энциклопедия». 1985

3. «История российских немцев в документах», М., 1993

4. «Немцы в России и СНГ 1763 -1997 гг.», издательство Москва - Штутгарт 1998

5. Герман А. А., Иларионова Т.С., Плеве И.Р. «История немцев России», М., «МСНК - пресс» 2005

6. Гражданская идентичность и внутренний мир российских немцев в годы Великой Отечественной войны и в исторической памяти потомков // Материалы XIII международной научной конференции. М., 21–23 октября 2010

7. Наринский А.С. «Время тяжких потрясений», СПб., 1993

Приложение №1

**Постановления СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 26 августа 1941 г. № 2056 – 933 сс (совершенно секретно) «О переселении немцев из Республики немцев Поволжья, Саратовской и Сталинградской областей**

26 августа 1941 г. Москва, Кремль Совет Народных Комиссаров Союза ССР и ЦК ВКЩб) постановляют:

1. Переселить всех немцев из Республики немцев Поволжья и из областей Саратовской и Сталинградской в следующие края и области:

Красноярский край — 70.000 чел.

Алтайский край —91.000 чел.

Омская обл. — 80.000 чел.

Новосибирская обл. — 92.000 чел.

Казахская ССР -100.000 чел.

Переселению подлежат все без исключения немцы как жители городов, так и

сельских местностей.

2. Возложить на НКВД СССР руководство переселением немцев. Представить НКВД СССР право привлекать к работе по переселению Наркомзем, Нарком-совхоз и Переселенческое Управление при СНК СССР в центре и их органы на местах.

3. Переселение производить целыми колхозами. Вселение на новых местах производить как путем довселения целых колхозов в существующие колхозы и совхозы, так и путем отдельного расселения переселяемого колхоза на новом месте, используя для этого подготовленный переселенческий фонд и все пустующие дома в сельских местностях и за счет уплотнения живущих.

При отсутствии жилого фонда и хоз. построек в местах расселения произвести строительство домов силами переселяемых:

4. Городских жителей расселять в районных центрах и других городах, кроме областных;

5. Разрешить переселяемым брать с собой личное имущество, мелкий сельскохозяйственный и бытовой инвентарь и продовольствие, всего весом до 1 тонны на семью.

6. Установить, что принадлежащие переселяемым постройки, сельскохозяйственные орудия, скот и зернофураж остается на местах и сдается по оценочному акту специальным комиссиям. Оставляемое недвижимое имущество, продовольствие и скот (кроме лошадей) подлежит восстановлению колхозу, колхознику и единоличнику по квитанциям, за вычетом полного покрытия обязательства по государственным поставкам за 1941 г. и недоимок прошлых лет. Постройки восстанавливаются на месте путем предоставления готовых домов или материалов на постройку.

7. Обязать Наркомзаг (тов. Субботин) принять от переселяемых хозяйств зерно, фураж и другие продовольственные культуры и выдать натурой в местах вселения взамен принятого зерна и фуража (сверх установленных для этих хозяйств обязательств по сдаче зерна и фуража государству), — не более трех центнеров на человека зерно - фуража и потребное количество семенного фонда и зернофуража для обобществленного скота.

8. Возложить на Наркомзем (тов. Бенедиктов) и НКМиМП (тов. Смирнов) организацию приема и временное содержание оставляемого переселяемыми немцами скота. Разрешить Наркомзему и НКМиМП произвести нужные затраты на производство приемки и содержание скота.

 Разрешить Наркомзему СССР:

а) привлечь учащихся сельскохозяйственных Вузов, техникумов и школ для обслуживания остающегося скота;

б) установить порядок оплаты лиц, занятых на обслуживании скота.

Обязать Наркомзем СССР и НКМиМП в трехдневный срок издать инструкцию по применению настоящего постановления.

9. Обязать НКМиМП и НКСовхозов (тов. Лобанов) в течение 1941—1942 гг.выдать переселяемым колхозам и колхозникам скот (кроме лошадей) в количестве сданного ими (сверх мясопоставок) при переселении. Разрешить НКМиМП и НКСовхозов выдавать молодняк взамен взрослого скота с денежной компенсацией за разницу стоимости взрослого скота и молодняка,

10. Наркомфину СССР, совместно с Госбанком СССР и заинтересованными Наркоматами - в трехдневный срок определить порядок и источники оплаты расходов, понесенных Наркомзагом, Наркомземом, НКМиМП и НКСовхозов на производство приемки, содержания и восстановления принятого имущества переселяемых колхозов и колхозников.

Обязать Госбанк СССР обеспечить кредитование системы НКМиМП операций по приемке и возврату скота, предусмотренных настоящим постановлением.

11. Обязать председателей областных и районных исполкомов, местностей из которых выселяются немцы, совместно с Наркомземом, Наркомзагом и НКМиМП образовать комиссии по приемке оставляемого имущества, зерна и скота по оценочным актам. Разрешить привлечь, в порядке трудовой повинности, колхозников для обслуживания остающегося скота.

12. Возложить на председателя СНК КССР и секретаря ЦК КП(б) Казахстана, на председателей Крайисполкомов и Крайкомов ВКЩб) Красноярского и Алтайского краев и на председателей облисполкомов и обкомов ВКЩб) Новосибирской, Омской, Акмолинской, Павлодарской, Семипалатинской, Кустанайской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областей— организацию приема на станциях разгрузки, перевозку до места расселения и устройство переселяемых в сельских местностях и городах. Разрешить мобилизовать нужное количество авто и гужтранспорта местных организаций и колхозов для перевозки переселяемых.

13. Питание переселяемых в пути возложить на Наркомторг (тов. Любимов) в пунктах определяемых НКВД СССР.

14. Медицинское обслуживание переселяемых в пути возложить на Наркомздрав СССР (тов. Митеров) для чего по заявке НКВД СССР вьщелить медицинский персонал, медикаменты и медико-санитарный инвентарь.

15. Наркомфину СССР, совместно с НКВД СССР, в трехдневный срок представить на утверждение СНК СССР расчет потребных на выселение и расселение переселяемых средств, определив источники их покрытия. Выделить НКВД СССР аванс на расходы по переселению 20 миллионов рублей из резервного фонда СНК СССР.

16. Расходы по переселению производить:

а) по расселению и хозяйственному устройству через соответствующие Совнаркомы, области и краевые исполнительные комитеты;

б) по этапированию и оперативные расходы через НКВД СССР.

17. К пересылке приступить с 3 сентября 1941 года и закончить 20 сентября 1941 года.

НКВД СССР к 1 сентября представить в СНК СССР и ЦК ВКЩб) план переселения и предложения о материально-техническом обеспечении жилищного и хозяйственного строительства для переселяемых колхозов.

18. Перевозку переселяемых из Республики немцев Поволжья и Саратовской области произвести по железной дороге и из Сталинградской области—водным транспортом через Гурьев. Обязать НКПС (тов. Каганович Л. М), НКМФ (тов. Дукельского) и НКРФ (тов. Шашкова) произвести перевозку всех переселяемых в срок с 1 сентября по 16 октября, организовав подачу вагонов и пароходов по графику, составленному совместно с НКВД.

19. Обязать СНК РСФСР тов. Пекшева, совместно с Переселенческим Управлением при СНК СССР тов. Кобзиным и Наркомземом СССР тов. Бенедиктовым - в трехдневный срок представить в СНК СССР и ЦК ВКП(б) предложения о порядке использования остающихся строений, скота, земельных фондов и всего остального имущества в целях расселения колхозников, эвакуируемых из фронтовой полосы.

1. Государственный архив ЯНАО. Ф. 50. Оп 2. Д. 99. Л. 159. [↑](#footnote-ref-1)
2. Герман А.А., Иларионова Т.С., История немцев России М., 2005 г. Стр. 248-249. [↑](#footnote-ref-2)
3. Постановления СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 26 августа 1941 г. № 2056 – 933 сс (совершенно секретно) «О переселении немцев из Республики немцев Поволжья, Саратовской и Сталинградской областей» пункт №3//Приложение №2 [↑](#footnote-ref-3)
4. Постановления СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 26 августа 1941 г. № 2056 – 933 сс (совершенно секретно) «О переселении немцев из Республики немцев Поволжья, Саратовской и Сталинградской областей» пункт №5//Приложение №2 [↑](#footnote-ref-4)
5. Постановления СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 26 августа 1941 г. № 2056 – 933 сс (совершенно секретно) «О переселении немцев из Республики немцев Поволжья, Саратовской и Сталинградской областей» пункт №6//Приложение №2 [↑](#footnote-ref-5)
6. Постановления СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 26 августа 1941 г. № 2056 – 933 сс (совершенно секретно) «О переселении немцев из Республики немцев Поволжья, Саратовской и Сталинградской областей» пункт №13, №14//Приложение №2 [↑](#footnote-ref-6)
7. Постановления СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 26 августа 1941 г. № 2056 – 933 сс (совершенно секретно) «О переселении немцев из Республики немцев Поволжья, Саратовской и Сталинградской областей» пункт №1//Приложение №2 [↑](#footnote-ref-7)
8. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 г. «О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья» [↑](#footnote-ref-8)
9. Воспоминания родственников Ершова Александра Алексеевича и Ершовой Галины Николаевны [↑](#footnote-ref-9)
10. Государственный архив ЯНАО. Ф. 50. Оп .2. Д. 99. Л.159. [↑](#footnote-ref-10)
11. Государственный архив ЯНАО. Ф. 50. Оп. 2. Д. 99. Л. 159. [↑](#footnote-ref-11)
12. Постановления СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 26 августа 1941 г. № 2056 – 933 сс (совершенно секретно) «О переселении немцев из Республики немцев Поволжья, Саратовской и Сталинградской областей» пункт №14//Приложение №1 [↑](#footnote-ref-12)
13. Постановления СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 26 августа 1941 г. № 2056 – 933 сс (совершенно секретно) «О переселении немцев из Республики немцев Поволжья, Саратовской и Сталинградской областей» пункт №13//Приложение №1 [↑](#footnote-ref-13)
14. Воспоминания родственников Ершова Александра Алексеевича и Ершовой Галины Николаевны [↑](#footnote-ref-14)
15. Государственный архив ЯНАО. Ф. 44. Оп. 1. Д. 53. Л. 107. [↑](#footnote-ref-15)
16. Государственный архив ЯНАО. Ф. 50. Оп. 2. Д. 99. Л. 159. [↑](#footnote-ref-16)
17. Воспоминания родственников Ершова Александра Алексеевича и Ершовой Галины Николаевны [↑](#footnote-ref-17)