ГБОУ города Москвы Гимназия №1505

**Диплом**

**Командиры Третьего Рейха и СССР. Германское и советское видение Великой Отечественной войны, ее причин и результатов.**

Автор: ученика 10 класса «А»

Трубицкого Владимира

Руководитель: Фалько А. П.

Москва 2017

**Оглавление**

Введение…………………………………………………………………………………3

Глава I

Командиры Третьего Рейха…………………………………………………………….5

§1.1 Биография Вильгельма Кейтеля…………………………………………………..6

§1.2 Биография Фридриха Вильгельма Эрнста Паулюса…………………………….8

§1.3 Биография Альфреда Йоделя……………………………………………………..9

Глава 2

Командиры советских вооруженных сил……………………………………………………………………………………....10

§2.1 Биография Г. К. Жукова……………………………………………………………11

§2.2 Биография Василевского…………………………………………………………..12

§2.3 Биография К. К. Рокоссовского…………………………………………………...14

Глава 3

Первые военные действия………………………………………………………………16

§3.1 Зачем военное руководство развязало войну в Европе?........................................17

§3.2 План войны с СССР (план “Барбаросса”)……………………………………... 18

§3.3 Оценка плана Барборосса………………………………………………………..20

§3.4 Битва за Москву (1941-1942) ……………………………………………………21

§3.5 Битва за Сталинград…………………………………………………………………...…………24

§3.6 Курская Битва…………………………………………………………………….27

§3.7 Белорусская оперция (операция “Багратион”)…………………………………30

§3.8 Берлинская операция…………………………………………………………….33

Глава 4

Причины поражения……………………………………………………………………..37

Заключение……………………………………………………………………………….40

Список литературы…………………………………………………………………….41

**Введение.**

В XX веке, на мой взгляд, самое великое событие – победа над фашистской Германией в 1945 году. Два года назад отмечалось семидесятилетие Великой Победы. Стоит вспомнить те ужасные потери людей и сил для разгрома столь сильного противника. Много материалов посвящено подвигам советских солдат, но хотелось бы посмотреть на это событие глазами противника.

В цели данного диплома входит изучить историю той войны на примере пяти величайших сражений, рассмотреть оценку видных военачальников германской и советской армии. Какие цели ставили перед собой командиры третьего рейха? Зачем немецкое руководство развязало войну в Европе? Изучить, как оценивали немецкие и советские командиры сражения под Москвой, под Сталинградом, Курскую битву, Белорусскую и Берлинскую операции. Разобрать, военачальники и исследователи объясняют причины поражения германских войск в Великой Отечественной войне.

Мы выбрали несколько источников по определению немецкой позиции, но главный – это книга Вильгельма Кейтеля «Размышления перед казнью», так как Кейтель был одним из самым ближайших военных советников Гитлера. Он вместе с Йоделем, (в отличие от остальных генералов), после войны был приговорен к высшей мере наказания (выполнение военных приказов есть преступление). В качестве важнейшего советского источника выступили мемуары Г. К. Жукова «Воспоминания и размышления», так как будущий «Маршал Победы» был представителем ставки ВГК на всех самых сложных участках войны. Его записи имеют первостепенное значение в освещении тех событий.

В нашей работе, помимо вышеуказанной книг, использовались следующие источники:

- «Командиры третьего рейха» Семюель В. Митчем, Джин Мюллер. Авторы этого уникального исследования выходят за рамки стереотипных представлений о военных командирах «Третьего рейха», для того, чтобы провести исследование человеческой природы тех, кто развязал самую кровавую войну в истории человечества.

- «Вожди и военачальники третьего рейха. Биографический энциклопедический словарь» К. А. Залесский. В справочнике собрана информация более чем о 600 людей, составляющих элиту нацистского режима. Все они – от посла до надзирателя Освенцима – создавали и защищали этот режим и безраздельно правили Германией двенадцать лет существования «тысячелетнего рейха».

- «Солдатский долг» К. К. Рокоссовский. Книга описывает о том, как планировались и осуществлялись крупные военные операции периода ВОВ со стороны советских вооруженных сил.

- «На острие главного удара» М. Е. Катуков. Герой битвы за Москву пишет о боевых действиях первой гвардейской танковой бригады, а затем первой гвардейской танковой армии, о том, как росли и крепли в боях советские танковые воска в целом.

- «Дело всей жизни» А. М. Василевский. Большая часть книги освещает работу ставки верховного главнокомандования генерального штаба в годы ВОВ, а так же о людях, которые учили Василевского – М. В. Фрунзе, Б. М. Шапошников, И. П. Уборевич и др.

- «Советские танковые асы» М. Барятинский. Книга о развитии тактики танковых войск СССР и истории замечательных советских асов-танкистов, нанесших немалый урон гитлеровской армии и при этом малоизвестных отечественному читателю.

- «Об артиллерии и немного о себе» Н. Д. Яковлев. Это мемуары маршала артиллерии Советского Союза, о его пути от солдата Первой Мировой до военачальника, возглавляющего главного артиллерийского управления РККА. В этой книге передана роль ГАУ связывавшего Ставку ВГК и генеральный штаб с наркоматами и заводами, осуществляющими обеспечение войск вооружением и боеприпасами.

Глава I.

Командиры Третьего Рейха.

В данной главе мы рассматриваем биографии немецких военачальников, чье влияние на характер боевых действий Вермахта в годы Великой Отечественной войны был наиболее весом.

§1.1 Биография Вильгельма Кейтеля

В. Кейтель родился в имении Хельмшероде в семье богатого землевладельца.

После окончания школы в Гёттингене он 7 марта 1901 года прибыл в расположение 46-го артполка, став фанен-юнкером (кандидатом в офицеры). Штаб и 1-й дивизион (в том числе и 2-я Брауншвейгская батарея, в которой служил Кейтель впоследствии) располагался в Вольфенбюттеле, 2-й дивизион — в Целле. Вначале Вильгельм служил в 1-й батарее гауптмана фон Утмана. 18 августа 1902 года Кейтель был произведён в лейтенанты, окончив перед этим военное училище в Анкламе. Вскоре после этого его перевели во 2-ю батарею. Интересно отметить, что 3-й батареей в это время командовал другой будущий генерал-фельдмаршал Гюнтер фон Клюге, пришедший в полк из кадетского корпуса; отношения между ними не заладились: Кейтель считал Клюге заносчивым выскочкой, обладавшим тем «букетом отрицательных благоприобретённых качеств», которые дают воспитание и образование в закрытом учреждении казарменного типа. В свою очередь Клюге не ценил Кейтеля и называл его «абсолютным нулём».

В 1904-05 годах Кейтель окончил годичные курсы артиллерийско-стрелкового училища в Йютербоге. Руководство училища в порядке поощрения за успешную учёбу ходатайствовало о переводе его в учебный полк артиллерийского училища, но Кейтель не захотел учиться вдалеке от отчего дома. Вскоре командир полка полковник фон Штольценберг назначил его полковым адъютантом.

Во время Первой мировой войны обер-лейтенант Кейтель служил на Западном фронте в 46-м артиллерийском полку на должности полкового адъютанта и уже в сентябре 1914 года был тяжело ранен во Фландрии (осколком перебило правое предплечье).

В марте 1915 года Кейтель был причислен к корпусу Генерального штаба и переведён в штаб XVII резервного корпуса его представителем. В 1916 году назначен начальником оперативного отдела штаба 19-й резервной дивизии. В декабре 1917 получил назначение в Большой Генеральный штаб (Берлин). С 21 декабря 1917 — начальник оперативного отдела штаба корпуса морской пехоты во Фландрии.

В конце 1915 года состоялось его знакомство с 1-м офицером оперативного управления штаба 7-й армии майором Вернером фон Бломбергом, обернувшееся преданной дружбой на всём протяжении дальнейшей карьеры обоих.

Ещё в 1914 году был награждён Железными крестами обеих степеней, затем получил ещё десять немецких орденов и один австрийский орден.

После окончания войны капитан Кейтель остался в заново созданной армии Веймарской республики. В 1919 году служил на должности главного интенданта в штабе 2-го армейского корпуса, затем в штабе 10-й бригады. С октября 1919 по сентябрь 1922 — преподаватель тактики в кавалерийском училище, затем — командир батареи в 6-м артполку. В 1923 году произведён в майоры.

В феврале 1925 года Кейтеля перевели в министерство обороны, на должность инструктора департамента подготовки войск. В 1927—1929 — вновь на командной должности, командир батальона в 6-м артполку. Произведён в подполковники.

С октября 1929 по октябрь 1933 — начальник организационного департамента министерства обороны. В конце лета 1931 года в составе немецкой военной делегации посетил СССР. В 1933—1934 годах — начальник артиллерии 3-го военного округа. В 1934 году произведён в генерал-майоры. Затем военный комендант Бремена, формировал 22-ю пехотную дивизию.

В октябре 1935 года по рекомендации командующего сухопутными силами генерал-полковника Вернера фон Фрича Кейтель назначен начальником управления вооружённых сил (нем. Wehrmachtamt). С 1 января 1936 — генерал-лейтенант, с августа 1937 года — генерал артиллерии.

С 4 февраля 1938 года Кейтель возглавил Верховное командование Вермахта (Вооружённых сил Германии) — OKW, то есть стал приближен к Гитлеру.

С ноября 1938 года — генерал-полковник.

В 1939 году за Польскую кампанию Кейтель награждён планками к Железным крестам (повторное награждение) и Рыцарским крестом. В июле 1940 года, после Французской кампании, получил звание генерал-фельдмаршала.

Кейтель советовал Гитлеру не нападать на Францию и противился войне против СССР. Оба раза он подавал в отставку, но Гитлер её не принимал. В 1942 году Кейтель в последний раз посмел возражать Гитлеру, выступив в защиту разбитого на Восточном фронте фельдмаршала Листа.

Кейтель подписал Приказ «О применении военной подсудности в районе Барбаросса» (13 мая 1941), Приказ о комиссарах (6 июня 1941), согласно которому все захваченные политруки и евреи подлежали немедленному расстрелу на месте, за что впоследствии и был казнен.

Также Кейтелю ставили в вину то, что он дал Гиммлеру возможность проводить этнические чистки на оккупированной советской территории, и приказ, согласно которому попавшие в плен лётчики из полка «Нормандия-Неман» не считались военнопленными и должны были быть казнены на месте.

16 сентября 1941 Кейтель подписал приказ о расстреле заложников на востоке. За убийство одного немецкого солдата должны быть расстреляны от пятидесяти до ста коммунистов.

20 июля 1944 года присутствовал на совещании в «Вольфшанце» и получил контузию при взрыве бомбы, заложенной организаторами покушения на Гитлера. Придя в сознание, первым бросился к раненому Гитлеру, поднял его и вывел из помещения, после чего активно участвовал в подавлении «Заговора 20 июля» и участвовал в заседаниях Суда Чести, отдавшего многих высших офицеров, в том числе фельдмаршала фон Витцлебена, «Народной судебной палате».

8 мая 1945 года Кейтель подписал повторный акт о капитуляции Германии.

Через четыре дня после капитуляции Германии Кейтель был арестован и вскоре предстал перед Международным Военным трибуналом, где ему были предъявлены обвинения в заговоре против мира, подготовке и ведении войны, военных преступлениях и преступлениях против человечности. Трибунал отверг оправдания Кейтеля о том, что он всего лишь выполнял приказы Гитлера, и признал его виновным по всем пунктам обвинения.

Приговор был приведён в исполнение 16 октября 1946 года. После казни Риббентропа на эшафот взошёл Кейтель. Он сам взошёл на платформу без помощи охранников, назвав своё имя. Последними словами Кейтеля были: Я прошу всемогущего Господа быть милосердным к народу Германии. Более двух миллионов немецких солдат погибли за отчизну до меня. Я иду за моими сыновьями — во имя Германии.

С петлёй на шее он прокричал: «Deutschland über alles!» («Германия превыше всего»).

**§1.2Фридрих Вильгельм Эрнст Паулюс.**

Паулюс родился в Гуксаген в семье счетовода, служившего в тюрьме Касселя. В 1909 году окончил классическую гимназию имени кайзера Вильгельма и, после получения аттестата зрелости, поступил на юридический факультет Баварского университета, где прослушал два семестра правоведения. Однако обучение не окончил и в февраля 1910 года поступил в 11-й (3-й Баденский) пехотный полк «Маркграф Фридрих Вильгельм». Паулюс чрезвычайно гордился своей должностью и не упускал возможности продвинуться по карьерной лестнице. Это был очень прилежный офицер, склонный к штабной работе.

В начале первой мировой войны полк Паулюса находился во Франции. Позже служил штабным офицером в частях горной пехоты (егерей) во Франции, Сербии и Македонии. Войну закончил [капитаном](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)).

В период между войнами до [1933 года](https://ru.wikipedia.org/wiki/1933_%D0%B3%D0%BE%D0%B4) служил на разных военных постах, в 1934—1935 годы был командиром моторизованного полка, в сентябре [1935 года](https://ru.wikipedia.org/wiki/1935_%D0%B3%D0%BE%D0%B4) был назначен начальником штаба командования танковых соединений. В феврале [1938 года](https://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4) полковник Паулюс назначен начальником штаба 16-го моторизованного корпуса под командованием [генерал-лейтенанта](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82) [Гудериана](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD,_%D0%93%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%86_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC). В мае [1939 года](https://ru.wikipedia.org/wiki/1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4) повышен в звании до [генерал-майора](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80) и стал начальником штаба 10-й армии.

Во время Второй Мировой войны активно принимал участие в борьбе с Красной армией, но больше известен как фельдмаршал, командующий сталинградской группировкой немецких войск. В результате советского контрнаступления вместе со своим штабом взят в плен. Сталинградская битва – конец его военной карьеры.

**§1.3Альфред Йодль.**

Альфред Йодль родился [10 мая](https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BC%D0%B0%D1%8F) [1890](https://ru.wikipedia.org/wiki/1890) года в [Вюрцбурге](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8E%D1%80%D1%86%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3), в семье отставного [капитана](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)) [артиллерии](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F) баварской армии. Начал военную службу в июле [1910 года](https://ru.wikipedia.org/wiki/1910_%D0%B3%D0%BE%D0%B4) [фенрихом](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85) (кандидат в офицеры) в 4-м Баварском полку полевой артиллерии. Произведён в [лейтенанты](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82) в октябре [1912 года](https://ru.wikipedia.org/wiki/1912_%D0%B3%D0%BE%D0%B4). В начале I мировой войны командовал артиллерийским взводом, [24 августа](https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0) [1914 года](https://ru.wikipedia.org/wiki/1914_%D0%B3%D0%BE%D0%B4) был тяжело ранен (в бедро) осколком гранаты, вернулся на службу в марте [1915 года](https://ru.wikipedia.org/wiki/1915_%D0%B3%D0%BE%D0%B4). В ноябре 1914 года награждён Железным крестом 2-го класса.

С января 1916 года — [обер-лейтенант](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%80-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82).

Награждён Железным крестом 1-го класса (в мае 1918 года), и ещё двумя орденами (баварским и австрийским). После войны продолжил службу в [рейхсвере](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80), командир батареи в различных частях ([1919](https://ru.wikipedia.org/wiki/1919)—[1923](https://ru.wikipedia.org/wiki/1923)). В [1920 году](https://ru.wikipedia.org/wiki/1920_%D0%B3%D0%BE%D0%B4) окончил секретные курсы офицера Генерального штаба. С сентября [1921 года](https://ru.wikipedia.org/wiki/1921_%D0%B3%D0%BE%D0%B4) — [капитан](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)).

В августе 1935 года произведён в [полковники](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA).

С февраля [1938 года](https://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4) — начальник оперативного управления штаба вермахта.

Во время Второй мировой войны возглавлял оперативное управление Верховного главнокомандования вооруженными силами Германии (ОКВ).

[19 июля](https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F) [1940 года](https://ru.wikipedia.org/wiki/1940_%D0%B3%D0%BE%D0%B4), после [Французской кампании](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(1940)), произведён в [генерал-лейтенанты](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82) и в тот же день — в [генералы артиллерии](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8).

[30 января](https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F) [1944 года](https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4) Йодлю присвоено звание [генерал-полковника](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA).

[20 июля](https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F) 1944 года получил [знак за ранение](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA)) (во время [покушения](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_20_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F) [Штауффенберга](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%83%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%81_%D0%A8%D0%B5%D0%BD%D0%BA_%D1%84%D0%BE%D0%BD) на Гитлера).

Но в это время, в связи со сложившейся в государстве ситуацией, эта тема была запретной. После захвата союзниками [моста](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B0) у [Ремагена](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD) [Гитлером](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84) было составлено указание о «летучих полевых судах», согласно которому любой военнослужащий, независимо от его ранга, подлежал расстрелу на месте без суда и следствия, если он, по мнению суда, проявил трусость.

**Все командиры учились военному ремеслу и имеют не менее 30 лет прошедшей военной службы. Принимали участие в военных действиях, были ранены, а также пользовались доверием Гитлера.**

**Глава 2**

**Командиры советских вооруженных сил.**

Данные военачальники обладали сильным влиянием на подготовку советских войск, на разработку и осуществления войсковых и фронтовых операций вооруженных сил РККА, пользовались доверием Сталина и его окружения.

**§2.1 Константин Константинович Рокоссовский**

Константин Константинович (Ксаверьевич) Рокоссовский – кратко о знаменитом военачальнике, маршале СССР и Польши.

Будущий маршал родился в 1896 году, являлся представителем дворянского польского рода.

В Первую Мировую войну служил солдатом, дослужился до унтер-офицера.

Октябрьскую революцию и ее идеи Рокоссовский принял, поскольку они были ему близки и понятны. Он добровольно переходит в Красную Гвардию и участвует в подавлении восстаний против советской власти.

В годы Гражданской войны становится сначала командиром эскадрона, а затем – полка.

С сентября 1924 по август 1925 – слушатель Кавалерийских курсов усовершенствования командного состава. С июля 1926 по июль 1928 года Рокоссовский служил в Монголии инструктором отдельной монгольской кавдивизии. С января по апрель 1929 года прошел курсы усовершенствования высшего начальствующего состава при Академии им. М. В. Фрунзе.

В 1929 году командовал 5-й отдельной Кубанской кавалерийской бригадой, в ноябре 1929 года участвовал в Маньчжуро-Чжалайнорской наступательной операции РККА.

С января 1930 года Рокоссовский командовал 7-й Самарской кавалерийской дивизией. В феврале 1932 года Рокоссовский командовал 7-й Самарской кавалерийской дивизией. В феврале 1932 года переведен на должность командира-комиссара 15-й Отдельной Кубанской кавалерийской дивизией

В годы сталинский репрессий был обвинен в связях с японской и польской разведками, арестован и два года находился под следствием. Рокоссовский упорно отрицал свою вину, зная, что обвинение строится на ложных показаниях. В 1940 году был полностью оправдан и восстановлен в партии и звании. В том же году, получив звание генерал-майора, поступает под командование Жукова.

Когда началась Великая Отечественная война, Рокоссовскому пришлось учиться полководческому искусству в самых суровых условиях – именно его 16-я армия защищала от врагов подступы к Москве на Волоколамском направлении. За годы войны ему пришлось принимать участие в самых известных сражениях – под Москвой, Сталинградом, на Курской дуге. За разработанную и блестяще реализованную совместно с Жуковым операцию «Багратион» Рокоссовский получил звание маршала.

1949 год – время возвращения на родину. Рокоссовского попросили стать министром обороны Польши. С 1956 года – зам. министра обороны СССР.

Дожив до глубоких лет, дважды Герой СССР, маршал Рокоссовский умер в 1968 году, в возрасте 71 года.

**§2.2 Александр Михайлович Василевский**

Будущий маршал Советского Союза родился 16 сентября 1895 г. в селе Новая Гольчиха Кинешемского уезда (Ивановской области). Обучался в церковно-приходской школе, в 1909 году окончил духовное училище в г. Кинешме, а затем проходил обучение в костромской семинарии.

Затем окончил ускоренные четырехмесячные курсы обучения, и в чине прапорщика ушел на фронт.

Октябрьская революция застала молодого офицера в Румынии, Василевский оставляет службу и увольняется в запас. С сентября 1918 г. работал учителем в сельской школе, а в апреле 1919 г был мобилизован в РККА а качестве помощника командира взвода. Через месяц отправился в Тульскую губернию для помощи в оказании продразверстки и борьбы с бандформированиями. В декабре 1919 года Василевский Александр Михайлович – участник в войне с Польшей. В течение последующих нескольких лет его армейская карьера шла стремительно вверх. Когда успехи позволили ему проситься на штабную работу, он решил подать заявление о вступлении в партию. До этого момента, происхождение не давало такой возможности.

В период с 1933 по 1936 гг. не могут принять в партию, ввиду проводившихся чисток среди высшего армейского состава. Еще в 1936 г Алексей Михайлович Василевский поступил в Военную академию Генштаба, которую окончил с отличием через год в звании начальника тыла академии. В 1939 - он уже заместитель начальника Оперативного управления Генштаба. Весной 1940 года талантливого полководца назначили первым заместителем главы Оперативного управления, а 9 ноября того же года отправили для участия в переговорах с Германией в составе делегации Молотова в Берлин.

С началом Великой Отечественной Василевский в августе 1941-го стал начальником Оперативного управления – заместителем у начальника Генштаба Шапошникова Б. М. Вместе с ним регулярно участвует в заседаниях Ставки в Кремле. В октябре 1941-го Василевскому было присвоено звание генерал-лейтенанта. Возглавлял оперативную группу при Ставке после эвакуации Генштаба с октября по ноябрь 1941-го. Во время болезни Шапошникова в начале декабря 1941-го Василевский исполнял обязанности начальника Генштаба. Приказ № 396 от 1 декабря 1941 года о начале контрнаступления под Москвой был за подписью Василевского и Сталина. В апреле 1942-го ему было присвоено звание генерал-полковник, а уже в июне он вступил в должность начальника Генштаба. Начиная с октября 1942-го, одновременно является заместителем наркома обороны СССР. Как представитель Ставки во время Сталинградской битвы Василевский находился в Сталинграде до ее завершения, координируя взаимодействие между фронтами, участвовал в отражении деблокирующей группы Манштейна. В январе 1943-го Василевскому присвоено звание Генерала армии и орден Суворова 1-й степени, а менее чем через месяц, 16 февраля 1943 года он стал Маршалом Советского Союза.

Перед началом Курской битвы Василевский убедил Сталина и других представителей Генштаба о необходимости проведения оборонительной операции, с последующим переходом в контрнаступление во время Курской битвы. В ее разгар координировал действия Воронежского и Степного фронтов. Лично наблюдал танковое сражение под Прохоровкой с позиции своего командного пункта. В первой половине 1944-го планировал и проводил операции Южного и Юго-Западного фронтов по освобождению Донбасса, Крыма и юга Украины. 10 апреля 1944 года, в день взятия Одессы, Василевский был награждён орденом «Победа». Он стал вторым после Жукова кавалером этого ордена. Во время поездки по только что занятому советскими войсками Севастополю, в начале мая 1944-го, автомобиль Василевского наткнулся на мину, и он был легко ранен. Некоторое время находился в Москве на излечении. В конце мая отбыл на фронт для координации действий 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов во время проведения операции «Багратион». За образцовое выполнение заданий Верховного Главнокомандующего при освобождении Прибалтики и Белоруссии, Василевскому 29 июля 1944 года было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». В феврале 1945 года, после гибели командующего 3-м Белорусским фронтом Черняховского, Василевский был назначен на его место и одновременно членом Ставки ВГК. Вскоре под его начало перешел и 1-й Прибалтийский фронт. В этой должности он руководил штурмом Кенигсберга во время проведения Восточнопрусской операции.

19 апреля 1945 года Василевский был награждён вторым орденом «Победа», а уже в июле был назначен главнокомандующим советскими войсками на Дальнем Востоке. В течение августа 1945-го Квантунская японская армия была разгромлена, и 8 сентября Василевский получил вторую «Золотую Звезду», а уже 29 сентября – четвертый по счету Орден Ленина.

После окончания войны вновь вступил на должность начальника Генштаба, а с 1948 года Василевский становится первым заместителем министра Вооружённых сил. В 1949-50 гг. он в должности министра Вооружённых сил, а до смерти Сталина в марте 1953-го – в должности Военного министра. После прихода к власти Хрущева, карьера Василевского пошла вниз, поскольку тот видел в нем сталинского выдвиженца. Сначала он был понижен до замминистра обороны СССР, а в 1957 году по настоянию Хрущева подал в отставку с правом ношения военной формы. С 1959 года и до конца жизни был генеральным инспектором Группы генеральных инспекторов МО СССР.

Умер 5 декабря 1977 года.

**§2.3 Жуков Георгий Константинович**

Родился 19 ноября (1 декабря) 1896 года в деревне Стрелковка ныне Жуковского района Калужской области в семье крестьянина. Русский. В 1907 году окончил три класса церковно-приходской школы. Работал в крестьянском хозяйстве, затем в кожевенной мастерской в Москве.

В Русской императорской армии с 1915 года. Участник 1-й мировой войны с сентября 1916 года. Дослужился до чина младшего унтер-офицера в кавалерии. В боях в октябре 1916 года был тяжело контужен. Награждён Георгиевскими крестами 3-й и 4-й степеней.

В Красной Армии с октября 1918 года. Участвовал в Гражданской войне. Сражался против уральских казаков под Царицыном (ныне – город-герой Волгоград), дрался с войсками А. И. Деникина и П. Н. Врангеля, принимал участие в подавлении восстания А. С. Антонова на Тамбовщине, был ранен, награждён орденом Красного Знамени. Командовал взводом и эскадроном. Член ВКП(б)/КПСС с 1919 года.

В 1920 году окончил экстерном четыре класса городского училища и в этом же году окончил Первые Рязанские кавалерийские курсы, в 1925 году – Курсы усовершенствования командного состава, в 1930 году – Высшие курсы усовершенствования командного состава.

После Гражданской войны командовал эскадронами в 14-й и 7-й кавалерийских дивизиях. С марта 1923 года - помощник командира полка, уже с июля того же года - командир 39-го кавалерийского полка в 7-й кавалерийской дивизии. С апреля 1930 по февраль 1931 года - командир 2-й бригады 7-й кавалерийской дивизии.

С марта 1931 года - помощник инспектора Инспекции кавалерии РККА, с марта 1933 - командир и военком 4-й кавалерийской дивизии, с июля 1937 - командир 3-го кавалерийского корпуса, с февраля 1938 года - командир 6-го кавалерийского корпуса. С июля 1938 года - заместитель командующего войсками Белорусского Особого военного округа по кавалерии.

С 6 июня 1939 года по апрель 1940 года - командующий 1-й армейской группой советских войск в Монгольской Народной Республике. В июне - сентябре 1939 года Г.К. Жуков руководил операцией по окружению и разгрому группировки японских войск на реке Халхин-Гол.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 августа 1939 года за умелое руководство войсками 1-й армейской группы и проявленные при этом мужество и отвагу комкору Жукову Георгию Константиновичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

С апреля по июнь 1940 года находился в распоряжении Народного комиссара обороны СССР. С июня 1940 года - командующий войсками Киевского Особого военного округа. С 14 января по 28 июля 1941 года - начальник Генерального штаба – заместитель наркома обороны СССР.

Во время Великой Отечественной войны с 23 июня 1941 года - член Ставки Верховного Главнокомандования. С 30 июля по 10 сентября 1941 года - командующий войсками Резервного фронта, которые успешно провели первую в ходе войны наступательную операцию по разгрому вражеской ударной группировки в районе Ельни. Затем командовал войсками Ленинградского и Западного фронтов. С 26 августа 1942 по июнь 1945 года -первый заместитель Народного комиссара обороны СССР и заместитель Верховного Главнокомандующего. Одновременно командовал войсками 1-го Украинского и 1-го Белорусского фронтов.

На заключительном этапе войны войска 1-го Белорусского фронта под командованием маршала Жукова освободили Варшаву (17 января 1945), рассекающим ударом разгромили группу армий «А» в Висло-Одерской операции и вместе с войсками 1-го Украинского фронта провели Берлинскую операцию.

После войны продолжал службу в Советской Армии. С 10 июня 1945 по 21 марта 1946 года - главнокомандующий Группой советских войск в Германии и Советской военной администрации в Германии. В следствии политических интриг попал в немилость И. В. Сталина. С 21 марта по 9 июня 1946 года - главнокомандующий Сухопутными войсками и заместитель министра Вооружённых Сил СССР. Снят с этих постов на заседании Высшего Военного совета, затем с понижением командовал войсками Одесского военного округа и Уральского военного округа.

С 15 марта 1953 по 9 февраля 1955 года - первый заместитель министра обороны СССР. В 1954 году Жукову было поручено подготовить и провести учения с применением атомного оружия на Тоцком полигоне. 14 сентября 1954 года в учениях участвовало не менее 45 тысяч солдат. Как военнослужащие, так и жители окрестных населённых пунктов подверглись воздействию радиоактивного излучения. Информация об учениях была засекречена в советский период.

С 9 февраля 1955 по 26 октября 1957 года - Министр обороны СССР. В 1956 году (23 октября - 9 ноября) в Венгрии произошло антикоммунистическое восстание. В страну были введены советские войска. Разработка плана ввода войск была поручена Жукову (операция «Вихрь»). Жуков сыграл одну из ключевых ролей в подавлении восстания.

После жестокой проработки на Пленуме ЦК КПСС 26 октября 1957 года по обвинениям в бонапартизме и в принижении роли Коммунистической партии в руководстве Вооружёнными Силами СССР Г.К. Жуков был снят с поста Министра обороны СССР. 27 февраля 1958 года постановлением Совета Министров СССР Г.К. Жуков был уволен в отставку с правом ношения военной формы одежды.

Жил в городе-герое Москве. Скончался 18 июня 1974 года

**Глава 3**

**Первые военные действия.**

**§3.1 Зачем Германии понадобилось захватывать Европу?**

Вторая Мировая война началась 1 сентября 1939 года, когда нацистская Германия без объявления войны начала боевые действия на территории Польши. Сначала немецкий диктатор хотел обезопасить восточную границу Третьего рейха, нанеся быстрый и мощный удар по значительно более слабому противнику. Стремительная победа должна была одновременно стать сигналом для других европейских стран о том, что Германия очень сильна. Потом, Гитлер собирался сконцентрировать всю свою военную мощь на западе и захватить Францию. А после контролировать всю Западную Европу для войны с европейской частью Советского Союза. К июню 1941 года Гитлер завоевал пол-Европы: Австрию, Чехословакию, Польшу, Данию, Норвегию, Бельгию, Нидерланды, Люксембург, Францию,. Еще полдюжины сателлитов предложили ему свои услуги, надеясь что-то урвать в захватнической войне против СССР и заработать на ней. Помимо захваченных стран, фашистский режим был установлен в Италии и Испании.

Зачем же Гитлеру понадобилось захватывать все выше упомянутые территории?

«В Польше на вермахт работали 264 крупных, 9 тысяч средних и 76 тысяч мелких предприятий.

Дания обеспечивала гражданское население Германии маслом на 10%, мясом – на 20%, свежей рыбой – на 90%. Естественно, вся датская промышленность работала на Германию.

Черчилль писал после войны: «Бесспорно, что из-за падения Чехословакии мы потеряли силы, равные примерно 35 дивизиям. Кроме того, в руки противника попали заводы «Шкода» — второй по значению арсенал Центральной Европы, который в период с августа 1938 года по сентябрь 1939 года выпустил почти столько же продукции, сколько выпустили все английские заводы за то же время». Этот арсенал — плюс французский, бельгийский, голландский и все остальные — работали на гитлеровский вермахт до конца 1944 года. Каждый пятый танк, поставленный в войска вермахта в первой половине 1941 года, был изготовлен на заводах «Шкода». Ежемесячно (данные за 1944 г.) чешские предприятия отгружали для Германии 300 тыс. винтовок, 3 тыс. пулемётов, 100 самоходных артиллерийских орудий, а также танки, самолёты Ме-109, танковые пушки, почти миллион снарядов для зенитных орудий, до 900 вагонов авиабомб. Производительность труда у чехов не уступала показателям немецких производств.

Главным поставщиком Германии была Франция (41 млн. населения) во главе с правительством Лаваля и французскими предпринимателями. К началу войны с СССР во французском арсенале, работавшем исключительно на вермахт, было занято 1,6 млн. человек. По немецким данным — весьма отрывчатым, неполным — до января 1944 г. они отправили Германии 4 тыс. самолётов, около 10 тыс. авиационных двигателей, 52 тыс. грузовиков. Вся локомотивная промышленность и 95% станкостроительной отрасли работали на Германию. Не отставали от французских предпринимателей бельгийские, голландские, норвежские»[[1]](#footnote-1)

Европа снабжала германских граждан. Но больший вклад она внесла в снабжении германской армии оружием, боеприпасами, техникой, едой и т. д. Также около миллиона Европейцев (не считая Германию) воевали против Советского Союза.

Немецкие командиры были одержимы идеей реванша Первой Мировой войны. Они были верны своей стране и шли с ней до конца, так после наращивания военной мощи, начались военные действия по отношению к Европе, а после и СССР.

В своей работе «Об артиллерии и немного о себе» Н. Д. Яковлев писал: «Решающим этапом на пути к европейской и мировой гегемонии нацисты считали уничтожение Советского Союза, завоевание «жизненного пространства» на Востоке. Гитлер, например, писал: «… если мы ныне и говорим о новых земельных владениях в Европе, то речь идет прежде всего о России и подвластных ей окраинных государств». Последовательность этапов борьбы за мировое господство достаточно четко выражено и в следующем заявлении бесноватого фюрера: «Ничто не удержит меня от того, чтобы напасть на Россию после того, как я достигну своих целей на Западе… Мы пойдем на эту борьбу. Она раскроет перед нами ворота к длительному господству над всем миром».[[2]](#footnote-2)

**§3.2 План войны с СССР (план Барбаросса).**

Кейтель упоминает, что его побеспокоила идея фюрера о предположительно возможной войне против Советского Союза. Вопрос о возможности войны с Советским союзом впервые встал с некоторой определенностью к концу 1940 года. В период осень 1940 – зима 1940/41 года никаких конкретных мероприятий генштабом не предпринималось. В период зимы 1941 – весны 1941 года война на Востоке считалась почти неизбежной, и генштаб начал подготовительные мероприятия и разработку планов войны. Генштаб располагал данными, что с ранней весны 1941 года Советский Союз приступил массовому сосредоточению своих сил в приграничных районах, что свидетельствовало о подготовке СССР если не к открытию военных действий, то, по крайней мере, к оказанию открытого военного давления на внешнюю политику Германии.

Однако, исходя из впечатлений Кейтеля от пребывания в Советском Союзе в качестве гостя Красной Армии на военных маневрах 1932 года, он оценивал русский военный потенциал иначе, чем Гитлер[[3]](#footnote-3). Гитлер постоянно исходил из того, что Россия находится в состоянии построения собственной военной промышленности и еще отнюдь не справилась с ним, а также из того, что Сталин уничтожил в 1937 году весь первый эшелон высших военачальников, а способных умов среди пришедших на их место пока нет. Он был одержим идеей: столкновение так или иначе, но обязательно произойдет, и было бы ошибкой ждать, когда противник изготовиться и нападет на Германию. Однако Кейтель считал, что оценка советской военной промышленности и ее мощностей (даже без Донбаса) была тяжким заблуждением Гитлера; русское танкостроение настолько опередило германское, что они так и не смогли наверстать это отставание.

План военного нападения и стремительного захвата войсками Гитлера территории СССР назывался операцией «Барбаросса». Несмотря на то, что в 1939 году Германия и СССР заключили мир, Гитлер все же решил напасть на Россию, так как она была необходимым шагом на пути к мировому господству Германии и «Третьего Рейха». На тот момент СССР представляла самую большую угрозу для фашистской Германии. Это была единственная страна, способная остановить войну, поэтому германия решила поступить по принципу, если противник сильнее, ударь первым. Для того, чтобы нападение прошло быстро и без проблем, Гитлер поручил немецкому командованию собрать сведения о составе советской армии и на этой основе составить план нападения. Так появился план «Барбаросса». Надо отметить, что Кейтель был насторожен, так как не считал нужным нападать на СССР.[[4]](#footnote-4)

Немецкие разведчики после проверки пришли к выводу, что советская армия во многом уступает немецкой – она менее организованна, хуже подготовлена и, главное, техническое оснащение русских солдат оставляет желать лучшего. Ориентируясь именно на эти принципы Гитлер и создал план стремительного нападения, которое должно было обеспечить победу Германии в рекордные сроки.[[5]](#footnote-5)

Суть плана «Барбаросса» заключалась в том, чтобы напасть на СССР на границах страны и, воспользовавшись неподготовленностью противника, разбить армию на раздробленные кусочки, а затем уничтожить. Основной упор Гитлер сделал на современную военную технику, которая принадлежала Германии, и эффект неожиданности.

В последствии маршал Советского Союза Г. К. Жуков, описывая начало военных действий на советско-германском фронте отмечал следующее: "Внезапный переход в наступление в таких масштабах, притом сразу всеми имеющимися и заранее развернутыми на важнейших стратегических направлениях силами, то есть характер самого удара, во всем объеме нами не предполагался. Ни нарком, ни я, ни мои предшественники Б. М. Шапошников, К. А. Мерецков и руководящий состав Генерального штаба не рассчитывали, что противник сосредоточит такую массу бронетанковых и моторизованных войск и бросит их в первый же день мощными компактными группировками на всех стратегических направлениях с целью нанесения сокрушительных рассекающих ударов".[[6]](#footnote-6)

План должен был быть осуществлен в начале 1941 года. Сначала немецкие войска должны были напасть на русскую армию в Белоруссии, где была собрана основная ее часть. Разгромив советских солдат в Белоруссии, Гитлер планировал продвинуться в сторону Киева. Одновременно должен был быть нанесен удар по Мурманску со стороны Норвегии. Далее Гитлер планировал начать наступление на Москву, окружив столицу со всех сторон. Если бы ему удалось захватить Москву, то для России это война была бы проигранной.

Несмотря на тщательную подготовку, уже с первых недель боев стало понятно, что план «Барбаросса» оказался провальным.

С первых же дней операция стала проходить не так успешно, как планировалось. Прежде всего это произошло из-за того, что Гитлер и немецкое командование недооценили советские войска. Русская армия примерно была равна немецкой по силам, к тому же, немецкие солдаты отмечали особое мужество, стойкость и готовность к самопожертвованию советских солдат.

Советские войска оказались подготовлены не так плохо, как расчитывал Гитлер, кроме того, военные действия шли на русских территориях, которые были знакомы им лучше, чем немцам.

В начале нападения, планировалось быстро продвинуться вглубь советской армии и начать дробить ее на кусочки, отделяя разные отряды друг от друга, чтобы избежать массовых и крупных контратак со стороны русских. Продвинуться ему удалось, однако разбить фронт так и не получилось – русские отряды быстро собирались вместе и подтягивали новые силы. Это привело к тому, что армия Гитлера, хоть и побеждала, но продвигалась вглубь страны катастрофически медленно,планы Блицкрига срывались.

Только спустя несколько месяцев немецким солдатам удалось подойти к Москве, однако начинать нападение армия немцев не решилась – солдаты были измотаны длительными военными действиями. Не удалось захватить и Ленинград, который был осажден и взят в блокаду, однако так и не сдался, и не был уничтожен с воздуха.

**§3.3 Оценка плана Барбаросса.**

Основными причинами провала плана «Барбаросса» Кейтель считает:

- Отсутствие точных данных о боевой мощи русской армии. Гитлер и его командование недооценило возможности советских солдат, что привело к создание неверного плана наступления и сражений. Русские дали сильный отпор, на который немцы не рассчитывали;[[7]](#footnote-7)

- Прекрасная контрразведка. В отличие от немцев, русские смогли хорошо наладить разведку, благодаря чему командование почти всегда было в курсе следующего шага противника и всячески старалось адекватно на него реагировать. Немцам не удалось сыграть на эффекте неожиданности[[8]](#footnote-8);

- Труднопроходимые территории, кроме того, они не привыкли воевать в таких условиях (в отличие от русских), поэтому очень часто непроходимые леса и болота помогали советской армии уйти и обмануть противника;

- Отсутствие контроля над ходом войны. Немецкое командование уже в первые несколько месяцев потеряло контроль над ходом военных действий, так как не получилось реализовать планы, а Красная Армия вела умелое контрнаступление.[[9]](#footnote-9)

**§3.4 Битва за Москву.**

Московское направление считалось гитлеровцами важнейшим, именно по этому удар наносился группой армий «Центр», в составе которой находилось большое количество танковых и механизированных соединений. На подступах к Москве оборонялись три советских фронта: Западный (командующий генерал-полковник И. С. Конев), Резервный (командующий Маршал Советского Союза С. М. Буденный) и Брянский (командующий генерал-лейтенант А. И. Еременко). В войсках этих фронтов в конце сентября насчитывалось 1 миллион 250 тысяч человек, 990 танков, 7600 орудий и минометов, 677 самолетов. «Противник, произведя перегруппировку своих сил на московское направление, превосходил все три наши фронта, вместе взятые, по численности войск— в 1,4 раза, по танкам— в 1,7, по орудиям и минометам — в 1,8 и по самолетам — в 2 раза.»[[10]](#footnote-10)

Наступление на Москву было предпринято в конце сентября, после того, как силы вермахта смогли сломить сопротивление частей Красной Армии под Смоленском.[[11]](#footnote-11)

Задачей группы «Центр» стало осуществление плана «Тайфун». В результате немцы смогли глубоко вклиниться в тыл советских войск и окружить четыре армии под Вязьмой и две – под Брянском. Тогда в фашистский плен попали более 660 тыс. советских солдат.

Окруженные под Вязьмой войска сковывали темп наступления немцев. Они были вынуждены держать крупную группировку своих войск для надежного блокирования остатков Западного и Резервного фронтов. О героизме советских войск, неделю сдерживавших натиск противника внутри окружения, маршал Жуков отмечал: "Благодаря упорству и стойкости, которые проявили наши войска, дравшиеся в окружении в районе Вязьмы, мы выиграли драгоценное время для организации обороны на можайской линии. Пролитая кровь и жертвы, понесенные войсками окруженной группировки, оказались не напрасными".[[12]](#footnote-12)

У Красной Армии отсутствовали резервы за линией фронта. Только героическое сопротивление советских войск позволило сковать силы 28 немецких дивизий. Вырваться из окружения удалось очень малой части солдат. В итоге германским войскам удалось подойти к столице на расстояние 20-30 км.

К концу ноября 1941 года немцам удалось взять Клин. И на этом их дальнейшее продвижение, наконец, было остановлено. Передовые германские части утратили пробивную способность в силу того, что фронт растянулся, также сказались большие потери в людях и военной технике в следствии упорного сопротивления Красной Армии. Начавшиеся холода стали причиной частых отказов техники, что давало стимул списывать немецкие неудачи на «генерала Зиму», якобы победившего их под Москвой (кстати, русские танки так же плохо работали на морозе, но, конечно советские солдаты были лучше готовы к погодным условиям России. К ведению боевых действий в столь сложных погодных условиях личный состав вермахта был не готов. Огромной силы психологическое давление было оказано на немецких солдат и героизмом людей, защищающих свою Родину. Эти два фактора привели к падению боевого духа германских войск, что стало серьезным просчетом немецкого руководства.

В этот период снабжение войск РККА стало улучшаться «Военные поставки заводов день ото дня все больше увеличиваются, фронты уже в достаточном количестве получают стрелковое вооружение, противотанковые ружья, орудия всех калибров, минометы. Свелся на нет и снарядный голод. А это тоже говорило о приближении времени «Ч».[[13]](#footnote-13)

К началу декабря 1941 года фашисты заняли Химки перейдя канал Москва – Волга. На востоке войска вермахта перешли Нару и вышли к Кашире. Решение об эвакуации предприятий и правительственных учреждений было принято ГКО еще 8 октября. Город перешел на осадное положение. В октябре в Москву были переброшены войска из глубины страны. Ориентируясь на полученную от разведки информацию о том, что Япония не желает вступать в войну с СССР, руководство решилось на переброску войск с Дальнего Востока.

Положение Красной Армии оставалось крайне тяжелым. Но, несмотря на это, на Красной площади 7 ноября 1941 года состоялся военный парад, на котором с патриотической речью выступил Сталин. Войска с Красной Площади шли прямо на передовую. Парад произвел огромное впечатление на граждан СССР.

За это время удалось сформировать три новых армии. Они предназначались для нанесения удара по немецким войскам в тот момент, когда они будут максимально измотаны. После этого по предложению Жукова планировался переход в контрнаступление. Основной задачей, поставленной перед советскими войсками, стало устранение угрозы захвата Москвы. Для ее выполнения требовалось разбить ударные группировки армии «Центр». Вот краткое содержание запланированной советским руководством операции.

Маршал Василевский так описывает степень готовности советских резервных армий к контрнаступлению: «Превосходство противника сохранялось в артиллерии и самолетах, но он уже уступал нам по количеству танков. Гораздо важнее то, что в начале декабря наше Верховное Главнокомандование располагало крупными стратегическими резервами, которые Ставка могла использовать для усиления Действующей армии. Наличные резервы врага на советско-германском фронте были в основном израсходованы.[[14]](#footnote-14)

Битва за Москву 1941г. началась в ночь с 5 декабря на 6-е. По всему фронту предпринято мощное контрнаступление. Начало битвы под Москвой и активного наступления советских войск стало неожиданностью для фашистов. Неожиданный удар советских войск произвел ошеломляющее впечатление на фашистское командование. 8 декабря Гитлер подписал так называемую дерективу №39, предусматривающую общий переход немецких войск на всем Восточном фронте к стратегической обороне. Это полностью подтвердило правильность выбранного Ставкой момента перехода в контрнаступление.» В итоге враг был отброшен на 150 км. от столицы. В декабре освобождены Тверь и Калуга. Но, важнейшее значение битвы под Москвой заключается в опровержении мифа о непобедимости войск вермахта. Войска фашистов впервые понесли серьезные потери.

Кейтель же оправдывает поражение немецких солдат по большей части из-за наступивших холодов.

Маршал Жуков видит причины поражения немцев под Москвой в следующем: недооценка сил Красной Армии, расход собственных резервов без попыток снять войска с других направлений, германская разведка не смогла выявить факт подготовки Красной Армии резервных соединений. Далее он отмечает: "Развернув ударные группировки на широком фронте и далеко замахнувшись своим бронированным кулаком, противник в ходе битвы за Москву растянул войска до такой степени, что в финальных сражениях на ближних подступах к столице они потеряли пробивную способность. Гитлеровское командование не ожидало таких больших потерь, а восполнить их и усилить свою подмосковную группировку не смогло. Из опроса пленных было установлено, что в некоторых ротах осталось по 20—30 человек, моральное состояние немецких войск резко ухудшилось, веры в возможность захвата Москвы уже нет.» [[15]](#footnote-15)

Контрнаступления Красной Армии, поддержанное партизанами Подмосковья нанесло не только военный, но и политический урон Германии. Гитлер был взбешен, и всю вину от проигрыша он возложил на своих генералов: «Отстранил от должности главнокомандующего сухопутными войсками генерал-фельдмаршала Браухича. командующего группой армий «Центр» генерал-фельдмаршала фон Бока, командующего 2-й танковой армией генерала Гудериана и десятки других генералов, которых он за полтора-два месяца до этого щедро награждал крестами. Гитлер объявил себя главнокомандующим сухопутными войсками, видимо, считая, что это магически подействует на войска".[[16]](#footnote-16)

В результате, под Москвой немцы потеряли более полумиллиона человек, 1300 танков, 2500 орудий, более 15 тысяч машин и другой техники. «Немецкие войска были отброшены от Москвы на запад на 150— 300 километров. Контрнаступление зимой 1941/42 года проходило в сложных условиях и, что самое главное, как я уже говорил, без численного превосходства над противником. К тому же мы не имели в распоряжении фронтов полноценных танковых и механизированных соединений, а без них, как показала практика войны, проводить наступательные операции с решительными целями и большим размахом нельзя.»[[17]](#footnote-17)

Итоги битвы под Москвой вдохновили советских солдат и весь народ СССР. Стоит отметить, что эта битва имела огромное значение не только для хода Великой Отечественной, но и Второй Мировой войны.

**§3.5 Битва под Сталинградом.**

На 1942 год советское командование ожидало повторного наступления немцев под Москвой. Вместо этого одной из важнейших стратегических задач немцы определили захват Сталинграда. К тому времени Красная армия оправилась от первых мощных ударов противника и, несмотря на гигантские потери 41-го года, смогла восстановить свою численность и боеспособность. По свидетельству маршала Жукова: «К началу ноября 1942 года немцы имели на советско-германском фронте 266 дивизий, в составе которых насчитывалось 6,2 миллиона человек, свыше 70 тысяч орудий и минометов, 6600 танков и штурмовых орудий, 3500 боевых самолетов и 194 боевых корабля.

К этому же сроку в действующих войсках Советского Союза находилось около 6,1 миллиона человек, 72,5 тысячи орудий и минометов 6014 танков 3088 боевых самолетов. В стратегическом резерве Ставки к этому периоду накопилось 25 стрелковых дивизий, 13 танковых и механизированных корпусов, 7 отдельных стрелковых и танковых бригад.

Таким образом, к завершению первого периода войны соотношение сил начало изменяться в пользу Советского Союза.»[[18]](#footnote-18)

Битва под Сталинградом может считаться второй важнейшей вехой ВОВ. По характеру боевых действий эту битву кратко принято делить на два периода. Это оборонительные операции (17 июля – 18 ноября 1942 г.) и наступательные операции (19 ноября 1942 – 2 февраля 1943 гг.).

Провал плана «Барбаросса» и поражение под Москвой, привел к тому, что гитлеровцы стали готовиться к новому наступлению на Восточном фронте. 5 апреля Гитлер, безоговорочно поддержанный Кейтелем, издал директиву, в которой прописывалась цель летней кампании 1942 года. Это овладение нефтеносными районами Кавказа и выход к Волге в районе Сталинграда. 28 июня Вермахт перешёл в решительное наступление, взяв Донбасс, Ростов, Воронеж.

Сталинград был крупным узлом коммуникаций, связывающим центральные районы страны с Кавказом и Средней Азией. А Волга – важной транспортной артерией по доставке кавказской нефти. Взятие Сталинграда могло иметь для СССР катастрофические последствия. На этом направлении активно действовала немецкая 6-я армия под командованием генерала Ф. Паулюса. К 17 июля в неё входило 13 дивизий (около 270 тыс. человек, 3 тыс. орудий и миномётов и около 500 танков). Их поддерживала авиация 4-го воздушного флота (до 1200 боевых самолётов). С фланга ее поддерживала 3-я румынская армия, в составе которой было около 160 тысяч человек (в последствии почти полностью уничтоженная под Сталинградом). Силам наступающего противника противостоял Сталинградский фронт, который был создан по решению Ставки Верховного Главнокомандования 12 июля 1942 г. В его состав вошли 62-я, 63-я, 64-я, 21-я, 28-я, 38-я, 57-я армии и 8-я воздушная армия бывшего Юго-Западного фронта. Командовал фронтом Маршал Советского Союза С. К. Тимошенко (с 23 июля — генерал-лейтенант В. Н. Гордов). Перед фронтом была поставлена задача, обороняясь в полосе шириной 520 км, остановить дальнейшее продвижение противника. Выполнение этой задачи фронт начал, имея всего 12 дивизий (160 тыс. человек, 2,2 тыс. орудий и миномётов и около 400 танков), в 8-й воздушной армии было 454 самолёта. Кроме того, здесь действовало 150-200 бомбардировщиков авиации дальнего действия и 60 истребителей 102-й авиадивизии ПВО. Противник превосходил советские войска в людях в 1,7 раза, в артиллерии и танках в 1,3, в самолётах более чем в 2 раза.

С 17 июля передовые отряды 62-й и 64-й армий в течение 6 суток оказывали противнику ожесточённое сопротивление на рубеже рек Чир и Цимла. Немцы были вынуждены развернуть часть главных сил, и это позволило выиграть время для усовершенствования обороны на основном рубеже. В результате упорных боёв были сорваны планы противника по окружению советских войск и прорыву в город.

В сентябре 1942 г. для взятия Сталинграда немцы создали 170-тысячную группировку, прежде всего из сил 6-й армии. 13 сентября немецкие войска вышли к Волге в районе балки Купоросной; на следующий день противник прорвался в центр города, где завязались бои за железнодорожный вокзал «Сталинград-I». По решению Ставки Верховного Главнокомандования из-за Волги была переправлена 13-я гвардейская стрелковая дивизия под командованием генерал-майора А. И. Родимцева. Переправа проходила в тяжёлых условиях под непрерывным миномётным и артиллерийским огнём противника. Высадившись на правый берег, дивизия сразу же вступила в бой за центр города, железнодорожный вокзал, площадь 9-го января (ныне — площадь Ленина) и Мамаев курган.

14 октября немцы предприняли генеральный штурм Сталинграда, продолжавшийся три недели: атакующим удалось овладеть Сталинградским тракторным заводом и выйти к Волге на северном участке обороны 62-й армии. 14 ноября германское командование предприняло третью попытку овладеть городом: после отчаянной борьбы немцы взяли южную часть завода «Баррикады» и прорвались на данном участке к Волге. Однако это был их последний успех.

Оборонительный период Сталинградского сражения продолжался почти три месяца. За этот период Ставка Верховного Главного Командования приступила к разработке плана, получившего кодовое название «Уран». В район боевых действий на Волге были направлены представители Ставки — генерал армии Г. К. Жуков, генерал-полковник А. М. Василевский, генерал-полковник артиллерии Н. Н. Воронов для изучения на месте вопросов, связанных с подготовкой контрнаступления. Наступательная Сталинградская операция завершилась 2 февраля 1943 г. разгромом немецко-фашистских войск. [[19]](#footnote-19)

Нужно отметить, что наступление красной армии осложнялось сильным туманом и снегопадом, которые исключали возможность использовать в период подготовки, да и в момент атаки боевую авиацию, а так же снижали результативность артиллерийской подготовки. Здесь особую роль сыграли танковые корпуса (первый под командованием В. В. Будкова и 26-ой А. Г. Родина), с ходу прорвавшие оборону противника. Советские танкисты обеспечили прорыв немецкой обороны силами Юго-Западного, Сталинградского и части Донского фронтов, обеспечив к 23 ноября окружение главной группировки немцев в районе Сталинграда.[[20]](#footnote-20)

Очень критически маршал Жуков оценивает работу немецкой разведки, «проспавшей» подготовку операции «Уран»: «Оперативные просчеты немцев усугубились плохой работой их разведки, которая не сумела вскрыть подготовку нами крупнейшего контрнаступления в районе Сталинграда, в котором участвовали 11 армий, ряд отдельных танковых, механизированных, кавалерийских корпусов, бригад и отдельных частей, 13,5 тысячи орудий и минометов, около 900 танков, 1400 боевых самолетов. После войны бывший начальник штаба оперативного руководства немецко-фашистскими вооруженными силами Йодль признал, что они не смогли раскрыть сосредоточение советских войск против левого фланга армии Паулюса.»[[21]](#footnote-21)

Капитуляция немецких войск под Сталинградом 2 февраля 42-го года имела очень негативный эффект для восприятия германской мощи в мире. С этого момента у немцев начинаются проблемы с союзниками, поскольку поражение под Сталинградом было нанесено не только немецким, но и румынским, итальянским и венгерским частям. Вера в их непобедимость пошатнулась и свалить собственные ошибки на «генерала Зиму» уже не получалось. “Поражение под Сталинградом, - как об этом пишет генерал-лейтенант Вест Фаль, - повергло в ужас как немецкий народ, так и его армию. Никогда прежде за всю историю германии не бвыло случая столь страшной гибели такого количества войск.”[[22]](#footnote-22)

Разгром немцев подействовал отрезвляюще на те страны, которые придерживались выжидательной позиции. В победу Германии уже мало кто верил и превосходство Советского Союза над Германией признавалось как явное, а среди ее союзников появились тенденции на поиск сепаратного мира.

Как и в битве под Москвой, немецкое командование переоценило свои силы и недооценила силы противника, что в конечном счете привело к разгрому отборных немецких девизий. Реванша за 41 год у немцев не вышло.

Гитлер часто вмешивался в управления войсками, “путая карты” германскому генералитету, в частности во время сталинградской эпопеи он “тасовал” 4-ую танковую армию Гота с кавказского направления на сталинградское и наоборот. В связи с чем вносилась путаница в снабжении наступающих войск и их расположения на фронте.

Вот как видел картину этих ожесточенных наступательных боев немецкий офицер Паулюс, командир батальона: «...На русские позиции обрушивается залп за залпом. Там уже не должно быть ничего живого. Беспрерывно бьют тяжелые орудия. Навстречу первым лучам восходящего солнца в просветленном небе несутся бомбардировщики с черными крестами... Они пикируют и с воем сбрасывают на цель свой бомбовый груз... Еще каких-нибудь 20 метров, и они (немецкая пехота) уже займут передовые русские позиции! И вдруг они залегают под ураганным огнем. Слева короткими очередями бьют пулеметы. В воронках и на огневых точках появляется русская пехота, которую мы уже считали уничтоженной. Нам видны каски русских солдат. Каждое мгновение мы видим, как валятся наземь и уже больше не встают наши наступающие солдаты, как выпадают у них из рук винтовки и автоматы».

**§3.6 Курская битва.**

Со времени перехода в контрнаступление под Сталинградом (в ноябре 1942) до весны 1943 года, на протяжении всего советско-германского фронта Красная Армия разгромила более сотни вражеских дивизий.[[23]](#footnote-23) Красная армия также понесла большие потери, и на фронтах наступило временное затишье за исключением участков Воронежского, Юго-Западного, Южного фронтов и на Кубани, где все еще продолжались ожесточенные бои. В руки советского командования попали трофейные документы, в которых отражались планы на ликвидацию курского выступа.

Военно-политическое руководство Германии понимало, что его вооруженные силы потеряли былое превосходство над войсками РККА и приняло меры для того, чтобы послать на фронт все, что только можно было собрать. С Западного фронта в больших количествах были переброшены боеспособные части. Отсутствие второго фронта, обещанного союзниками СССР, еще в 42-ом году, позволило немцам перераспределять резервы. В немецких частях в больших количествах появлялась новая техника по своим боевым качествам, не уступавшая, а часто превосходившая советские аналоги. «Для проведения задуманной операции против курского выступа германское командование сосреаточило 50 лучших своих девизий, в том числе 16 танковых и моторизованных, до 10 тыс. орудий и минометов, 2700 танков и свыше двух тысяч самолетов (почти 60 процентов всех боевых самолетов, находившихся на Востоке). Готовились броситься в бой почти 900 тысяч человек…»[[24]](#footnote-24)

После разгрома советской армии немецкое командование планировало нанести массированный удар на юго-западе. В. Кейтель считал, что немцам следует атаковать по политическим соображениям, и заметил, что "миру совершенно безразлично, находится ли Курск в наших руках или нет".[[25]](#footnote-25)

План обороны этого района, принятый Ставкой, включал в себя и наступательную операцию в юго-западном и западном направлениях. Для изматывания врага, на заседании Ставки 12 апреля 1943 г. принято решение о преднамеренном переходе к оборонительным боям. В ходе развернутых на Курском выступе работ была создана мощная оборонительная позиция, уходившая вглубь на 300 км. и включавшая 8 оборонительных рубежей. В районе Курского выступа советское командование сосредоточило войска, общей численностью до 1,3 млн. 9 июля 1943 г. войска Воронежского и Центрального фронтов были объединены в Степной фронт.

Битва на Курской дуге началась 5 июля с массированного наступления немецких войск. Но ее начало было отложено на несколько часов в результате действенной артиллерийской и авиационной контрподготовки со стороны РККА. Враг изготовившийся к нападению понес ощутимые потери в войсках первой линии. Так описывает события Маршал Жуков: «В 2 часа 20 минут я отдал приказ о начале контрподготовки. Все кругом закрутилось, завертелось, раздался ужасный грохот – началось величайшее сражение в районе Курской дуги. В этой адской симфонии звуков, словно слились воедино удары тяжелой артиллерии, разрывы авиационных бомб, реактивным снарядов М-31, «Катюш» и непрерывный гул авиационных моторов».[[26]](#footnote-26)

Захваченные позднее военнопленные подтвердили, что наш удар был для них абсолютно неожиданным, очень сильно пострадала артиллерия, система наблюдения и связи, так же потеря понесла вражеская пехота и танковые подразделения. Впрочем, враг был еще очень силен и наступал на наши позиции с особым остервенением.

После недели упорных оборонительных боев наступление врага удалось остановить. Но, противник прорвался на некоторых участках до 30 км. за линию фронта. В боях под Курском и Орлом немцы применили новейшие танки, самоходные орудия и авиацию, делая ставку на непробиваемость их брони и мощь орудий, но в РККА стали поступать подкалиберные снаряды, делающие Тигры, Пантеры и Фердинанды (Элефанты) более уязвимыми. Армия освоила новые виды противотанковой артиллерии (в том числе САУ), применили новаторские способы в борьбе со стальной махиной Германии.

В ходе Курской битвы, под Прохоровкой (56 км. от Белгорода) произошло величайшее танковое сражение. С обеих сторон в нем принимало участие до 1200 танков и самоходных орудий. Танковое сражение на Курской дуге стало еще одним примером героизма советских воинов. В тот же день, 12 июля советская армия перешла в контрнаступление. Сражение продлилось 50 дней, до 23 августа 1943 г. Переоценить значение победы в Курской битве для дальнейшего хода войны невозможно. Признать провал своей наступательной стратегии были вынуждены и сами фашистские главари. Начальник штаба верховного главнокомандования вооруженных сил Германии Кейтель впоследствии заявлял, что после поражения германских войск летом 1943 г. для немецкого командования стала очевидной невозможность выиграть войну военными средствами.

Курская дуга 1943-го ознаменовала коренной перелом в ходе войны. Теперь стратегическая инициатива перешла к советской армии. Наступательная стратегия, разработанная Вермахтом, потерпела окончательный крах. В ходе Курской битвы потери немцев составили до полумиллиона человек, а так же, большое количество техники. Разгром немецких войск повлиял и на международную ситуацию, создав предпосылки для выхода из Второй мировой войны союзницы Германии Италии. Это позволило облегчить ситуацию на фронтах стран антигитлеровской коалиции.

С точки зрения советских военачальников причинами поражения немцев под Курском, что подготовило почву для будущих операций советских войск, были следующими: к началу оборонительного сражения РККА, как в количественном, так и в качественном отношении превосходили германские.[[27]](#footnote-27) Немецкое командование долго не догадывалось, что их планы по операции «Цитадель» известны советской стороне и та хорошо подготовилась к отражению немецкого натиска. Нам удавалось вводить в заблуждение немецкую разведку как по количеству советских войск на Курском выступе, так и по расстановке частей (немцы часто бомбили ложные окопы, позиции артиллерии и т. д.). Как и прежде, обороняющийся оказался лучше подготовлен, чем нападающий.

Маршал Василевский отмечал попытку ряда буржуазных авторов трудов о Второй Мировой войне в стремлении умолить значении побед Красной Армии, считая битву на Курской дуге обычным и незначительным эпизодом Второй мировой войны: «Крайне редко встречал я в таких книгах подлинную оценку гитлеровского плана реванша летом 1943 года как авантюристического или констатацию банкротства стратегии фашистских генералов. Но, как гласит народная поговорка, дела сильнее слов. Напомню хотя бы о таком элементарном факте: в разгар Курской битвы наши союзники высадились в Сицилии, а 17 августа переправились от туда в Италию. Сумели бы они сделать это, имея против себя хотя бы половину тех сил, с которыми мы столкнулись у себя летом 1943 года? Думается, что ответ на этот вопрос ясен».[[28]](#footnote-28)

**§3.7 Белорусская операция.**

Спустя три года после начала войны советские войска были полны решимости отплатить немцам за тяжелые поражения в Белоруссии 1941 г. На белорусском направлении советским фронтам противостояли 42 немецкие дивизии 3-й танковой, 4-й и 9-й полевых немецких армий, всего около 850 тыс. человек. С советской стороны первоначально имелось не более 1 млн человек. Однако к середине июня 1944 г. численность соединений РККА, предназначенных для удара, была доведена до 1,2 млн человек. Войска располагали 4 тыс. танков, 24 тыс. орудий, 5,4 тыс. самолетов.

Важно отметить, что мощные операции Красной Армии летом 1944 г. приурочивались к началу десантной операции западных союзников в Нормандии. Удары Красной Армии должны были, в том числе, оттянуть на себя германские силы, не дать возможности перебрасывать их с востока на запад.[[29]](#footnote-29)

По плану Ставки основные действия в летней кампании 1944 года должны были произойти в Белоруссии. Для проведения этой операции привлекались войска четырех фронтов (1-й Прибалтийский — командующий И.Х. Баграмян; 3-й Белорусский — командующий И.Д. Черняховский; 2-й Белорусский фронт — командующий Г. Ф. Захаров, и, 1-й Белорусский командующий – К. К. Рокоссовский).

К. К. Рокоссовский писал: «Мы готовились к боям тщательно. Составлению плана предшествовала большая работа на местности. Приходилось в прямом смысле слова ползать на животе. Изучение местности и состояния вражеской обороны убедило меня в том, что на правом крыле фронта целесообразно нанести два удара с разных участков... Это шло вразрез с установившимся взглядом, согласно которому при наступлении наносится один главный удар, для чего и сосредотачиваются основные силы и средства. Принимая несколько необычное решение, мы шли на известное распыление сил, но в болотах Полесья другого выхода, а вернее сказать — другого пути к успеху операции у нас не было...[[30]](#footnote-30)

И. В. Сталин настаивал на том, чтобы советские части нанесли один главный удар — с плацдарма на Днепре (в районе Рогачева). Рокоссовскому дважды предлагали выйти в соседнюю комнату, чтобы хорошо подумать над предложением Ставки. И каждый раз ему приходилось с новой силой отстаивать свое решение. Убедившись, что К. К. Рокоссовский уверенно настаивает на своей точке зрения, Сталин утвердил план операции в том виде, в каком его представил штаб фронта Рокоссовского.

«— Настойчивость командующего фронтом, — сказал он, — доказывает, что организация наступления тщательно продумана. А это надежная гарантия успеха...»[[31]](#footnote-31) 1-ый Белорусский фронт перешел в наступление 24 июня, применив массированную авиационную и артиллерийскую подготовку на обоих участках прорыва. Два часа артиллерия «утюжила» передний край противника, позиции артиллерийских батарей. Началась жестокая битва.

Маршал Василевский сетовал на установление нелетной погоды в полосе действия его фронта: «Однако на 1-м Прибалтийском и 3-ем Белорусском фронтах операция «Багратион» началась не совсем так, как нам хотелось бы. Погода не считалась с нашими планами. Небо затянули сплошные облака и авиацию дальнего действия на удалось использовать лишь частично».[[32]](#footnote-32) Поэтому отсутствие авиации пришлось компенсировать усиленной работой артиллерийских расчетов. Артиллерия со своей задачей справилась превосходно. В результате чего войска, обходившие Витебск, прорвали фронт противника и к концу дня продвинулись на 16 км в глубину.

Советское наступление развивалось с переменным успехом. Например, особого успеха достигла 65-й армия. При авиационной поддержке частям армии в первой половине дня удалось прорвать первую полосу обороны противника и углубиться на 5-6 км, к середине дня углубился на 5-6 километров. Генерал П. И. Батов ввел в прорыв 1-й гвардейский танковый корпус, что позволило в конечном итоге за первый день наступления всей южной ударной группе прорвать немецкую оборону до 30 километров, и до 10 километров в глубину. «Танкисты углубили прорыв до 20 километров (район Кнышевичи, Романище). Создалась благоприятная обстановка, которую мы использовали на второй день для ввода в сражение на стыке 65-й и 28-й армий конно-механизированной группы генерала И.А.Плиева. Она продвинулась к реке Птичь западнее Глуска, местами форсировала ее. Противник начал отход на север и северо-запад.

Теперь — все силы на быстрое продвижение к Бобруйску!

Вечером 24 июня мне позвонил Жуков и с присущей ему прямотой поздравил с успехом...»[[33]](#footnote-33)

Мы столь подробно остановились на первом дне операции «Багратион», чтобы на его примере показать насколько блестяще была продуманна и организованна одна из самых продуктивных операций красной армии. Здесь соединились качества талантливейших военачальников Красной Армии с самоотверженной работой всех родов войск как на передовой, так и в тылу. Грамотная работа органов разведки и контрразведки держала в неведении германскую сторону относительно стратегических планов советского руководства (поскольку немцы ожидали генерального наступления на Украине). Не случайно гитлеровское командование испытало настоящий шок от действий войск РККА с начала наступления. Во всех грехах был обвинен командующий группы армий «Центр» Фон Буш, вызван с фронта и отстранен от командования. Вместо него назначен командующий группы армий «Северная Украины» В. Модель, признанный мастер обороны. Его действия (переброска танковых частей с Украины в Белоруссию и т. п.) смогли приостановить советское наступление и тем самым его заслугой может считаться спасение части сил группы армий «Центр».

Дальнейшее развитие белорусской операции позволило освободить территорию не только Белоруссии, но и часть Прибалтики, Западной Украины. Выйти на границу с Польшей. В ходе операции были разгромлены группа армий «Центр», часть сил группы армий «Север» и «Северной Украины». «В итоге двухмесячных боев, советские войска разгромили 2 крупнейшие стратегические группировки немецких войск… 1,2,3-й Белорусские и 1-й Прибалтийский фронты в этих сражениях в общей сложности разбили 70 дивизий противника, из коих 30 дивизий были окружены, пленены или уничтожены».[[34]](#footnote-34) Всего было убито, ранено и взято в плен более полумиллиона солдат и офицеров Третьего Рейха. Советские войска вернули войну туда, откуда она началась. Выход к Восточной Пруссии имел ошеломляющее значение для всего мира. В скором времени из войны стали выходить бывшие союзники Германии. Белорусская операция помогла англо-американским союзникам быстрее продвигаться по Нормандии после высадки в июне 44-го года, что сказалось на ходе Второй Мировой войны в целом.

В чем причины поражения немецких войск в Белоруссии? В отличии от большинства немецких историков, считавших взятие «Белорусского балкона» частями РККА следствием ошибок высшего командного состава Третьего Рейха, советские исследователи, признавая справедливость немецких ученых, считают главной причиной – явный перевес Генштаба Красной Армии и в умении разрабатывать наступательные операции (приобретенный всеми предыдущими боями), улучшение характеристик советской военной техники и подготовки командного состава РККА.

«Для 1944 года стало характерным повсеместное и активное использование командованием Красной Армии крупных танковых и механизированных соединений. В ряде операций на наиболее ответственных направлениях вводилось в сражения одновременно до 1000-1200 танков. Вопрос качественного превосходства техники в этих условиях отошел на второй план».[[35]](#footnote-35) Далее советский исследователь М. Барятинский говорит о том, что даже немцы отмечали качественные изменения в подготовке советских офицеров. Они не боялись проявлять инициативу и стали переигрывать немецкие вооруженные силы на тактическом и стратегическом уровнях. Далее он цитирует утверждение Фон Меллентина, приведенное в работе «Танковые сражения 1939-1945гг»: «… В 1944 году крупные русские танковые и механизированные соединения приобрели высокую подвижность и мощь и стали весьма грозным оружием в руках смелы и способных командиров.»[[36]](#footnote-36)

**§3.8 Берлинская операция**

К апрелю 1945-го года были закончены основные наступательные операции Красной Армии в Венгрии, Восточной Австрии, Померании и Восточной Пруссии. Это лишило Берлин поддержки промышленных районов и возможности пополнения резервов и ресурсов.

По свидетельству маршала Жукова работа по подготовке Берлинской операции по своему размаху и напряжению было до селе невиданной: «На сравнительно узком участке 1-ого Белорусского фронта за короткое время было сосредоточено 83 стрелковые дивизии, 1155 танков и самоходных орудий, 14628 орудий и минометов и 1531 установка реактивной артиллерии. Мы были уверены в том, что с этими средствами и силами наши войска разгромят противника в самый короткий срок».[[37]](#footnote-37)

Понимая, что конец войны близок, советское командование проводило с военнослужащими РККА большую разъяснительную работу о лояльном отношении к населению Германии. Мирное население было обмануто гитлеровцами и теперь испытывало все «прелести войны» на своем горьком опыте. «… Благодаря своевременным указания ЦК нашей партии и широкой разъяснительной работе нам удалось избежать нежелательных явлений, которое могли быть проявлены со стороны бойцов, семьи которых так сильно пострадали от зверств и насилий гитлеровцев».[[38]](#footnote-38)

Наступление велось силами трех фронтов: 1-го Белорусского под командованием маршала Г. К. Жукова, 2-го Белорусского под командованием маршала К. К. Рокоссовского и 1-го Украинского под командованием маршала И. С. Конева, при поддержке 18-й воздушной армии, Днепровской военной флотилии и Краснознаменного Балтийского флота.

Красной Армии противостояла крупная группировка в составе группы армий «Висла» (генералы Г. Хейнрици, затем К. Типпельскирх) и «Центр» (фельдмаршал Ф. Шёрнер).

«Общая численность войск противника, предназначенных для защиты подступов к Берлину и самого города согласно данным нашей разведки составляло 1 миллион. Войска противника были к тому же хорошо вооружены. Они имели свыше 10 тысяч орудий и минометов, 1500 танков и штурмовых орудий, 3300 боевых орудий».[[39]](#footnote-39)

Наступление развернулось в трех направлениях: через Зееловские высоты непосредственно на Берлин (1-й Белорусский фронт), южнее города, по левому флангу (1-й Украинский фронт) и севернее, по правому флангу (2-й Белорусский фронт). Большое количество сил противника было сконцентрировано на участке 1-го Белорусского фронта.

Несмотря на ожесточенное сопротивление, 21-го апреля первые советские штурмовые отряды достигли окраин Берлина, завязались уличные бои. Днем 25-го марта соединились части 1-го Украинского и 1-го Белорусского фронтов, замкнув кольцо вокруг города. Однако штурм был еще впереди, а оборона Берлина была тщательно подготовлена и хорошо продумана. Она представляла собой целую систему опорных пунктов и узлов сопротивления, улицы перекрывались мощными баррикадами, многие здания были превращены в огневые точки, активно использовались подземные сооружения и метро. Грозным оружием в условиях уличных боев и ограниченного пространства для маневра стали фаустпатроны, особенно сильный урон они наносили танкам. Положение также усложнялось тем, что все немецкие части и отдельные группы солдат, отступавшие в ходе боев на подступах к городу, концентрировались в Берлине, пополняя гарнизон защитников города.

Бои в городе не прекращались ни днем, ни ночью, приходилось брать штурмом практически каждый дом. Однако, благодаря превосходству в силе, а также накопленному в прошедших наступательных операциях опыту ведения боя в условиях города, советские войска продвигались вперед. «Каждая атака пехоты и танков сопровождалось массированными ударами артиллерии и авиации, которые наносились на всех участках фронта. 11 тысяч орудий разного калибра через определенные промежутки времени открывали одновременный огонь. С 23 апреля по 2 мая по Берлину было сделано почти миллион 800 тысяч артиллерийских выстрелов. А всего на вражескую оборону в городе бвло обрушено более 36 тысяч тонн металла».[[40]](#footnote-40) К вечеру 28-го апреля подразделения 3-й Ударной армии 1-го Белорусского фронта вышли к рейхстагу. 30-го апреля в здание прорвались первые штурмовые группы, на здании появились флаги частей, в ночь на 1-е мая было водружено Знамя Военного Совета, находившееся в 150-й стрелковой дивизии. А к утру 2-го мая гарнизон рейхстага капитулировал.[[41]](#footnote-41)

1 мая под контролем немцев остались только Тиргартен и правительственный квартал. Здесь располагалась имперская канцелярия, во дворе которой находился бункер ставки Гитлера. В ночь на 1 мая по предварительной договорённости в штаб 8-й гвардейской армии прибыл начальник генерального штаба немецких сухопутных войск генерал Кребс. Он сообщил командующему армией генералу В. И. Чуйкову о самоубийстве Гитлера и о предложении нового правительства Германии заключить перемирие. Но полученное в ответ категорическое требование безоговорочной капитуляции этим правительством было отклонено. Советские войска с новой силой возобновили штурм. Оставшиеся немецкие войска уже не в состоянии были продолжать сопротивление, и ранним утром 2-го мая немецкий офицер от имени командующего обороной Берлина генерала Вейдлинга, написал приказ о капитуляции, который был размножен и при помощи громкоговорящих установок и радио доведен до частей противника, обороняющихся в центре Берлина. По мере доведения этого приказа до обороняющихся сопротивление в городе прекращалось. К концу дня войска 8-й гвардейской армии очистили от противника центральную часть города. Отдельные части, не пожелавшие сдаваться в плен, пытались прорваться на запад, но были уничтожены или рассеяны.[[42]](#footnote-42)

В ходе Берлинской операции, с 16 апреля по 8 мая, советские войска потеряли 352 475 человек, из них безвозвратно — 78 291 человек. По размерам суточных потерь личного состава и техники битва за Берлин превзошла все остальные операции Красной Армии. По интенсивности потерь эта операция сравнима лишь с Курской битвой.

Потери немецких войск по донесениям советского командования составили: убитыми — около 400 тысяч человек, пленными около 380 тысяч человек. Часть немецких войск была оттеснена к Эльбе и капитулировала перед союзными войсками.[[43]](#footnote-43)

К причинам поражения немцев в Берлинской операции сводится к следующему: на том, что Германия терпит сокрушительный крах было известно каждому от седого генерала до мальчишки из гитлерюгенда. Каждый прожитый час продолжал агонию Третьего Рейха. Солдаты и офицеры либо воевали со злобой обреченных, либо сдавались в плен. Как представителям англо-американцам, так и советским частям. Упрямство защитников Берлина объяснялось большим количеством фанатиков-нацистов, служащих в элитных частях СС, а также тех военнослужащих германской армии, кто не желал признавать поражение Германии и мстил за свои личные обиды со стороны Красной Армии (Поражения в предыдущих битвах). Удержать Берлин в существующих реалиях было невозможно. Мощные удары красной армии, были подобны морю, заливающего островок во время прилива.

Берлинская операция нанесла последний сокрушительный удар по вооруженным силам Третьего рейха, которые с потерей Берлина лишились способности к организованному сопротивлению. После падения Берлина спустя шесть дней, в ночь с 8 на 9 мая, германское руководство подписало акт о безоговорочной капитуляции Германии.

**Исходя из приведенной выше информации, можно сказать, что намеченные планы немцев о молниеносной войне были сорваны из-за стойкости советских солдат, к затяжной войне Германия была приспособлена хуже Советского Союза , в котором правительство, используя рычаги госконтроля, партийную работу, энтузиазм населения смогли перестроить самую крупную на Земном шаре страну с характеристик мирного на военное время.**

**Глава 4**

**Причины поражения.**

**§3.1 Причины поражения гитлеровской Германии.**

1 Некомпетентность Гитлера. Большинство немецких историков заявляет, что поражение Германии произошло не столько из-за отдельных стратегических ошибок, сколько из-за авантюризма политических и военных планов. Ганс Адольф Якобсен отмечает, что «преследуемая Гитлером политическая цель далеко превышала эффективность находившихся в его распоряжении военных и экономических средств». Гитлера, как главного виновника поражения в своих мемуарах называют и немецкие военачальники. Так, генерал Вальтер Шаль де Больё пишет о «неясности стратегической цели в начале войны» и о «колебании фюрера между Москвой и Ленинградом», что не позволило развить успех первых месяцев войны. С одной стороны понятно желание немецкого генералитета снять с себя всяческую ответственность за проигранную войну, но с другой – нельзя не учитывать той роли, которую Гитлер сыграл в подготовке и развертывании войны против СССР. Отметим, что после провала под Москвой фюрер принял на себя единоличное командование вермахтом. [[44]](#footnote-44)

Советские исследователи так же склонны полагать, что одна из основных причин поражения Германии заключается в некомпетентности Гитлера и его ближайшего окружения. В приводимом выше материале (см. Битву за Москву) маршал Жуков и др. Указывали об ошибках стратегического планирования операций Третьего Рейха.

2) Распутица и морозы. Военный историк и генерал-майор Альфред Филиппи отмечал, что немецкие генералы предусматривали вероятность военных действий в условиях бездорожья и распутицы и готовили к этому дивизии. К примеру, в пехотной дивизии первой волны основной тяговой силой были лошади: по немецким данным, их количество приближалось к 5 тысячам. Но при этом и степень моторизации была высокой – 394 легковых и 615 грузовых автомобилей, 3 бронетранспортера и 527 мотоциклов. Планы немецких армий нарушила уже первая распутица, которая, исходя из записей Гудериана, продлилась с 7 октября по 4 ноября 1941 года. Немецкие генералы замечают, что после успеха под Киевом они были готовы идти на Москву, но «многие соединения застряли в трясине, что позволило русским укрепить оборону». В не меньшей степени продвижение вермахта притормозили непривычно сильные для немцев морозы, охватившие европейскую часть СССР уже в конце ноября 1941 года. Холод влиял не только на солдат, но и на вооружение и технику. Гудериан в своих мемуарах отмечал, что в винтовках, автоматах и пулеметах замерзала смазка, в откатных приспособлениях пушек загустевала гидрожидкость, не функционировала на морозе и тормозная система автомобилей.[[45]](#footnote-45) Как было указано выше, те же проблемы преследовали и советские войска, то есть тяжелые погодные условия – плохое оправдание неудач вермахта.

3 Человеческие ресурсы. Уже в августе 1941 года генерал Франц Гальдер пишет, что Германия недооценила силы России. Речь идет не о превосходстве в живой силе – его в начале войны не было, – а о той беспримерной самоотверженности, с которой сражалась Красная Армия и трудился советский тыл. Большим просчетом немецкого командования было то, что оно не смогло предвидеть способность СССР в условиях жесточайшего пресса войны мобилизовать человеческие ресурсы и в считанные месяцы восстановить потери практически половины сельскохозяйственных и двух третей промышленных мощностей. Немаловажно, что Советский Союз все свои ресурсы бросил на борьбу с врагом, чего не могла позволить себе сделать Германия. Правда, Гудериан отмечал, что верховное командование Третьего рейха допустило просчет в распределении дивизий по театрам военных действий. Из 205 немецких дивизий на Восток было отправлено всего 145. По мнению немецкого генерала, на Западе, в первую очередь в Норвегии, Дании и на Балканах, оказались лишними 38 дивизий.[[46]](#footnote-46)

С советской точки зрения данное предположение немецких коллег в целом верно, притом что долгое время (до выхода союзников Германии из войны) Третий Рейх опирался на экономики всех покоренных стран Европы часть населения этих стран мобилизовалась для работы на оборонных предприятиях, а также службы во вспомогательных и тыловых частях Вермахта, карательных органах, войсках СС и т. д. Из одних только военнопленных советских граждан немцы смогли сформировать многочисленный ост легион. О снабжении германских войск иностранными видами вооружения и припасами хорошо написал маршал бронетанковых войск М. Е. Катуков, описывая первый бой его бригады 24 июня 1941 года у местечка Клевань: «Из допроса пленных и захваченных документов, мы выяснили, что 13-я танковая дивизия противника переброшена на советско-германский фронт из Франции. Об этом свидетельствует и найденные у фашистов французские духи, вино, шоколад, открытки с видами Парижа.

Обойдя сожженные и подбитые танки врага, я увидел, что они сделаны не только в Германии. Кроме немецких T-II, T-III, T-IV здесь были и чехословацкие машины с завода «Шкода», и французские – «Шнейдер-Крезо», и даже захваченные в Польше танкетки английских заводов «Карден-Лойд». Я воочию убедился, что на Гитлера работала вся промышленно развитая Европа».[[47]](#footnote-47)

4 Масштабы войны. Отличительной чертой военного конфликта между Германией и СССР являются его огромные масштабы. С осени 1941 по осень 1943 года протяженность советско-германского фронта никогда не была меньше, чем 3800 км., при этом немецким армиям по территории Советского Союза пришлось пройти около 2 тыс. км. Вильгельм Кейтель признавался: «Мы не готовились к затяжной борьбе. Все строилось на достижении решающей победы еще до наступления осени». Причиной неудач на Востоке, по мнению фельдмаршала, стало то, что немецкие войска «были вынуждены преодолевать огромные пространства, не имея должной гибкости командования». Военный историк, в прошлом генерал-майор Курт фон Типпельскирх, основную причину поражения немецкой армии видит в том, что ее силы были «бездарно растрачены бесполезным сопротивлением в ненужном месте и в неудобное время, а также бесплодными попытками захватить невозможное». [[48]](#footnote-48)

Разумеется, масштабы советского государства влияли на возможности затяжной войны. Если проводить исторические аналогии, то Наполеон был предшественником Гитлера по походам «объединенной Европы» на Москву и руководство Третьего Рейха совершило аналогичные ошибки через сто с лишним лет.

5 Ошибки немецкого генералитета. Пусть с большой неохотой, но все-таки немецкие военачальники признают свои грубейшие стратегические просчеты, приведшие в конечном итоге к провалу на Восточном фронте. Отметим четыре из наиболее существенных.

- Первой стратегической ошибкой фельдмаршал Герд фон Рундштедт называет выбор первоначальной диспозиции немецких войск. Речь идет о разрыве между левым и правым флангом армий Теодора фон Бока, образовавшемся из-за непроходимых Припятских болот. Как участник Первой мировой войны Рундштедт прекрасно знал о подобной опасности, но пренебрег ей. Только разрозненность частей Красной Армии спасла тогда группу армий «Центр» от флангового удара.

- Немецкое командование признает, что летняя кампания 1941 года началась без четко выработанной цели и единого взгляда на стратегию наступления. Генштаб так и не определил направление главного удара, в результате чего группа армий «Север» увязла под Ленинградом, группа армий «Юг» притормозила свое наступлении возле Ростова, а группа армий «Центр» и вовсе была отброшена от Москвы.

- Катастрофические ошибки, по мнению немецких историков, были допущены при наступлении на Москву. Вместо того, чтобы в ноябре 1941 года перейти к временной обороне достигнутых позиций в ожидании подкрепления, вермахт основные силы бросил на захват столицы, в результате чего за три зимних месяца германские войска потеряли более 350 тыс. человек. Наступательный порыв РККА был все же остановлен, но при этом немецкая армия в значительной степени снизила свою боеспособность.

- Летом 1942 года германское командование направило свои главные силы на Кавказ, недооценив таким образом возможность сопротивления советских войск под Сталинградом. А ведь город на Волге – это важнейшая стратегическая цель, захватив которую Германия отрезала бы Кавказ от «Большой земли» и перекрыла бы доступ для военной промышленности СССР к бакинской нефти. Генерал-майор Ганс Дёрр отмечал, что «Сталинград должен войти в историю войн как величайшая ошибка, когда-либо совершенная военным командованием, как величайшее пренебрежение к живому организму своей армии, когда-либо проявленное руководством государства».[[49]](#footnote-49)

- Все последующие крупные битвы ВОВ говорят о том, что уровень подготовки (с учетом боевого опыта) генералов Красной Армии стал значительно выше немецких. Сталин дал им большую свободу в стратегическом планировании, убеждаясь в действенности их предложений. Немецкие генералы наоборот, становились все более скованными в своих действиях, опасаясь неодобрения Гитлера со всеми вытекающими отсюда последствиями.

**Заключение.**

Изучив представление немецких и советских офицеров о Второй Мировой и Великой Отечественной войне в частности, можно сделать вывод: в основном оценка военных действий немецких командующих схожа с советскими, за исключением мифа о «генерале Зиме» и пушечном мясе русских коим они закидали позиции немцев. Офицеры Третьего рейха пытались переложить вину на безрассудные приказы Гитлера, но, разумеется, часть вины лежит на них самих как непосредственных руководителях войсками.

Вклад в победу над фашизмом внес весь советский народ, чьим потом и кровью эта победа добывалась.

**Список литературы.**

- Вильгельм Кейтель «Размышления перед казнью. Смоленск «Русич» 2000г.

- Семюель Митчем и Джин Мюллер «Командиры Третьего рейха». Смоленск «Русич» 1997г

- Военнопленные Второй Мировой войны: генералы вермахта в плену. М., 1998

- К. А. Залесский «Военные тайны XX века» Биографический энциклопедический словарь «ВЕЧЕ» М., 2000.

- http://www.warmech.ru/war\_mech/tyl-evr.html

- http://historynotes.ru/operaciya-barbarossa/

- http://historykratko.com/bitva-za-moskvu-kratkoe-soderzhanie

- <http://russian7.ru/2015/03/5-prichin-porazheniya-germanii-vo-vtorojj-m/>

- Мягков М.Ю., Кульков Е.Н. Белорусская операция 1944 года // Великая Отечественная война. Энциклопедия. /Отв. ред. ак. А.О. Чубарьян. М., 2010

- Рокоссовский К.К. Солдатский долг. М., 1997.

- История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945 гг. В 6 тт. – М.: Воениздат, 1963.

- Неустроев С.А. Путь к рейхстагу. – Свердловск: Средне-Уральское книжное издательство, 1986.

- М. Е. Катуков «На острие главного удара». Воениздат МО СССР. Москва 1974

- Г. К. Жуков «Воспоминания и размышления» М. 1971 г. Издательство агенство печати новости

- А. М. Василевский «дело всей жизни». Минск. Издательство «Беларусь» 1988г.

1. http://www.warmech.ru/war\_mech/tyl-evr.html [↑](#footnote-ref-1)
2. Н. Д. Яковлев «Об артиллерии и немного обо мне». Военное издательство минобороны СССР. Москва – 1981г. Стр 62. [↑](#footnote-ref-2)
3. Вильгельм Кейтель «Размышления перед казнью. Смоленск «Русич» 2000г. Стр 272 [↑](#footnote-ref-3)
4. Вильгельм Кейтель «Размышления перед казнью. Смоленск «Русич» 2000г. Стр 273 [↑](#footnote-ref-4)
5. http://historynotes.ru/operaciya-barbarossa/ [↑](#footnote-ref-5)
6. Г. К. Жуков «Воспоминания и размышления» М. 1971 г. Издательство агенство печати новости. Стр 251 [↑](#footnote-ref-6)
7. Вильгельм Кейтель «Размышления перед казнью. Смоленск «Русич» 2000г. стр 444 [↑](#footnote-ref-7)
8. Вильгельм Кейтель «Размышления перед казнью. Смоленск «Русич» 2000г. стр 445 [↑](#footnote-ref-8)
9. Вильгельм Кейтель «Размышления перед казнью. Смоленск «Русич» 2000г. стр 446 [↑](#footnote-ref-9)
10. Г. К. Жуков «Воспоминания и размышления» М. 1971 г. Издательство агенство печати новости. стр 320 [↑](#footnote-ref-10)
11. http://historykratko.com/bitva-za-moskvu-kratkoe-soderzhanie [↑](#footnote-ref-11)
12. там же [↑](#footnote-ref-12)
13. Н. Д. Яковлев «Об артиллерии и немного обо мне». Военное издательство минобороны СССР. Москва – 1981г. Стр 92. [↑](#footnote-ref-13)
14. А. М. Василевский «дело всей жизни». Минск. Издательство «Беларусь» 1988. Стр 141 [↑](#footnote-ref-14)
15. Г. К. Жуков «Воспоминания и размышления» М. 1971 г. Издательство агенство печати новости. Стр 342 [↑](#footnote-ref-15)
16. Г. К. Жуков «Воспоминания и размышления» М. 1971 г. Издательство агенство печати новости. Стр 344 [↑](#footnote-ref-16)
17. Г. К. Жуков «Воспоминания и размышления» М. 1971 г. Издательство агенство печати новости. Стр 359 [↑](#footnote-ref-17)
18. Г. К. Жуков «Воспоминания и размышления» М. 1971 г. Издательство агенство печати новости. стр 396 [↑](#footnote-ref-18)
19. Семюель Митчем и Джин Мюллер «Командиры Третьего рейха». Смоленск «Русич» 1997г. стр 154 [↑](#footnote-ref-19)
20. А. М. Василевский «дело всей жизни». Минск. Издательство «Беларусь» 1988г. Стр 221 [↑](#footnote-ref-20)
21. Г. К. Жуков «Воспоминания и размышления» М. 1971 г. Издательство агенство печати новости. стр 397 [↑](#footnote-ref-21)
22. Г. К. Жуков «Воспоминания и размышления» М. 1971 г. Издательство агенство печати новости. Стр 425 [↑](#footnote-ref-22)
23. Г. К. Жуков «Воспоминания и размышления» М. 1971 г. Издательство агенство печати новости. Стр 428 [↑](#footnote-ref-23)
24. Г. К. Жуков «Воспоминания и размышления» М. 1971 г. Издательство агенство печати новости. Стр 415 [↑](#footnote-ref-24)
25. Вильгельм Кейтель «Размышления перед казнью. Смоленск «Русич» 2000г. стр 330 [↑](#footnote-ref-25)
26. Г. К. Жуков «Воспоминания и размышления» М. 1971 г. Издательство агенство печати новости. Стр 458 [↑](#footnote-ref-26)
27. Г. К. Жуков «Воспоминания и размышления» М. 1971 г. Издательство агенство печати новости. Стр 468 [↑](#footnote-ref-27)
28. А. М. Василевский «дело всей жизни». Минск. Издательство «Беларусь» 1988г. Стр [↑](#footnote-ref-28)
29. Мягков М.Ю., Кульков Е.Н. Белорусская операция 1944 года // Великая Отечественная война. Энциклопедия. /Отв. ред. ак. А.О. Чубарьян. М., 2010 [↑](#footnote-ref-29)
30. *Рокоссовский К.К. Солдатский долг. М., 1997. Стр258* [↑](#footnote-ref-30)
31. *Рокоссовский К.К. Солдатский долг. М., 1997. Стр259-260* [↑](#footnote-ref-31)
32. А. М. Василевский «дело всей жизни». Минск. Издательство «Беларусь» 1988г. Стр 402 [↑](#footnote-ref-32)
33. *Рокоссовский К.К. Солдатский долг. М., 1997. Стр267- 268* [↑](#footnote-ref-33)
34. Г. К. Жуков «Воспоминания и размышления» М. 1971 г. Издательство агенство печати новости. Стр 550 [↑](#footnote-ref-34)
35. М. Барятинский «Советские танковые асы». Москва. «Яуза», «ЭКСМО». 2008. Стр 325 [↑](#footnote-ref-35)
36. там же. [↑](#footnote-ref-36)
37. Г. К. Жуков «Воспоминания и размышления» М. 1971 г. Издательство агенство печати новости. Стр 608 [↑](#footnote-ref-37)
38. Г. К. Жуков «Воспоминания и размышления» М. 1971 г. Издательство агенство печати новости. Стр 609 [↑](#footnote-ref-38)
39. М. Е. Катуков «На острие главного удара» Воениздат МО СССР. Москва 1974. Стр 390. [↑](#footnote-ref-39)
40. Г. К. Жуков «Воспоминания и размышления» М. 1971 г. Издательство агенство печати новости. Стр 620 [↑](#footnote-ref-40)
41. История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945 гг. В 6 тт. – М.: Воениздат, 1963. [↑](#footnote-ref-41)
42. Неустроев С.А. Путь к рейхстагу. – Свердловск: Средне-Уральское книжное издательство, 1986. [↑](#footnote-ref-42)
43. История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945 гг. В 6 тт. – М.: Воениздат, 1963. [↑](#footnote-ref-43)
44. Семюель Митчем и Джин Мюллер «Командиры Третьего рейха». Смоленск «Русич» 1997г стр 449 [↑](#footnote-ref-44)
45. 10 http://russian7.ru/2015/03/5-prichin-porazheniya-germanii-vo-vtorojj-m/ [↑](#footnote-ref-45)
46. http://russian7.ru/2015/03/5-prichin-porazheniya-germanii-vo-vtorojj-m/ [↑](#footnote-ref-46)
47. М. Е. Катуков «На острие главного удара». Воениздат МО СССР. Москва 1974. Стр 14. [↑](#footnote-ref-47)
48. Вильгельм Кейтель «Размышления перед казнью. Смоленск «Русич» 2000г. стр 380 [↑](#footnote-ref-48)
49. http://russian7.ru/2015/03/5-prichin-porazheniya-germanii-vo-vtorojj-m/ [↑](#footnote-ref-49)