Э.В. Захаров

Испытание России

Великая Отечественная война отразила трагические страницы истории нашей страны. К сожалению ещё полного и глубокого исследования не произошло в связи с разнонаправленными импульсами развития государства. Вышедший в шестидесятые годы шеститомник «Истории Великой Отечественной войны» явно не дотягивал до своих собратьев: в Англии история Второй Мировой войны насчитывает 40 томов, в Японии и того больше – 110 увесистых фолиантов. В России есть только незыблемые убеждения поколений, передающих из рода в род, в том, что дело наших предков несомненно правое, и победа была за нами. Хотя сегодня нас пытаются лишить этих убеждений в пользу изменения вектора в аксиологических представлениях. Но постановка вопроса о великой цене, оплаченной нашим народом, всегда останется точкой отсчёта в современной оценке своего исторического прошлого.

22 июня в день начала войны анализ событий указывает на вполне убедительную картину мобилизации всех государственных сил для достойного отпора врага. Путанные отклики о готовности или неготовности советской России к вызову размывают представление о последовательности принятых решений. Пакт Молотова– Риббентропа становится пугающим примером сговора, хотя подобные договоры существовали и у западных стран с Германией, и в сложившейся ситуации он защищал лишь государственные интересы России, находившейся в кольце недружественных стран. В сентябре 1938 года по «Мюнхенскому сговору» Англия и Франция отдали Гитлеру половину Чехословакии по экономическому потенциалу – Судетскую область. Известный афоризм, приписываемый Черчилю, подводит историческую черту под этим кощунственным делом: «Чемберлен (премьер Великобритании) и Даладье (премьер Франции) рассчитывали: лучше получить позор, чем войну. В результате они получили сначала позор – а потом еще и войну». Вскоре после Мюнхена, 30 сентября, Чемберлен и Гитлер подписали Англо-германскую декларацию о мире. Подобная франко-германская декларация была подписана 6 декабря 1938 года. После всех этих дружественных мероприятий СССР заключил такой же договор с Германией о ненападении. В этом плане интересна формулировка национальных интересов Англии, выраженных в 1936 году доктриной Черчиля: «На протяжении 400 лет внешняя политика Англии состояла в том, чтобы противостоять сильнейшей, самой агрессивной, самой влиятельной державе на континенте. … Политика Англии совершенно не считается с тем, какая именно страна стремится к господству в Европе. … Не следует бояться, что нас могут обвинить в профранцузской или антигерманской позиции. Если бы обстоятельства изменились, мы в такой же мере могли бы занимать прогерманскую или антифранцузскую позицию. Это закон государственной политики, которую мы проводим, а не просто целесообразность, диктуемая случайными обстоятельствами, симпатиями или антипатиями или же какими-то другими чувствами».

Следует также учесть расстановку сил в войне, не забывая о том, что второй фронт открыт союзниками лишь в 1944 году, определившим исход столкновения, когда нужно скорейшим образом попасть на делёжку пирога. Хотя западная историография продолжает именно это событие выдвигать как решительное во всём ходе войны.

Продолжающееся стремление выдвинуть именно СССР на роль провокатора войны не подтверждается реальным историческим раскладом сил. Действительно, советская промышленность к началу войны не уступала германской, однако в три раза уступала общей промышленности Европы, которая контролировала Германия. К тому же ВВП Германии рос до самого1944 года, когда война вступила на её территорию, а ВВП СССР к 1943 году упал в два раза (потерянные предприятия на оккупированных территориях, где их разрушили при отступлении). ВВП СССР в 1945 году достигал лишь ¾ от довоенного.

Утверждённая цифра жертв СССР в войне – 26,6 миллионов человек, страшная цифра. Безвозвратные потери армий СССР и Германии (включая военнопленных) – 11,5 млн. и 8,6 млн. чел. (не считая 1,6 миллиона военнопленных после 9 мая 1945) соответственно. Соотношение безвозвратных потерь армий СССР и Германии с сателлитами составляет 1,3:1. К 1942 году против СССР выступали не только немецкие дивизии, но и финская, итальянская, венгерская и две румынские армии, также следует учитывать национальные коллаборансткие формирования со всей Европы, насчитывающие целую армию, и истреблявших партизан полицию из числа украинских бандеровцев и прибалтийских «лесных братьев».

На стороне Советского Союза не было экономического преимущества, ни особых военных технологий. Но настоящий патриотизм и высокое мужество всех народов страны стало неотъемлемой частью победного марша по освобождённой Европе от фашистской чумы. Память о поколении, вставшем насмерть на пути врага, преследовавшего нечеловеческие цели, становится нашим нравственным долгом. С каждым годом увеличивается число участников акции «Бессмертный полк», распространившейся не только в нашей стране, но и по всему миру. Память о героях живёт в наших сердцах, испытания необходимые перенести и выступить за правду о Великой Отечественной войне приобретает сегодня задачу личного и государственного выбора.