**Тема: «Геноцид  як феномен ХХ століття».  
Проект:«Голокост-винищення євреїв під час Другої світової війни».**

Омельченко Ігор Ткаченко Ольга

(095) 6237349 (099)2113233

Ел.адрес

[Vudi385@mail.ru](mailto:Vudi385@mail.ru) [olya.tkachenko.2000@mail.ru](mailto:olya.tkachenko.2000@mail.ru)

Харківська вечірня (змінна) школа ІІ-ІІІступенів №5

Харківської міської ради

Харківської області

10-А клас

Науковий керівник: Лєвашов Олександр Євгенійович

Вчитель історії

Харківської вечірньої (змінної)

школи ІІ-ІІІступенів №5

М. Харків 2016

Геноцид - це одно з тяжких злочинів проти людства.Одним з найвідоміших і найстрашніших проявів геноциду став геноцид євреїв під час Другої світової війни. На протязі більш ніж десяти років методи розправи над євреями усе посилювалися і набували усе нових форм. Поки в роки війни для їх знищення не були створені спеціальні "табори смерті", в яких винищення було поставлено на потік.

Мета мого проекту- вивчити історію геноциду євреїв під час Другої світової війни і виявити, чи є ця подія феноменом ХХ століття.

Як юридичне визначення терміну *геноцид* уперше запропонував американський правознавець польсько-єврейського походження Рафаель (Рафал) Лемкін у книзі "Правління держав Осі в окупованій Європі, закони окупації, аналіз управління, пропозиції щодо виправлення", що побачила світ 1944 року у США. На думку Р. Лемкіна, фізичне винищення національних чи релігійних груп - це крайня форма геноциду, яка є "синтезом різноманітних актів переслідувань та деструкції". Юрист наголошував, що поняття геноцид охоплює широке коло дій, що мають на меті "знищити найістотніші життєві підвалини існування" конкретної людської групи. Р. Лемкін схилявся до широкого розуміння таких діянь. Злочином геноциду є не тільки безпосереднє фізичне винищення членів певної групи людей, а й руйнування соціальної структури цієї групи, створення для її представників таких умов життя, які ведуть до депопуляції (примусова важка робота, розлучення родин тощо), а також ліквідація культурних надбань, що властиві цій групі осіб. Остаточне закріплення поняття *геноцид* у міжнародному праві відбулося 9 грудня 1948 року, коли ООН прийняла "Конвецію ООН про запобігання злочину геноциду та покарання за нього". Стаття друга прийнятої Конвенції проголошувала, що міжнародна спільнота вважає геноцидом дії, вчинені "з наміром знищити, повністю або частково, яку-небудь національну, етнічну, расову або релігійну групу як таку". У документі до переліку таких злочинних дій належать: убивство членів такої групи населення, спричинення серйозних тілесних ушкоджень або розумового розладу членами такої групи, навмисне створення для якоїсь групи таких умов життя, які спрямовані на цілковите або часткове її фізичне знищення, запобігання народженню дітей у середовищі такої групи, насильницьке передавання дітей з однієї групи людей в іншу.Геноцид євреїв пройшов декілька етапів, так у 1933 році відбувся початок примусової депортації євреїв з Німеччини. З 1933 по 1941 рік Німеччину покинуло близько 537.000 євреїв. Наприкінці 1940 року Гітлер зробив висновок, що переселення євреїв не може вирішити «єврейську проблему», тому що до цих пір дуже багато євреїв знаходилося на території Рейху. Після цього гітлерівська політика щодо євреїв придбала інші риси. Всім євреям старше 6 років було наказано носити жовту зірку, пізніше жовті зірки євреї також повинні були прибити на двері своїх будинків і квартир, це був свого роду відзначний знак. Був прийнятий закон про заборону на появу євреїв в торгових центрах . Всього лише година на день була відведена євреям на придбання покупок.

18 вересня 1942 стало початком масового виселення євреїв з Берліна. Але вони припустити не могли, що їх пунктом призначення буде Освенцим і інші подібні йому «табори смерті».«Табори смерті» створювалися з метою масового знищення євреїв, слов'ян та інших націй, для цього в них були особливі умови. До них звозилися в'язні з усієї Європи. Табори представляли собою величезну кількість бараків, в які селили полонених. Майданек, Треблінка, Хелмно, Собібор, Белжець і Освенцим (найбільший за площею) були одними з найбільших концентраційних таборів для євреїв і циган. Табори перебували на території Польщі.Спочатку відбирали дітей, жінок, старих і недієздатних. Решті робили татуювання з номером, їх чекала каторжна праця і вічний голод. Хворих або знесилених від голоду відправляли в газові камери. Тих, хто допомагав у прибиранні газових камер, спалюванні трупів, залишали в живих, але лише на якийсь час. Всі заходи були спрямовані на винищення євреїв, причому таким чином, щоб здавалося, ніби вони померли природною смертю від голоду, від хвороб у зв'язку з виснаженням і втратою сил. За найменшу провину євреїв карали, але простіше сказати вбивали, тому що після таких покарань вижити було неможливо.

Голокост став важким випробуванням для євреїв. Було знищено більш ніж 6 млн. євреїв. Голокост перевернув мислення людської цивілізації і зробив геноцид карним злочином. Що стосується самих жертв Голокосту, то слід всіляко підтримувати їх і допомагати, організовуючи різного роду заходи з їх участю, зустрічі, бесіди, щоб вони відчували, що про них пам'ятають, що їх не забувають і їм співчувають. Адже документальні свідчення - це одне, а от спогади очевидців зовсім інше. Очевидно, що з моменту трагедії і донині, історики не перестають вивчати проблему Голокосту, оскільки вона є наймасштабнішою у своєму роді. Останнім часом не замовкають суперечки про те, чи вважати Голокост унікальним і відмінним від усіх інших геноцидів. Варто лише додати, що за кількістю смертей і по тому, які заходи використовувалися для знищення євреїв нацистами, Голокост, дійсно, є унікальним з усіх геноцидів. Тому я вважаю, що геноцид є феноменом ХХ століття.