**Domobrana a zkáza karpatských Němců**

Po vypuknutí Slovenského národního povstání 29. Srpna 1944 se o činnosti karpatských německých obranných skupin vytvořených k boji proti partyzánským útokům mluvilo málo, přestože jde o velmi důležitou součást tragédie, která následovala po skončení války. Bez toho je těžké pochopit důvody, které vedly k odsunu původních karpatských Němců a k téměř úplnému zlikvidování jejich komunity. Abychom porozuměli těmto událostem, vraťme se do nejtemnějšího válečného období Slovenska, na podzim 1944.

Na ochranu obyvatel karpatsko-německých osad, nacházejících se v karpatském regionu již od 12. století, začaly v září 1944 vznikat obranné skupiny jako součást regulérních formací Tisovy slovenské armády, které jí měly být nápomocny v boji proti partyzánům. Poté byly v březnu 1945 - za stejným účelem - pod názvem „Slovenský sbor obrany SS“ (SS Heimatschutz Slowakei) přiděleny k německé armádní skupině SS okupující zemi.

Pro lepší pochopení této historie je třeba poznamenat, že první němečtí osadníci se začali usídlovat na území uherské Svaté koruny za vlády krále Gézy I. z rodu Arpádovců (1074-1077) po neúspěšné křížové výpravě na Blízkém východě. Pocházeli tedy původně ze saského kurfiřtství se sídlem v Drážďanech, jejich předkové byli horníci nebo kovodělní řemeslníci. Na oplátku za jejich ochotu usídlit se v Uhrách obdrželi území vhodné pro provozování hornických prací a další privilegia i od pozdějších vládců. Žili tam potom v míru devět set let až do roku 1944, stále zachovávajíce svůj původní jazyk a kulturu v soužití s ostatními zde usazenými Poláky, Slováky a Maďary.

Podotýkám v závorce, že k této etnické skupině patřili i moji předkové, kteří byli příslušníky saské šlechty z Polska (rodina barona Dunajewski z Galicie) a kteří také ve válečných dobách opustili svou polskou vlast a rozptýlili se směrem na západ. Dokonce se někteří z nich usadili na druhé straně Atlantiku ve Spojených státech. Proto je pro mě důležité, i kvůli mé vlastní rodinné historii, mluvit o vyhlazení Sasů na Slovensku, o tragédii tohoto starověkého etnika ve střední Evropě.

Po roce 1920 byli Sasové žijící na Slovensku považováni za samostatnou etnickou skupinu v Československu, vzniklou na troskách rakousko-uherské monarchie. Tehdy se rozšířil a ustálil název „karpatští Němci“ (Karpatendeutsche) jako souhrnný název tohoto etnika. Do roku 1945 mělo Slovensko značný počet Němců žijících ve třech regionech, respektive jazykových ostrovech. Byly to: Bratislava a její okolí (Pressburgers), okres Kremnica-Poruba (Hauerlandi) a Dolní a Horní Spiš (Mántové, Gründlerové, Bolénerové a Zipperové). V době sčítání lidu **v roce 1930 činil počet karpatských Němců žijících na Slovensku 155 000.**

Jejich tragédie započala, když v létě 1938 Německá karpatská strana (Karpatendeutsche Partei) a Německá strana (Deutsche Partei) založily organizaci dobrovolného karpatsko-německého obranného sboru (Freiwillige Schutzstaffel – FS), v té době pověřeného zatím jen civilními obrannými úkoly. Většinu členů organizace tvořili členové stávajících ordnanů a turnářů, což byl polovojenský útvar tvořený členy německých sportovních organizací na Slovensku v období mezi dvěma světovými válkami.

Tento karpatsko-německý obranný sbor, zkratka FS, začal brzy úzce spolupracovat s mládežnickou organizací Hlinkovy gardy na Slovensku (Rodobrana). Po vzniku Slovenského státu se karpatsko-německý obranný sbor (FS) začal rychle organizovat a cvičit podle vzoru slovenské armády a koncem roku 1939 byla jeho právní subjektivita a sociální role již identická s organizační strukturou a posláním Hlinkovy gardy. Členové sboru byli mladí muži německého původu ve věku od 18 do 35 let.

Členem FS mohl být pouze ten, kdo byl schopen prokázat původ své „německé árijské rasy“ do třech předchozích generací. V roce 1942 se z těchto Němců, kteří se během své 870leté historie rasově značně zředili, bylo na Slovensku 7500 registrovaných členů karpatsko-německého obranného sboru, Freiwillige Schutzstaffel.

Rozhodnutí o vytvoření nového, bojovnějšího sboru domobrany, Heimatschutz (HS), bylo přijato 25. července 1944 na rozšířeném zasedání vedení Německé strany na Slovensku. Franz Karmasin, vůdce „německé národní skupiny“ uvnitř této strany, pověřil F. Kluga v hodnosti Untersturmführera (poručíka), aby takový sbor sestavil. Vypuknutí Slovenského národního povstání však v zemi vytvořilo zcela novou situaci. Následné boje probíhající v osadách Hauerlandia (okres Kremnica-Poruba), obývaných karpatskými Němci, výrazně zasáhly do vojenského i civilního života těchto oblastí a způsobily jim značné hospodářské a finanční ztráty. Partyzáni 30. srpna 1944 u města Zlaté Moravce například zastavili postup sboru domobrany z Bratislavy a okolí („Pressburgers“), který spěchal na pomoc do Hauerlandia. Při bojovém střetu přišel pak o život také vrchní velitel bratislavského Heimatschulzu F. Klug.

Po tomto neúspěchu považoval vůdce německého obranného týmu Franz Karmasin za nejlepší řešení vrátit se do Bratislavy a zajistit pro tyto obranné síly lepší technickou podporu a výcvik, protože již byly nuceny aktivně bojovat. Možnost realizovat tento záměr mohl uskutečnit ale až později, a to v době, kdy plukovník SS Gottlieb Berger, velitel armády jmenovaný za účelem potlačení Slovenského národního povstání, přijel na Slovensko. Nová a efektivnější obranná síla byla vytvořena pod novým jménem Heimatschulz (HS). Jeho zřízení odsouhlasilo i německé říšské velvyslanectví v Bratislavě a prezident Slovenského státu Jozef Tiso.

Dne 2. září 1944 generálplukovník SS G. Berger pak vyhlásil vznik německého karpatského sboru domobrany, Heimatschulz (HS), jako vojenský rozkaz. Ve znění tohoto rozkazu byli všichni karpatští němečtí vojáci ve věku 16 až 59 let do tohoto sboru domobrany zařazeni. Následující den, 3. září 1944, generálplukovník G. Berger jmenoval Franze Karmasina velitelem Heimatschulzu a také upřesnil povinnosti jeho členů. Podle nich nikdo nemohl být osvobozen od nástupu do sboru domobrany, takže povinnost v něm sloužit se týkala všech německých obyvatel Karpat žijících na Slovensku.

Příslušníci Heimatschulzu byli navíc povinni pomáhat při práci vojenské policii fašistického Slovenského státu. V důsledku tohoto vydaného rozkazu byly nové sbory domobrany zřizovány v osadách v Karpatech obývaných Němci již od září 1944. První pluk dokončil svůj výcvik a byl připraven k nasazení 8. října 1944. Čelil 1. českému a slovenskému partyzánskému sboru jako obránce jednoty a nezávislosti již ale pomalu a nezadržitelně se rozpadajícího fašistického Slovenského státu.

Většina - více než dvě třetiny - německých sborů domobrany v Karpatech nebyla nikdy vybavena výzbrojí tak, aby sbory mohly být úspěšně nasazeny při vojenských střetech ve vážnějších bitvách. Na krátkou dobu - od října 1944 do ledna 1945 - byly zapojeny do odvety proti partyzánům. Pouze jedna sekce byla vhodná k nasazení proti sovětské Rudé armádě. (O který útvar ze tří okresů se jednalo, z dokumentů nevyplývalo.)

Členové HS měli jen málo bojových zkušeností, a tak mnoho z nich padlo při střetech se sovětskými vojsky. Jejich členové se potom z pochopitelných důvodů neodvážili koncem války vrátit zpět do své vlasti, na Slovensko. Většina přeživších emigrovala z Německa do USA nebo na jiné kontinenty (Jižní Amerika, Austrálie), aby našla novou domovinu, bezpečné útočiště.

Místo nich však **karpatští Němci a Maďaři, kteří zůstali doma, trpěli důsledky Benešovy kruté odvety a stali se obětí procesu obnovy československého národního státu**. Dnes lze z různých zdrojů vyčíst rozdílné údaje o počtu padlých karpatských německých obyvatel. Jiné počty uvádějí slovenští a čeští historikové, jiné počty uvádějí maďarští badatelé z Horních zemí a z dnešního Maďarska a s jinými údaji pracují čeští, slovenští a němečtí pamětníci v zahraničí.

Historikové žijící na Slovensku odhadují počet vojenských a civilních obětí na straně karpatských Němců mezi 800 až 1600 osobami. Historikové zdejšího (slovenského a maďarského) původu, avšak žijící v zahraničí, hovoří o přibližně dvacetkrát větším počtu nejen vojáků padlých v bojích, ale také německých civilních obětí popravených během deportací. Odhadují počet padlých a popravených karpatských Němců během partyzánských bojů a válek na více než **20 000**.

Po Edvardu Benešovi byl i Klement Gottwald tak prozíravý, že prohlašoval **údaje ze sčítání lidu z roku 1950 za válečná tajemství**, a nikdo se proto neodvážil zveřejnit konečná čísla, a to až do roku 1989. To proto, aby historická statistika nemohla získat přesná data o před a poválečném vylidňování této oblasti, včetně **důsledků výše uvedené etnické genocidy**.

Tyto údaje a úvahy publikoval v maďarštině Andrej (Endre) Tóth, historik maďarského původu z Prahy, až v roce 2018. Byly publikovány v jeho článku jako příloha a tak se dostaly až k nám. Z těchto čísel, ve srovnání s výsledky sčítání lidu v roce 1930, dostaneme přesnější obraz o úbytku počtu karpatských Němců během války, včetně samostatných údajů o jejich popravách a deportacích. **V době sčítání lidu v roce 1930 žilo v Československu 691 923 Maďarů a 3 123 568 Němců, z nichž 155 000 mělo bydliště na Slovensku.** (O ztrátách, které utrpěli Maďaři v Horní zemi, budu mluvit samostatně, nyní hovořím pouze o ztrátách Sasů neboli karpatských Němců na Slovensku).

Data sčítání lidu z roku 1930 na Slovensku hovoří o již zmíněných 155 000 karpatských Němců. Poválečná deportace Sasů ze Slovenska začala 3. dubna 1945 ve Spiši. Podle zprávy ze dne 15. července 1945 generálního velení Slovenského národního bezpečnostního úřadu (HV NB) **bylo na Slovensku v té době 25 koncentračních a 20 pracovních táborů**. Do konce roku se jejich počet postupně **zvýšil na 107**. Poslední sčítání karpatských Němců kvůli zajištění jejich deportace probíhalo nepřetržitě ihned po válce a bylo dokončeno 20. února 1946, kdy jejich počet **činil pouhých 62 643**, včetně německých mužů a žen ve smíšených manželstvích. Malé děti byly ze sčítání vyřazeny a v případě osob starších 14 let pak bylo jedno dítě přidáno buď k národnosti matky, nebo otce. (Při sčítání lidu na Slovensku v roce 2011 se k německé národnosti přihlásilo pouze 4690 lidí, 2526 mužů a 2164 žen, což je **pokles o 74,46 %!**)

V září 1945 zaslal Národní výbor v Petržalce bratislavskému předsednictví Slovenské národní rady memorandum v tomto znění: ***„Německý tábor v Petržalce je hygienicky nedostatečný, což vede k rozšíření masové infekce. Z důvodu nedostatku lékařské péče a dezinfekčních prostředků se epidemie rychle šíří nejen v táboře, ale i v celé okolní vesnici. V posledních dnech si epidemie v táboře vyžádala 92 obětí, což může být zapříčiněno infekčním tyfem. Vzhledem k tomu, že se situace každým dnem zhoršuje a vedoucí tábora hlásí další velký počet onemocnění, žádámeo okamžitou likvidaci koncentračního tábora, který je ohniskem této infekce.“***

V té době bylo v táboře v **Petržalce drženo 1637 lidí**, jejich počet ale každým dnem narůstal. Podle svědectví Branislava Bukovana, přiděleného lékaře v procesu Bakušana, bylo **v červenci 1945 již 2900 lidí zadržováno v táboře u silnici Kopčianské v Petržalce**. Tábor byl provozován bez jakýchkoliv řádných předpisů. Teprve 21. března 1946 vydalo ředitelství Úřadu národní bezpečnosti směrnici ustavující deportace karpatských Němců ze Slovenska. První bratislavský transport vyjížděl 30. dubna 1946 z Malého nádraží. Do 31. října 1946 **bylo deportováno 32 450 osob do východního a západního Německa. V těchto slovenských táborech byly všechny osoby již před deportací označeny podle cíle své cesty.**

Podle vzoru označování židů museli vězni nosit **rukávovou pásku s písmeny D v červené (NDR) a bílé barvě (západní Německo**), podle toho, do které části země měli být deportováni. **Do západního Německa bylo vyvezeno i mnoho polomrtvých Němců již nakažených tyfem. Personál prvního distribučního centra v Německu na železničním nádraží v Lipsku musel v tomto období od 22. května 1945 do 31. října 1947 (celkem 890 dní) urychleně pohřbít 400 000 mrtvých deportovaných z Československa a nádraží pravidelně dezinfikovat, aby se tyfus a další epidemie ve východním Německu dále nešířily.**

Hlavní distribuční centrum pro **více než 3 miliony vysídlených Němců z Československa se nacházelo ve východním Německu v Lipsku.** Údaje o čtyřech stech tisících mrtvých pocházejí od tamějšího vedoucího úřadu. V praxi to znamená, že **během 890 dnů řízeného vysídlování zemřelo v průměru 450 lidí denně z důvodu epidemií a nedostatečné lékařské péče**. Ve srovnání s dnešním počtem obětí koronaviru je třeba říci, že za tehdejších hygienických podmínek bylo veliké štěstí, že počet úmrtí byl „jen tak malý“.

Ztráta těchto nevinných lidí ukazuje i na tomto případě **na nelidský a krutý přístup československých úřadů, přesněji na prezidenta Beneše a členy jeho vlády**, na české a slovenské osoby zapojené do těchto činností, na lékaře aktivně zapojené do procesů deportace, na vojáky československé armády. Ani násilí spáchané Němci na území Slovenska jako **vypálení vesnic (Tokajík/Felsőtokaj 19.-20. listopadu 1944; Kľak a Ostrý Grúň/Madarasalja a Élesmart) 21. ledna 1945; Skýcov/Kicő 15. března 1945; Kališťa/Kalistya 18. března 1945**) a další podobné odvetné činy nelze omluvit, přestože je předcházely vážné, krvavé partyzánské útoky na německé osady v celých Karpatech.

Myslím si, že dosud uvedené případy jsou dobrým příkladem toho, proč existuje tak velký rozdíl ohledně počtu civilních a vojenských obětí německé a maďarské národnosti během a po druhé světové válce v počtech uvedených českými a slovenskými historiky oproti počtům uvedených německými nebo jinými historiky. Není zapotřebí mnoho matematického talentu k tomu, abychom zjistili, **proč do roku 1950 ze 155 000 karpatských Němců zůstalo pouze 6259 vybraných slovenských (saských) Němců.** Pokud budeme souhlasit s tím, že do dnešního Německa bylo vysídleno **„jen“ 32 450 lidí, tak počet popravených a zabitých v tehdejších bojích představuje 116 291 osob!**

Pokud také víme, že **20. února 1946 bylo v koncentračních táborech na Slovensku stále 62 643 lidí, kteří se hlásili k německé národnosti, a v roce 1950 jich bylo pouze 6259, pak z výše uvedeného množství osob (116 291) se počet později pohřešovaných osob blíží 24 tisícům (23 934 osob). To znamená, že tito lidé nepřišli o život v bojích, ale po válce. Až v době míru se stali obětí českého nacionalistického postoje vlády prezidenta Beneše. Tito karpatští Němci zmizeli mezi 3. dubnem 1945 a 31. říjnem 1947 ve 107 koncentračních táborech na Slovensku!**

Toto číslo však nezahrnuje ty, kteří zemřeli při vystěhování kvůli mučení, hladovění, epidemiím (tyfus, TBC, spalničky, křivice atd.) a dalším nemocem během cesty a nedostali se dál než do Lipska, nikoliv do plánovaného cíle své cesty ve východním nebo v západním Německu. A někteří z nich **dorazili do Lipska ve vlacích bohužel již mrtví.**