Een aantal uren strijdt Ernst Lossa met de dood. Laat in de avond op 8 augustus 1944 injecteert een verpleegster de jongen een overdosis van het slaapmiddel Luminal. Volgens opgave van het formulier sterft hij de volgende middag. Ernst Lossa werd slechts 14 jaar. Een opgewekt, onaangepast kind. Hij was een van de ongeveer 2400 patienten in de verpleeginrichtingen Kaufbeuren en Irrsee, die in het vervolg van het Nazi-euthanasieprogramma vermoord werden

Nu nog is in dit gebouw een kliniek. “het lot van deze jongen hield me in de ban” zegt de directeur van de kliniek, Michael von Cranach. Hij kwam in 1980 naar Kaufbeuren. IN het archief vond hij honderden overlijdensakten van gedode patienten, en merkte zo het verhaal van Lossa op. “in zijn papieren is telkens terug te vinden dat hij probeerde andere patienten te helpen” zegt Cranach, “Ondanks zijn jonge leeftijd begreep hij welke misdaden hier begaan werden.

Na de machtsovername van Hitler kwam de focus van de nationaalsocialistische rassenwaan op gehandicapten te liggen. Al in 1933 kwam er een wet tot “verhindering van nakomelingen voor erfelijk zieken” Honderdduizenden gehandicapten werden onder dwang gesteriliseerd. In het botte denken van diende dat het doe van een “raszuiver Arisch volk”

**Menschenfeind Hitler: "Gnadentod gewähren"**

Deze moordgolf ging gepaard met een propagandagolf. Films als “de zonden van de vaders” (uit 1935) voerden gehandicapten op als “nutteloze eters” die de maatschappij veel kostten en geen waarde hadden

Ernst Lossa kwam 1929 in Augsburg als Kind in een woonwagenfamilie op de wereld. Volgens de rassenleer van de nazis werden deze reizende handelare als zigeuners van gemengd bloed vervolgt. Zijn vader kwam in 1939 in Dachau terecht. De drie kinderen kwamen in een kindertehuis.

De film “mist in Augustus” vertelt de geschiedenis van Ernst Lossa. “tot nu toe is er maar een verhalende, oude film over de euthanasie. Sowieso is het onderwerp in de geschiedenis nauwelijks verwerkt. Wij willen hier met de film er aan bijdragen dat dit verandert” zegt producent Ulrich Limmer.

Na het begin van WO II werd de stuatie voor gehandicapten dramatisch slechter. In de herfst van 1939 besloot Hitler in een document dat “ongeneeslijk zieke na kritische beoordeling van hun toestand **de genadedood** verleend mag worden”. Dit is heet enige bekende document, door Hitler zelf ondertekend, waarin hij de moord op een minderheid wettigt. Hij gaf hiermee de opdracht aan zijn lijfarts Brandt en rijksleider Bouhler. In een villa aan de Tiergartenstrasse 4 in Berlijn ontstond he tbestuur van het uitroeiingsprogramma, genoemd naar het adres T4. Van dan af aan beslisten verscheidene psychiaters over het leven en de dood van gehandicapten en zieken in het hele land. Wie volgens de artsen als “onwaardig om de leven” gold, werd ogenblikkelijk uit de psychiatrische inrichting naar zogeheten “dodingsinstellingen” gedeporteerd, zoals naar Hadamar, in Hessen vanaf 1940. Daar werden in gaskamers meerdere duizenden vermoord. “hier zou niemand overnachten of behandeld worden, hier kwamen mensen aan om de zelfde dag vermoord te worden” zegt Erik-Jan Schulte, directeur van het herinneringscentrum in Hadamar

**Menschenfeind Goebbels: "Harte, aber notwendige Arbeit"**

Ook de andere dodingsinstellingen deden die naam recht, in opdracht van leiding van de nazis. Propagandaminister Goebbels schreef begin 1941 in zijn dagboek: “met Bouhler het probleem van de stille liquidatie van geesteszieken besproken. 40000 zijn al weg, 60000 moeten nog weg. Dat is een harde, maar noodzakelijke opgave. En het moet nu gedaan worden. Bouhler is de juiste man hiervoor

Ernst Lossa en zijn zussen maakten het eerste oorlogsjaar in het kindertehuis door. Telkens weer sloegen en bespotten de “opvoedsters” de jongen. In 1940 moest hij het tehuis verlaten. Zijn zus Amalie herinnert zich 70n jaar later nog het hartverscheurende afscheid. “mijn zus en ik werden midden in de nacht gewekt, en moesten, zo zeiden ze, mijn broer vaarwel wensen. Ernst stond aangekleed op de vloer en keek dieptreurig. Zelfs nu nog denk ik aan hoe hij keek. De volgende ochtend was hij verdwenen”

[**Bischof von Galen - die Brandpredigt des "Löwen von Münster"**](https://www.spiegel.de/fotostrecke/ns-euthanasie-die-brandpredigt-von-bischof-von-galen-fotostrecke-141278.html)

In de tussentijd was er ook weerstand. In Augustus 1941 sprak de bisschop van Munster schande van de misdaad van deze euthanasie, en vroeg zich in de preek af hoe we met invaliden en ouderen zouden moeten omgaan als alleen het idee van prestatie over leven en dood besliste. Deze preek werd woord voor woord verspreid.

Enkele weken later stopte Hitler het programma. De kennis die de daders bij het vergassen van hun slachtoffers hadden opgedaan ging echter niet verloren. Veel medewerkers van de dodingsinstellingen hielpen bij de opbouw van de verietigingskampen in het oosten, waar later miljoenen mensen stierven

**Perfider Mord: Verhungert beim Essen**

Na de scheiding van zijn zussen kwam Ernst Lossa in een opvoedingsgesticht bij Dachau. Hier waren er ook problemen. De jongen werd van diefstal verdacht. Een psychiater schreef: “Bij Lossa gaat het ongetwijfeld om een op zich vriendelijke, maar volkomen wilsloze, houdingsloze, bijna gemiddeld begaafde psychopaat”

En zo werd een gezonde jongen snel tot psychisch zieke verklaar, ingedeeld als “onopvoedbaar” en begin naar de “Heil- und Pflegeanstalt Kaufbeuren” gestuurd

"Aktion T4" was toen in deze instelling al beeindigd. In plaats daarvan kwam nu de decentrale Euthanasie: Patienten werden nu in de instellingen zelf vermoord. In Kaufbeuren ontwikkelde directeur Valentin Faltlhauser et zogenaamde E-voedsel: Groenteresten werden zo lang gekookt tot ze geen voedingswaarde meer hadden. De patienten verhongerden praktisch door dit eten, of ze vielen door verzwakking aan infecties ten prooi.

Desondanks overleefde Lossa twee jaar. Toen viel in de zomer van 1944-terwijl de geallieerden al in Normandie geland waren- de beslissing de jongen te vergiftigen. De verpleger van dienst durfde dat niet alleen aan, want Lossa was een sterke jongen. Hij riep de hulp in van een verpleegstern van de vrouwenvleugel. Samen hebben ze Lossa gedood. “asociale psychopaat” stond op het de overlijdensakte

Voor de anderen patienten duurde het lijden nog maanden. Zelfs na de kapitulatie van het derde rijk ging het sterven in veel inrichtingen door, omdat de geallieerde bevrijders niet meteen er waren. Pas eind Juni kwamen VS-troepen in Kaufbeuren aan en beeindigde de misdaden.

**Anstaltsleiter wurde begnadigt**

Een paar weken eerden was hoofdverantwoordelijke Bouhler door de Amerikanen gevangen genomen. Door zelfmoord onttrok hij zich aan het gerecht. Hitler’s Lijfarts Karl Brandt moest zich wel in een proces verantwoorden voor zijn daden . in augustus 1947 werd hij tot de dood door ophanging veroordeeld. Die straf werd tien maanden later uitgevoerd.

De Nazis doodden in totaal rond 200.000 zieken en gehandicapten. Na de oorlog verzwakte echter de wil om dit te onderzoeken. Veel daders werden niet meer aangeklaagd. De directeur van de inrichting in Kaufbeuren, Faltlhauser werd in 1949 tot drie jaar cel veroordeeld, maar de straf werd telkens vanwege zijn ongeschiktheid voor de gevangenis uitgesteld, tot hij in 1954 gratie kreeg.

Na de oorlog intersseerde de maatschappij zich steeds minder voor de moorden op gehandicapten. Het duurde nog decennia voor de omvang van het programma en het lot van mensen als Ernst Lossa bekend werden.

Der Spiegel 26 september 2016