Откровенный садизм практиковался очень многими расстрельщиками во всех регионах СССР. Один из бериевских подчиненных К. Савицкий в 1953 г. утверждал: «К тем арестованным, которые давали признательные наказания, меры физического воздействия в процессе следствия не применялись. Но при приведении приговоров в исполнение их обязательно избивали по указанию Берия, который говорил : " Прежде чем вести их на тот свет, набейте им морду"». Очевидец расстрелов в Тбилиси эпохи «Большого террора» показал в 1954 г «Жуткие сцены разыгрывались непосредственно на месте расстрелов. Кримян, Хазан, Савицкий, Парамонов, Алсаян, Кобулов… Как цепные псы набрасывались на совершенно беспомощных, связанных верёвками людей, и нещадно избивали их рукоятками пистолетов».

Аналогично вели себя украинские чекисты. Сотрудник Запорожского горотдела НКВД УССР Г. Я. Доров-Пионтошко в 1939г.поведал о таких преступлениях своего начальства: «Одновременно хочу остановиться на той практике, которая была введена Болдиным при выполнении приговоров. Долдин и сотрудник горотдела Гонтаренко перед приведением приговора в исполнение вызывали арестованных и, под видом начала снова их допроса, зверски избивали палками и специальной резиной. Это инсценировалось вопросами: «Признаёшь ли себя виновным?» и били до тех пор, пока заключённый не заявлял, что он виноват, после чего приводили приговор в исполнение. При этом всегда присутствовал вахтёр Мащенко, мне же часто почти силой приходилось уводить осуждённого, а часто после побоев уносить».

Как отмечает украинский историк В. А. Золотарёв, с исключительной жестокостью издевались над смертниками харьковские чекисты. Следователь П. Т. Павлюк специально обратился к начальнику УНКВД по Харьковской области Л. И. Рейхману с просьбой избить осуждённого к ВМН «резидента польской разведки» Желиховского с целью «получения показаний о всей его вражеской деятельности». Получив разрешение, Павлюк бил Желиховского, пока тот не умер.

Василий Лебедев в 1937-1938гг. был начальником особого отдела УНКВД по Житомирской области УССР, пытал арестованных, участвовал в массовых расстрелах, избиениями вымогал у осуждённых к ВМН показания на невинных людей. Известно, что тамошние чекисты одну 67-летнюю женщину забили в гараже лопатой. В 1940г. его исключили из партии за, в том числе, «применение извращённых методов при применении приговоров в исполнение» и осудили на пять лет. Но уже в 1941г. В. Е. Лебедев был освобождён из заключения в связи с отменой приговора военной коллегией Верхсуда СССР.

Не отставала и Сибирь – что в жестокости к жертвам, что в снисходительности к палачам. А. С. Алексеев в 1937-1938 гг. руководил Минусинским оперсектором УНКВД по Красноярскому краю и организовывал массовые операции по исполнению смертных приговоров. О том как Алексеев экономил патроны , свидетельствовали его подчинённые. Так, «Никитин показал, что, выполняя операцию по приведению постановлений над большим количеством репрессированных, Алексеев должным образом проведение это операции не организовал, процесс носил мучительный характер, т. к. многие из репрессированных оставались раненными и, по указанию Алексеева, их добивали ломом». Когда подчинённый осенью 1937г. ему доложил, что один из своры пьяных палачей (А. И. Королёв) пытался взорвать заключённого с помощью электродетонатора, Алексеев заявил: «Не то ещё делали, главное – быстрее расстреливать, да беречь патроны». Один из чекистов показывал: «…Один раз, в октябре 1937 года, пришлось быть в подвале при проведении одной операции и видеть, что расстрел производился сотрудниками, находившимися в нетрезвом состоянии и в обстановке полной дезорганизации».

В 1938г. Алексеев и помощник начальника Хакасского облуправления НКВД И. И. Дзедатайс были признаны виновными в том, что, «являясь руководителями операций по приведению операций по приведению в исполнение приговоров над лицами, которым назначалась высшая мера наказания, проявили халатность и бесконтрольность над подчинёнными,, что привело к систематическому употреблению спиртных напитков сотрудниками во время проведения данных операций и бегству 3-х граждан из подвала, где производились расстрелы, а Дзедатайс И. И., кроме того, совместно с Новоселовым И. К., Королёвым. А. И. и другими работниками оперсектора, лично участвовал в издевательствах над подчинёнными». За «дискредитацию звания сотрудника НКВД» Алексеев и многие другие Особым совещанием при НКВД и СССР 22 октября 1938 г. были осуждены.

В жалобах на необоснованность приговора старый чекист Алексеев еказывал, что им в 1937 г. лично арестовано 2300 «троцкистов», из которых более 1500 расстреляно. Власти вняли этим весомым аргументам. В январе 1941 Алексеев был освобождён из заключения, остался в системе ГУЛАГа и два года спустя добился снятия судимости (в 1944г. он при неясных обстоятельствах погиб в лагере при исполнении должностных обязанностей). Осуждённые вместе с Алексеевым И. И. Дзедатайс, замеченный в издевательствах над заключёнными, и И. К. Новосёлов (этот инструктор ЗАГСа ещё и мародёрствовал), обращаясь с прошениями о помиловании, упирали на то, что ими при расправах двигало чувство классовой независимости.

Возглавлявший один из райотделов НКВД в Ямало-Ненецком округе Омской области С. Р. Шишкин в 1939 г. был отдан под суд за участие в пыточном следствии, присвоение личных вещей расстрелянных, скрытие смертей заключённых от избиений, участие в расстрелах в пьяном виде. Начальник Ямало-Ненецкого оперсектора НКВД А, И, Боджанкевич, приводивший приговоры в исполнение в одном из служебных кабинетов, а также днём в клубе окротдела , получил пять лет, но вскоре был амнистирован.Всего под суд за нарушения законности, пытки и нарушения правил приведения приговоров попали 13 сотрудников Ямало-Ненецкого оперсектора, но почти все они отделались минимальными наказаниями, зачастую не связанными с лишением свободы.

Есть свидетельство очевидца о массовых казнях в г. Канске Красноярского края: «Во дворе Канской тюрьмы расстреляли около 500 человек и тут же во дворе закопали… Когда убитые не вмещались в яму, их рубили шашками на куски, чтобы было плотнее…».

Среди работников барнаульской тюрьмы в 1940г. ходили рассказы о том, как в 1937-1938гг., по приказу начальника УНКВД по Алтайскому краю С.П.Попова, уничтожали приговоренных к расстрелу крестьян: политрук тюрьмы Ю.Г. Логвинов рассказывал знакомому, что их пытали, а потом «убивали ломом и сваливали в большую яму, которую я, будучи на работе в тюрьме, осматривал». В мае 1940г. военная коллегия Верхсуда СССР в Москве осудила 11 работников Вологодского УНКВД во главе с начальником управления С.Г. Жупахиным. Трое из них – Власов, Воробьев и Емин – обвинялись в применении «извращенных способов приведения приговоров в исполнение». Семерых чекистов постановили расстрелять. О том, что это были за «способы», можно судить по материалам комиссии Политбюро ЦК КПСС, полностью опубликованным только в 2003 г. : в декабре 37-го работники Белозерского райотдела НКВД Анисимов, Воробьев, Овчинников, Антипин и другие вывезли в поле 55 осужденных и «порубили их топорами». В том же райотделе двух женщин забили до смерти поленьями.

Сам Берия также лично издевался над уже осужденными. Так , в январе 1954 г. бывший начальник 1-го спецотдела НКВД Л.Ф.Баштаков показал о последних часах жизни бывшего кандидата в члены Политбюро ЦК ВКП Р.И. Эйхе: «На моих глазах, по указаниям Берия, Родос и Эсаулов резиновыми палками жестоко избивали Эйхе, который от побоев падал, но его били и в лежачем положении, затем его поднимали, и Берия задавал ему один вопрос: «Признаешься, что ты шпион?». Эйхе отвечал ему: «Нет, не признаю». Тогда снова началось избиение его Родосом и Эсауловым, и эта кошмарная экзекуция над человеком, приговоренным к расстрелу, продолжалась только при мне раз пять. У Эйхе при избиении был выбит и вытек глаз. После избиения, когда Берия убедился, что никакого признания в шпионаже он от Эйхе не может добиться, он приказал увести его на расстрел».

Вопрос 1) Какими методами добивались показаний сотрудники НКВД. 2) Как можно их охарактеризовать в психологическом отношении. 3) Как и почему наказывали сотрудников НКВД.