Мой дед, Корнилов Александр Николаевич, родился в 1910 году в Царевококшайском уезде Себеусадской волости Казанской губернии, ныне в Моркинском районе республике Марий Эл. До своего призыва в ряды РККА проживал в д.Краснояр (Йошкарэнер) с женой Софией (Зоей) Андреевной 1910 г.р. (моя бабушка по отцу) и двумя малолетними детьми - Вениамином и Сергеем (мой отец). Вениамину было на тот момент года 3-4, а мой отец родился в марте 41-го, так что ему едва 6 месяцев исполнилось. Дедушка был председателем местного колхоза, человеком грамотным и разносторонне развитым, очень любознательным.

Корнилов А.Н. был призван Сотнурским РВК Марийской АССР и направлен в Молотовскую обл., где зачислен в 717 стрелковый полк в составе формировавшейся 170-ой стрелковой дивизии. Может быть в дальнейшем, мои последователи из числа потомков, найдут документально подтвержденную информацию о том, когда и как проходила мобилизация того района, где проживал мой дед, какими дорогами шли новобранцы к местам формирований своих дивизий. Это было скорее всего в конце августа - начале осени 1941 года… Настал день, когда и мой дед покинул свой дом уходя на войну, с которой ему, как и многим миллионам его соотечественников не суждено было вернуться. 65 человек ушло на фронт из родной деревни деда и только 34 вернулось с войны.

 Наша страна к тому времени уже несколько месяцев вела тяжелые кровопролитные оборонительные бои, теряя город за городом на своих западных территориях. Тревожные новости с фронтов доходили и до небольших деревень нашего края. Практически замкнулось кольцо вокруг Ленинграда, полыхали Украина, Беларусь и Крым. Тяжелые бои шли за Киев, Одессу, Смоленск, враг рвался к Москве, пали Новгород и Псков… Уже было понятно, что доблестная регулярная Красная Армия, даже показывая чудеса храбрости и отваги, не в состоянии одна сдержать натиск врага и ей нужна помощь. Помощь своего народа, помощь мирных и трудолюбивых людей, не военных, а обычных, таких как мы с тобой. Мой дед не был военным, он был колхозником, работал на земле. Но он стал военным, чтобы защитить свою жену, своих детей, свой край и свою Родину от фашизма. В свои 30 лет он уже был председателем местного колхоза, умел писать и читать. Родная деревня моего дедушки в свое время дала нашему краю и стране много неординарных людей. Среди его односельчан появились в дальнейшем ученые, учителя, общественные и государственные деятели, строители, люди любознательные, разносторонне развитые и творческие. Таким был и мой дедушка. Я, конечно, не знаю наверняка, у меня нет рассказов очевидцев, но думаю, что председатель колхоза должен быть человеком незаурядным. Какие мысли были у него в голове, какие чувства? Позади остается дорогой сердцу и душе родной край, семья, дом, а впереди страшная неизвестность. Кому хочется умирать в рассвете лет? Но Родина-мать позвала, и сыновья встали на Ее защиту.

**БОЕВОЙ ПУТЬ**

Шла осень 1941-ого… В это время в глубоком тылу формировались новые дивизии и воинские подразделения. Мой дед был направлен в город Кунгур Молотовского обл., ныне Пермский край, где был зачислен в 717 стрелковый полк в составе 170 стрелковой дивизии.  Первоначально она была сформирована как 431 стрелковая дивизия в ноябре-декабре 1941 года в Молотовской области, но 07.01.1942 была переименована в 170-ю стрелковую дивизию. Ранее 170-ая стрелковая дивизия первого формирования уже принимала участие в боевых действиях на Западном фронте в Псковской области в районе Себеж – Великие Луки, но понеся значительные потери была выведена на переформирование. После нового формирования части дивизии, в составе которых был и 717 стрелковый полк, по железной дороге с 15 января 1942 года по 22 февраля совершили марш и сосредоточились в районе г. Вологда, где вошли в подчинение 58 резервной армии. Первоначально в задачу армии входили работы по оборудованию оборонительного рубежа от Онежского озера до озера Белое. С 23.02.42г. по 27.03.42г. личный состав дивизии, находясь в резерве армии, занимался совершенствованием боевой и политической подготовки, готовился к действиям в условиях лесисто-болотистой местности. Зима 1941-1942 годов выдалась суровая и многоснежная, стояли 30 градусные морозы. Нехватка обмундирования, вооружения и продовольствия только добавляло трудностей, и уже было ясно в каких тяжелых условиях придется воевать, но подготовка личного состава к боевым действиям не прекращалась ни на один день. Страна спешно перестраивала свою экономику для нужд фронта, в тыл шла эвакуация предприятий и материальных ресурсов, людей. К этому времени враг был остановлен под Москвой и на этой волне успеха были предприняты попытки контрнаступления наших войск на всех фронтах от севера до юга. Но резерва для масштабных действий было явно недостаточно и обороноспособность врага была недооценена. Под Ржевом Калининский фронт вел упорные наступательные бои, потери были огромны, но существенного успеха достигнуто не было.  На участке Северо-Западного фронта в районе г. Демянска, где в последствии пришлось воевать моему деду, нашими войсками была взята в окружении 90-тысячная группировка немецкой 16 армии. Однако точных данных на тот момент о численности попавших в окружение немецких дивизий не было. Исходя из ошибочных заниженных предположений о численности окруженных войск, командование Северо-Западного фронта решило попытаться ликвидировать Демянский котел путем разгрома аэродромов снабжения, штаба немцев и линий коммуникаций силами десантных бригад, а также одновременных ударов по отдельным участкам периметра котла. Но данная операция оказалась недостаточно подготовленной и продуманной, в отличии от немцев, которые хорошо организовали и продумали свою оборону. В итоге в ходе боев в тылу немцев погибло почти 9000 наших молодых десантников в возрасте от 18 до 20 лет, большинство из которых уроженцы Кировской области, практически наши земляки. Вечная память их бессмертному подвигу!  Немцы же не только сумели удержать свои позиции, но и пробили коридор к своим окруженным войскам от д. Рамушево. Образовался Демянский выступ, который Гитлер образно назвал "пистолетом, направленным в сердце России". Не дать этому "пистолету" сделать свой смертельный выстрел в числе других наших солдат был призван и мой дед.

Тем временем 28.03.42г. на основании директивы Военного Совета 58 резервной армии за № 0083 от 24.03.42г. 170 стрелковая дивизия вошла в подчинение Волховского фронта и к 04.04.42г. сосредоточилась в р-не Краснодубье, где находилась до конца апреля 1942г. Находясь в составе фронта, дивизия боевых действий не вела, лишь артиллерийский полк задействовали при обстреле позиций немцев. В этот период была подготовлена еще одна операция по повторному окружению и ликвидации Демянского котла, для чего требовались дополнительные силы и резервы, поэтому 24.04.42г. 170-ая стрелковая дивизия снова совершает марш и 29.04.42г. прибывает в район Чирки, где входит в подчинение 34 армии Северо-Западного фронта. Так мой дед попал на Северо-Западный фронт.

 По своему значению Северо-Западный фронт был второстепенным в общем ходе Великой Отечественной войны, но второстепенный не значит неважный. Бои, которые здесь гремели, были не менее ожесточенными, чем на стратегически главных направлениях центральном и юго-западном. В целом Северо-Западный фронт сдерживал общее наступление группы армий «Север», прикрывая с севера важное центральное направление, где вели бои Калининский и Западный фронт и оттягивая на себя значительную часть немецкой группировки, лишая возможности немцев перебросить дополнительные войска в район Ленинграда. Лесисто-болотистая местность не позволяла сформировать сплошную линию фронта. Весенняя распутица затрудняла наступление и снабжение, делала невозможным на некоторых участках передвижение танков и крупнокалиберной артиллерии, их быстрых маневров. Окопы и траншеи стремительно наполнялись водой, тяжелейшие условия, в которых приходилось воевать солдатам трудно себе даже представить.

 Общий замысел командования на участке фронта 34 армии был следующий: не позднее 1 мая с прибытием в район Любница, Семеновщина, станция Дворец 170-й стрелковой дивизии, 144, 145, 146 и 147-й стрелковых бригад 34-й армии нанести этими силами и 171-й стрелковой дивизией удар в общем направлении Лужно – Демянск, с задачей овладеть Демянском и двинуться дальше на юг, для соединения с группой войск генерала Ксенофонтова. Эта группа, усиленная прибывающей с Калининского фронта 250-й стрелковой дивизией, должна была нанести встречный удар из района Молвотиц в направлении на Демянск.

После сосредоточения в районе деревень Чирки, Котяты, Долгие горы, Звезда, части 170-ой дивизии готовились к предстоящему наступлению. Поддержать наступление дивизии предполагалось силами 33 танковой бригады, на вооружении которой находились танки КВ, Т-34 и Т-60. Эта танковая бригада в свое время участвовала в знаменитом параде 7 ноября 1941 года в Москве. 3 мая 717 стрелковый полк моего деда принимал участие в занятиях с 33 тбр по отработке взаимодействия при совместном наступлении, посадке и высадке с танков. 4 мая от командующего 34 армии еще не обстрелянная 170 стрелковая дивизия получает первую боевую задачу: прорвать оборону противника на фронте (иск.) Сараи, изгиб дороги 1 км сев.-зап. Крутики, где овладеть дорогой Хилково – Мирохны. В течении 4-5 мая 170 стрелковая дивизия и 33 танковая бригада выдвинулись к линии фронта на участок предстоящего наступления. Весна выдалась поздняя, то и дело шли дожди, осложняя и без того непростую обстановку на дорогах. Для прохождения танков, автомашин и артиллерии строили мосты и гати, но техника все равно вязла и застревала, что очень тормозило выход частей в назначенные для атаки места. Да и самого транспорта было недостаточно для подвозки боеприпасов и продовольствия, кроме того артиллерия испытывала нехватку раций и средств связи.

В ночь с 5 на 6 мая 170 сд заняла полосу фронта в 300-400м от линии обороны противника между озерами Корпейское и Лужа к северо-западу от Б. Замошья, на ширине примерно 3 км. На правом фланге 170-ой сд линию фронта заняла 171 сд, а на левом – 147 сбр. Этими силами, сконцентрированными на довольно узком участке фронта (общая протяженность не более 10 км) и решено было начать наступление.

 07.05.42г. после полуторачасовой артподготовки в 9 часов утра дивизии перешли в наступление. Чуть раньше, в 8.40 717 стрелковый полк, где сражался мой дед в составе 1 эшелона с 33 тбр атаковали противника в направлении Крутики, Хилково. Из-за труднопроходимой местности атаку развить не удалось, так как танки застревали, подойдя к переднему краю обороны противника (в районе сев.-вост. Крутики), а артиллерия не дала точного и интенсивного огня (расход боеприпасов из-за нехватки был лимитирован) для поддержания атакующих. Противник же обрушил на наступающие части шквальный огонь из пулеметов, минометов и артиллерии, а ближе к обеду позиции полков дивизии начала бомбить и немецкая авиация. Застрявшие танки оказались хорошими мишенями, в итоге бригада 6 из них потеряла. Стрелковые полки дивизии наткнулись на заграждения из колючей проволоки и минные поля. Наступление остановилось, солдаты залегли перед ураганным огнем противника, неся большие потери. В результате первых атакующих действий удалось уничтожить несколько дзотов и пулеметных точек врага, но немцы имели на этом участке глубоко эшелонированную оборону, с заранее пристрелянными подходами к своим позициям. Грамотно были оборудованы и огневые точки, которые наносили сильный удар по флангам наших наступающих батальонов. У необстрелянных солдат дивизии еще не было опыта наступления и преодоления укрепрайонов, а командиры только учились тактике атаки и взаимодействия между различными частями дивизии, в первую очередь минометных расчетов и артдивизионов. 8 мая 717 сп, продолжил наступление с 243 танковой бригадой в составе 2 КВ, 6 Т-34 и 6 Т-60. Они прорвали колючую проволоку и в ходе боя уничтожили 2 дзота, 5 противотанковых орудий, 8 пулеметных точек. К 18.00 достигли юго-восточной окраины Хилково, но понеся значительные потери от авиации и артогня противника отошли и закрепились на восточной опушке леса в 200-300 м от Хилково. Немцы попытались контратаковать наши позиции, но атака была успешно отбита. Боеприпасы заканчивались, а их приходилось доставлялись на передовую с большим трудом силами самих бойцов. Дороги в тылу дивизии были непроходимы для транспорта, а лошади просто падали от усталости! Застрявшие танки не могли поддержать наступающих и вели стрельбу как огневые точки. На других участках фронта наступление так же захлебнулось. Все это вынудило командование фронта 9 мая временно остановить наступление. Был сделан вывод о неготовности частей армии к атакующим действиям и недостаточной разведки обороны противника. Все последующие дни, вплоть до 20 мая, активных боевых действий на этом участке фронта не было. Танкисты 33 тбр занимались эвакуацией своей подбитой техники и последующим ремонтом, в дальнейшем эта бригада будет выведена в резерв армии из-за больших потерь в танках. Наши дивизии вели разведку и создавали блокировочные группы для борьбы с огневыми точками и дзотами немцев. Из числа стрелков 717 сп так же были созданы блокировочные группы совместно с танками 33 тб (2 Т-34 и 3 Т-60), которые попробовали свои силы 10 мая, но результат их действий был нейтрализован сильным артогнем и налетом авиации. Рассеянные группы отошли к основным силам дивизии. Немцы спешно подтягивали резервы и ежедневно обстреливали наши позиции минометами и артиллерией, авиация наносила бомбовые удары, 9-10 мая немцы применили фосфорные мины и дымовые завесы, по-видимому, чтобы скрыть перегруппировку и распределение подходящих к ним резервов. Наша авиация так же наносила бомбовые удары по немецким позициям, особенно интенсивно 17 мая, накануне предстоящего повторного наступления. В боевых порядках 170-ой дивизии прошла перегруппировка, 717 сп был выведен во второй эшелон и заменен на 391 сп. Дивизия сосредоточилась на новом участке для прорыва обороны противника в районе Злодари, правее предыдущего. 20 мая после двухчасовой артподготовки в 6.00 наши дивизии вновь перешли в наступление. Немцы открыли сильный арт-миномётный огонь по наступающим батальонам. Особенно интенсивным обстрелам подверглись боевые порядки и тыловые коммуникации 170-ой сд, которая наступала в центре наших атакующих частей. Дивизия направила основной удар на дорогу Кирилловщина – Хилково, в район с отметками 176,4 и 175,2, но из-за интенсивного огня немцев прорвать оборону не смогла. В течении последующих 21 и 22 мая дивизия вела упорные бои с противником в районе высот «Перчатка», «Плешивая» и «Лысая», имея лишь незначительное продвижение. Трижды отбивались контратаки немцев, враг упорно сопротивлялся. 23 мая полки дивизии продолжали попытки наступления, но сильный огонь из ОТ и дзотов препятствовал движению наступающих, дивизия понесла большие потери убитыми и раненными. Только за период с 20 по 22 мая потери дивизии убитыми – 80, ранеными – 635 бойцов. 25 мая бои стихают, продвинувшись всего на 300-400 м наши батальоны закрепляются на своих рубежах и укрепляют оборону. В течении последующих дней, происходит пополнение боекомплекта и укрепление позиций, подготовка к новому наступлению. 6 июня наши дивизии вновь предприняли атакующие действия, которые в очередной раз не достигли поставленных целей. Вплоть до 15 июня 170-ая дивизия вела упорные бои с противником, уничтожая его живую силу и технику, продолжала попытки прорыва обороны немцев, однако неудачи и потери дивизии вынудило командование 34 армии вывести ее в резерв фронта. 15.06.42г. дивизия сдала занимаемые рубежи 171 сд, которая вела боевые действия на правом фланге 170-ой сд. 171 сд так же не добилась больших успехов в наступлении, мы еще только учились воевать и бить фашистов. И кто бы мог тогда сказать, что спустя почти три года эта дивизия вместе со знаменитой 150-ой стрелковой дивизией будет в начале мая 1945 года успешно штурмовать Берлин и рейхстаг, а командующий 34 армией Берзарин станет первым комендантом Берлина!

 Это был первый боевой опыт моего деда. В целом 34 армия свою задачу выполнить не смогла, оборона немцев была хорошо организована и укреплена, нашим же войскам не хватало опыта наступления и ведения боевых действий по прорыву обороны противника. С 15 июня по конец июня личный состав дивизии, находясь в резерве фронта, работал на укрепление обороны в районе: Семеновщина, Любницы, Лутовенко, Яжелбицы и одновременно занимался боевой подготовкой. Но уже с первых чисел июля 170 сд, выполняя директиву командования фронта, готовилась к маршу на новый рубеж предстоящего наступления СЗФ. В ночь со 2 на 3 июля, соблюдая светомаскировку, дивизия начала передислокацию.

 В это время на другом участке Северо-Западного фронта вела упорные бои за ликвидацию «рамушевского» коридора 11 армия. Оборону здесь наряду с солдатами вермахта держала дивизия СС: «Тотенкопф» («Мертвая голова»), а с июля месяца к ним присоединились фашисты добровольческой датской дивизии «Данмарк». Бои в этом районе не утихали ни весной, ни летом, ни осенью 1942 г. Наши части пытались захватить деревню Васильевщину и перерезать дорогу Васильевщина – Бяково, основной путь снабжения демянской группировки немцев по Рамушевскому коридору. Противник этому противодействовал и старался отбросить наши войска к северу от дороги. Наиболее жестокие бои с громадными потерями с обеих сторон развернулись между деревнями Васильевщина и Большие Дубовицы. Оборона противника в инженерном отношении была значительно укреплена, имела мощную огневую систему.

Со 2.09 по 09.07.42г. 170 СД совершает 150 км марш и сосредотачивается в районе Пола-Борки, где переходит в подчинение 11 армии Северо-Западного фронта. На этом участке фронта полкам 170-ой стрелковой дивизии наряду с другими дивизиями вновь придется сражаться в самом центре наступающих на «Рамушевский коридор» частей 11 армии. Бои же, местами доходя до рукопашных, по своему ожесточению превзойдут первое майское наступление дивизии.

 За время наступательных боев в мае-июне 1942 года в составе 34 армии, 170 сд потеряла до четверти бойцов своих стрелковых полков. К 9 июля из состава дивизии 391 сп насчитывал 1656 чел., 422 сп – 1377 чел., а 717 сп – 1374 человека. Стрелки полков были вооружены в основном винтовками (5590 шт.), ппд и ппш имелось всего 509. На вооружении артдивизионов 170 сд оставалось 122 мм - 8 пушек, 76 мм - 27 орудий и 45 мм – 18 орудий. Боеприпасов к орудиям по-прежнему не хватало всему фронту.

 Все последующие дни на этом участке СЗФ происходило сосредоточение прибывающих дивизий для предстоящего наступления. И хотя движение осуществлялось только в ночное время, оно не осталось незамеченным для воздушной разведки противника. Из журнала боевых действий (ЖБД) 11 армии с 11 по 13 июля 1942 года: «Нужно отметить, что авиация противника усилила свою разведку в глубокий тыл армии. Разведывательные самолеты заходили глубоко в тыл и беспрерывно курсировали по дорогам, ведущим к 11 армии.» Погода в целом была хорошая и ясная, а дороги сухие и проходимые. К 14 июля полностью закончилось сосредоточение вновь прибывших частей. В ЖБД 11 армии отмечалось, что все прибывающие дивизии и танковые части были не полного комплекта, так как ранее вели боевые действия на других участках СЗФ и понесли большие потери. 16 июля в 10.00 частям армии были отданы частные боевые приказы о предстоящем наступлении. 170 сд предписывалось (из ЖБД): «в ночь с 16 на 17 июля совместно с 471 танковым батальоном занять исходное положение западнее Больших Дубовиц и 17 июля перейти в наступление с задачей к исходу дня овладеть отметкой 33,2 Бяково. Для этого стремительным ударом пехоты и артиллерии уничтожить противника в лесу, западнее отм. 30,9 и выйти на южную опушку этого леса, здесь соединиться с танками, наступающими из Б. Дубовицы по северному берегу безымянного ручья и совместными наступательными действиями овладеть отм. 33,2 и рощами 1 км южнее этой отметки. На этом рубеже выставить заслон силою не менее полка в сторону Учны, Точково, а главными силами продолжить наступление вдоль дороги на Бяково и во взаимодействии с 55 сд к исходу дня овладеть Бяково.» Правее 170 сд наступала 55 сд, а левее – 126 сбр.

 17 июля 1942 года в 14.00 после залпов РС «Катюша» и арт-минометного налета пехота перешла в наступление. Полки 170-ой дивизии вели бой с противником в лесном массиве и к исходу дня вышли на рубеж: правый фланг 717 сп – 1,2 км севернее отм. 32,7, а левый фланг, прижимаясь к правому флангу 126 сбр, 500-600м сев.-вост. отм. 33,2. Наступление по центру дивизии (391 сп) шло крайне медленно из-за сильного огневого сопротивления со стороны дзотов немцев. В результате наступления между правым флангом дивизии и центром остались многочисленные неподавленные огневые точки противника. На левой стороне 717 сп успешно вела наступление первая пулеметная рота лейтенанта Костко, которая совместно с 126 сбр к 19.00 захватили д. Васильевщину – важный стратегический пункт немцев. Захват Васильевщины ставил под угрозу весь Демянский выступ группировки вермахта. Продолжая наступление в юго-западном направлении части дивизии к 22.00 17 июля 1 и 2 сб 717 сп пересекли дорогу Васильевщина – Бяково в 200м восточнее отм. 33,2, но встретив сильное сопротивление немцев остановились. В это время на левом фланге дивизии, непрерывно отражая контратаки немцев с участием танков, героически обороняли Васильевщину 126 сбр и 22 гв сд. Ночью наши части закреплялись на достигнутых рубежах и готовились к продолжению наступления, попутно отбивали контратаки противника. 18 июля 170 сд совместно с 471 тб продолжала вести бои за овладением отм. 33,2 и лесом 1 км юго-западнее отм. 30,9. Немцы несли большие потери, но оказывали ожесточенное сопротивление, спешно подтягивали резервы. В течении 19 июля 170 сд одним полком продолжала удерживать контроль над дорогой Васильевщина – Бяково (717 сп закрепился в 30-40м севернее дороги), а другими силами пыталась очистить лес в 1,5 км юго-западнее Б. Дубовиц, но без особых успехов. Наши части понесли большие потери, наступление потеряло темп и огневую мощь. 20 июля 170-ая дивизия не вела активных наступательных действий, шли бои лишь с отдельными отрядами противника, который пытался просочиться сквозь наши боевые порядки. Около 18.00 немцы, подтянув резервы, при поддержке танков предприняли яростную контратаку на наши позиции в районе Васильевщины. На западе от д. Васильевщины немцам удалось оттеснить части 170 сд и 22 гв сд в северном направлении, в результате контроль над дорогой Васильещина – Бяково был потерян. Противник вышел к «Круглому болоту» и взял в окружение бойцов из 717 сп и 126 сбр в д. Васильевщина. Наши части силами 22 гв сд весь день 21 июля безуспешно пытались прорваться к окруженным бойцам. 22 июля 170 сд удерживала следующие рубежи: 717 сп – 500м севернее дороги Васильещина – Бяково правый фланг 500 - 800м севернее отм. 33,2. 422 сп и 391 сп отдельными отрядами ведут бой в лесах юго-западнее Б. Дубовиц и южнее на дороге Б. Дубовицы – Васильевщина 500 - 600м от Б. Дубовиц. Остатки бойцов 717 сп и 126 сбр после трех дней яростных контратак немцев, израсходовав боеприпасы и продовольствие, оставили Васильевщину и группами вышли в расположение наших частей в район Б. Дубовиц. В 13.00 23 июля части 55 сд, 170 сд, 22 гв сд перешли в наступление с целью очистить лес юго-западнее Б. Дубовиц, но, встретив упорное сопротивление немцев, большое количество минных полей и пристрелянных пулеметами и минометами завалов, успеха не добились. Рано утром в 3.30 24 июля немцы при поддержке танков и мощного арт-минометного огня перешли в контрнаступление из района 33,2 и западнее окраины Васильевщины на позиции 170 сд и 22 гв сд. Наши части отчаянно сопротивлялись, нанося немцам большие потери, но под натиском врага вынуждены были отступить за ручей южнее Б. Дубовиц. В течении 25 июля наши части закреплялись на новом рубеже, готовились к контратаке. В ночь с 25 на 26 июля стрелковые полки 170 сд сдали свои боевые порядки 28 гв сд и на время были выведены во второй эшелон, для приведения в себя порядок после ожесточенных боев. 27 июля в 16.40 11 армия своим центром предприняла контратаку на позиции немцев с целью отвоевать потерянные ранее рубежи и продолжить наступление, но без особых успехов. В течении первых чисел августа на этом участке СЗФ происходила перегруппировка сил, 170 сд оставалась во втором эшелоне. 10 августа в 7.00 началось новое наступление частей 11 армии за ликвидацию «Рамушевского коридора». Развернулись упорнейшие кровопролитные бои, доходившие до рукопашных. Немцы отчаянно сопротивлялись, защищая каждую пядь обороняемых позиций, бросались в контратаки. 12 августа наступление было продолжено, в бой вступила ранее прибывшая 384 сд, ей досталось самое горячее направление – на Васильевщину. 170 сд так же возобновила бои во взаимодействии с 28 гв сд в районе: правым флангом севернее отм. 32,7, а левым флангом 391 сп – в районе «Круглого» болота. В результате боевых действий дивизий успех был незначительный. 13 августа атаки наших частей на немецкие позиции были возобновлены. Вечером того же дня вражеская авиация силами до пяти бомбардировщиков бомбила центр наступающей 11 армии в районе Б. Дубовиц и Рыкалово, но попытки войск прорвать оборону противника не прекращались. 14 августа в 16.30 после подготовительного получасового арт-минометного обстрела наши части центром 11 армии (28 гв сд, 22 гв сд, 384 сд, 55 сд, 170 сд) вновь атаковали узлы сопротивления немцев. Такие атаки продолжались 15 августа, 16 августа и 17 августа, но ввиду сильного огневого сопротивления успехов в продвижении частей не было. 18 августа в 11.00 армия вновь перешла в наступление, 391 сп 170 сд сражался совместно с 28 гв сд в направлении отм. 32,7. Однако к исходу дня позиции армии существенно не изменились. В течении последующих дней штурмовые группы наших дивизий пытались ликвидировать узлы сопротивления немцев, были заняты несколько блиндажей, но каждый участок обороны приходилось «брать штыком и гранатой». Оборону здесь держали фанатичные дивизии СС, которые сопротивлялись до последнего солдата. Немцы своевременно подтягивали подкрепление, в районе Васильевщины шла ротация немецких частей. Наша авиация наиболее активно работала по немецким позициям на этом участке фронта в ночное время, применялись У-2 и ТБ-3. 23 августа в 16.00 11 армия частями 28 гв сд, 22 гв сд, 384 сд и 170 сд вновь переходит в наступление с задачей уничтожить противника в районе рощи «Круглой» и высоты «Пунктирной» (севернее Васильевщины). Перед этим позиции немцев штурмовала наша авиация под прикрытием истребителей. Весь последующий день и всю ночь шли ожесточенные бои, которые то и дело переходили в рукопашные схватки. Противнику были нанесены большие потери, занято несколько блиндажей и дзотов, но в целом продвижение было незначительным. Немцы по-прежнему упорно обороняли каждый блиндаж. К утру 25 августа бой затих, начались позиционные перестрелки, но уже в 13.00 наши атакующие действия возобновились с новой силой. Немцы обрушили мощный минометный огонь по наступающим дивизиям, но наши атаки следовали одна за другой вплоть до 20.00. 384 сд, 170 сд и 22 гв сд особых успехов не достигли, а 28 гв сд смогла уничтожить 4 дзота, 1 блиндаж и до 180 немцев, кроме того захватила 4 дзота, 8 блиндажей, 10 малых блиндажей и оружие. 26 августа бои продолжались только силами штурмовых отрядов и групп. Немцы контратаками, пулеметным и автоматным огнем довольно успешно нейтрализовывали действия наших групп. 27 августа с 5.30 штурмовые отряды 55 сд, 384 сд, 170 сд, 22 гв сд, 28 гв сд вновь перешли в наступление, но подавить мощное огневое сопротивление немцев не смогли. Наступление продолжалось весь день и всю следующую ночь. Утром 28 августа в 5.45 немцы контратаковали с высоты «Пунктирная» части 384 сд. Атаку дивизия отбила, но после этого подверглась мощному арт-минометному обстрелу. Штурмовые отряды и блокировочные группы наших дивизий не прекращали штурмовать дзоты и блиндажи. 170 сд, атакуя во взаимодействии с 384 сд уничтожила несколько дзотов и минометную батарею в районе болота «Круглое». Бои штурмовых групп продолжились и весь день 30 августа. 31 августа в 7.00 после короткого огневого налета и захода 8 наших штурмовиков 11 армия силами 55 сд (левым флангом), 28 гв сд, 170 сд, 384 сд, 22 гв сд и 232 сд вновь переходит в наступление с задачей уничтожить противника перед своим фронтом и выйти на дорогу Бяково – Васильевщина. Целый день шел упорный бой, который закончился лишь к 21.00…

 Оборона противника не только не была сломлена, но они еще и несколько раз контратаковали наши наступающие части. Немцы за весенне-летний период настолько хорошо укрепили в инженерном и огневом отношении этот важный для них участок «Рамушевского» коридора, что сломить их сопротивление имеющимися средствами СЗФ был не в состоянии. В ночь с 13 сентября на 14 сентября 717 сп сдал свой боевой порядок 384 сд и вышел во второй эшелон в составе 170 сд.

 Почти два месяца упорных боев с отборными частями СС и вермахта! Атаки, налеты авиации, оборона, окружение и прорыв, атаки и снова оборона... В этом аде войны мой дед мужественно бил фашистов! В результате наступательных боев 170-ой дивизией совместно с другими соединениями 11 армии противнику был нанесен значительный ущерб в живой силе и военной технике. Упорными наступательными действиями был сорван план наступления врага на других участках СЗФ.

 Сентябрь 1942 г. оказался последним в жизни моего деда. С 13 сентября по 14.09.42г. 170 сд сдает свою полосу обороны частям 384 сд и 22 гв сд и выводится во второй эшелон 11 армии. На основании боевого распоряжения СЗФ № 386/ОП от 11.09.42г. с 15 по 21.09.42г. дивизия совершила марш и сосредоточилась в районе Бараки Свобода, Вершина, где вошла в подчинение 34 армии в составе Лычковской оперативной группы - ЛОГ.

  На этом участке фронта немцы удерживали захваченный еще осенью 1941 года участок железной дороги от ст. Кневицы до ст. Лычково и организовали там мощную оборону, отрезав тем самым пути снабжения наших войск по железной дороге Старая Русса - Валдай. Неоднократные попытки наших войск прорвать оборону и освободить ж/д не давали результатов и приводили к большим потерям с нашей стороны. Командованием фронта в преддверии осенне-зимнего периода 1942 года была разработана Лычковская наступательная операция, в ходе которой войска армии получили задачу разгромить лычковскую группировку противника и овладеть участком железной дороги Лычково — Кневицы, с тем, чтобы по линии Валдай — Пола наладить снабжение 11-й и 34-й армий. 17 сентября 1942 года войска ЛОГ 34 армии перешли в наступление, оказавшееся в конечном итоге безуспешным. Именно на подмогу начавшейся операции и была переброшена 170 сд. Обескровленной тяжелыми предыдущими боями под Васильевщиной, дивизии теперь предстояло прорвать оборону немцев и захватить ст. Кневицы – мощного укрепленного узла сопротивления противника.

 Двигаясь по ночам, уже к 8.00 18 сентября части 170 сд сосредоточились в районе Бараки Свобода, (иск.) Вершина, где поступили в распоряжение командующего ЛОГ. В 1,5 км западнее ст. Кневицы в это время вела наступательные действия 147 сбр, которая захватила там сараи и южнее этих сараев участок железной дороги, но в дальнейшем контратакованная немцами бала вынуждена оставить эти рубежи. К утру 21 сентября 170 сд перешла в район Вершина, Высочек - севернее ст. Кневицы. На всем участке фронта ЛОГ шла разведка и подготовка к новому наступлению.

 23 сентября 1942 года, командующий ЛОГ поставил 170 сд боевую задачу: совместно со 102 минометным полком атаковать противника в направлении сараи (1,5 км западнее п. Кневицы), сев. окр. Выдерка с ближайшей задачей уничтожить противника на линии ж.д. и в лесу южнее, перерезав дорогу Замошка - Кневицы в районе 1,5 км восточнее Замошка, и выставив боевое охранение 1,5 км южнее дороги Замошка – Кневицы, поворотом на восток вдоль дороги овладеть Кневицы, и закрывшись с направления Грязная Новинка, и иметь ввиду в дальнейшем овладеть Выдерка. Проще говоря, окружить ст. Кневицы, обойдя ее слева и в дальнейшем захватить часть участка ж.д. между Кневицами и Лычково.

 В этот день, 23 сентября, части дивизии готовились к предстоящему наступлению. Какими были эти последние «мирные» дни перед жестокими сражениями в жизни моего деда и его однополчан?

… Стояла золотая осень. Проверив вооружение и экипировку солдаты небольшими группами расположились по окопам и укрытиям среди березняка. На завтра назначено наступление. Но это завтра, а сегодня можно и отдохнуть. Кто-то писал домой письмо, кто-то штопал шинель. В расположении 717 полка было непривычно тихо. Временами от неуловимого порыва ветра пожелтевшие листочки на березах отрывались и слетая неслышно падали на землю. Мой дед задумчиво взирал на осенний хоровод, вот такой же порой год назад он покидал родной сердцу Марийский край… Сыновья стали на год старше, как там Софья справляется с ними? Рядом с полком расположился отдельный батальон связи дивизии. Молоденький радист крутил настройку приемника, пытаясь поймать радио блокадного Ленинграда. Вскоре из динамика полилась музыка, шел очередной музыкальный концерт из непокоренного и несломленного города на Неве. Солдаты стали рассаживаться ближе к приемнику... Из динамика прозвучало очередное название песни - «В лесу прифронтовом».

С берёз неслышен, невесом

Слетает жёлтый лист,

Старинный вальс "Осенний сон"

Играет гармонист.

Вздыхают, жалуясь, басы,

И, словно в забытьи,

Сидят и слушают бойцы,

Товарищи мои.

Под этот вальс весенним днём

Ходили мы на круг,

Под этот вальс в краю родном

Любили мы подруг,

Под этот вальс ловили мы

Очей любимых свет,

Под этот вальс грустили мы,

Когда подруги нет.

Солдаты ловили каждое слово незнакомой, но такой близкой и щемящей в душе песни…

И вот он снова прозвучал

В лесу прифронтовом,

И каждый слушал и молчал

О чём-то дорогом.

И каждый думал о своей,

Припомнив ту весну,

И каждый знал - дорога к ней

Ведёт через войну.

Пусть свет и радость прежних встреч

Нам светят в трудный час,

А коль придётся в землю лечь,

Так это ж только раз.

Но пусть и смерть в огне, в дыму

Бойца не устрашит,

И что положено кому

Пусть каждый совершит.

Так что ж, друзья, коль наш черёд,

Да будет сталь крепка!

Пусть наше сердце не замрёт,

Не задрожит рука.

Настал черёд, пришла пора,

Идём, друзья, идём!

За всё, чем жили мы вчера,

За всё, что завтра ждём…

 24 сентября в 11.00 войска 170-ой сд перешли в наступление. Наступающие части, преодолевая сильное огневое сопротивление, правым флангом приблизились непосредственно к ж.д., но пересечь полотно не смогли. В продолжении дня вели упорный бой севернее полотна. 25 сентября с 6 утра бои продолжились, немцы, поддержанные авиацией, контратаковали наши наступающие части, но 170 сд, преодолевая сопротивление врага сумела перерезать участок ж.д. на протяжении 400м и продвинуться на 300-400м южнее полотна. В течении дня и следующей ночи, а также весь день 26 августа 170 сд вела ожесточенные бои с контратакующими частями противника, продолжая удерживать захваченный участок ж.д. дороги и уничтожая живую силу немцев между Кневицами и Лычково. Части дивизии, южнее захваченного участка ж.д. полотна, подверглись мощному наземному огню противника и бомбардировке с воздуха, понесли большие потери и в 20.00 26 августа вынуждены были отойти к ж.д. насыпи, где продолжили упорный бой. Там воевал 717 стрелковый полк моего деда, скорее всего, именно там он и получил ранения от которых скончался позже в полевом госпитале. 170 сд продолжала кровопролитные бои за железную дорогу западнее Кневиц все последующие дни до 9 октября, однако развить свой успех не смогла и отошла к северу за ж.д. насыпь.

 Раненного деда доставили с поля боя в 154 омсб, но ранения оказались смертельными и 29 сентября мой дед умер. Его похоронили в братской могиле вместе с другими павшими бойцами 5 октября в 1,5 км севернее д. Вершина у реки Березка, недалеко от госпиталя 154 медико-санитарного батальона.