**Воспоминания**

(с 1942 г. по 1984 г.)

Александров Василий Евграфович

родился 29 декабря 1924 г.,

умер 24 мая 1998 г. на 74 году жизни.

Ежегодно занятия во всех учебных заведениях, школах начинались с 1-го сентября. Все студенты Боровичского горно-керамического техникума прибыли на занятия. Техникум расположен в западе Боровичи в Ленинградской области. Позднее Ленинградская область будет разделена на две области: Ленинградская область с центром г. Ленинград и Новгородская область с центром г. Новгород.

В новом учебном году в 1941 мы проучились в техникуме один месяц. Занятия затем прекратились, и техникум был мобилизирован на строительство оборонительных сооружений. Мы строили оборонительные сооружения в частности противотанковые рвы, землянки, пулемётные, стрелковые ячейки, траншеи, дзоты, блиндажи. В пределах Ленинградской области, а именно в районе станции Октябрьской железной дороги Малая Вишера, Большая Вишера, Окуловка, Веребье. Но в виду быстрого продвижения немецко-фашистских бронированных полчищ вглубь нашей страны, нависла прямая угроза над городом Боровичи и Новгородом. Исходя из создавшейся обстановки на фронте не в пользу наших обороняющихся частей Красной армии, было принято решение техникум эвакуировать на Урал со студентами. Была проведена определённая разъяснительная работа.

На Урал согласились ехать и продолжать учёбу не более 20 % от общего количества студентов. Те студенты, что не поехали на Урал вернулись к своим родителям в свои деревни, сёла, рабочие посёлки. В том числе и я вернулся в своё село Юрино и стал работать в колхозе.

Всё мужское население, которое подлежит мобилизации в армию, все были мобилизированы. В деревнях, сёлах, посёлках остались старики, дети и женщины. Тяжесть всех работ легла на женщин и девушек. Женщины и девушки выполняли такие работы, которые они в мирное время не делали, а выполнял тяжёлые трудоёмкие работы мужчина.

Не смотря на наш, я бы сказал детский возраст, мы пахали на конях, быках землю, боронили, сеяли, убирали урожаи. Мне в 1941 году шёл 17-й год, а большинству юношей было 14-15-16 лет. Вот такие юноши, девушки, их матери ковали победу в тылу обеспечивая действующую армию продуктами питания, обмундированием и всей необходимой военной техникой. Вдумайтесь!

Какую тяжесть в период войны выдержали наши матери, деды, сёстры и братья, в тылу создавая всё для победы.

Летом 1942 г. сложилась тяжёлая обстановка на Ленинградском и Волховском фронтах. Немецко-фашистские войска обложили в кольцо город Ленинград, фашистские бронированные полчища были остановлены за 70 км от города Боровичи и областного центра г. Новгород.

Руководство области, района, партийные органы принимали решение «Всё трудовое население на строительство оборонительных сооружений». За полтора месяца наш город был полностью опоясан противотанковым рвом, вырыто бесчисленное множество землянок, блиндажей, огневых точек, траншей и ходов сообщений. Этот оборонительный пояс создан, построен нашими матерями, дедами, сёстрами, братьями, юношами и девушками.

Небо было ясное ни одного облачка. День солнечный тихий без ветра. Все были заняты рытьём противотанкового рва. Вдруг наш слух воспринял приближающийся гул. Все прекратили работу стали всматриваться в небо. От этого места до аэродрома было 4-4,5 км. На нём были самолёты двукрылые, фанерные «У-2», на них проходили практику студенты аэроклуба. Аэроклуб был расположен рядом со зданием нашего техникума. Иными словами на этом аэродроме готовили лётчиков.

Через какие-то секунды мы увидели на небе чёрные точки, которые пошли в пике на аэродром. Всего было девять самолётов. Они стали бомбить, обстреливать из пулемётов наши самолёты, ангары и т.д. Бомбёжка и обстрел продолжались не более 4 минут, весь аэродром был в огне. Самолёты отбомбились и улетели.

И вот мы являлись свидетелями варварской расправы над мирными жителями и курсантами, которые были в это время на аэродроме. Погибла часть курсантов и много мирного населения.

У нас на западе сёла, деревни, рабочие посёлки расположены друг от друга 2-3-4-5 км. От нашего села до деревни Тухун расстояние 3 км, в этой трагедии погибли два курсанта. Они взлетели в воздух и были расстреляны фашистскими лётчиками.

Это первоё моё знакомство с войной, первые похороны жертв от варварской бомбардировки и обстрела фашистских лётчиков. Эта бомбёжка и обстрел не забывается в моей памяти и по сей день. Память не покинет эту трагедию пока я живой.

От мала до велика, все люди мирные жители городов, сёл, деревень, рабочих посёлков до сего времени помнят этот вой, гул вражеских самолётов.

Вражеские самолёты летели на большой высоте. Их не видно простым глазом. Самолёты летели не десятками, а сотнями на бомбёжку представьте себе! Такая армада летит в воздухе. Всё население просыпается, т.е. хочешь или не хочешь, проснёшься.

Фашистская авиация господствовала в воздухе самолёты летали на небольшой высоте поодиночке, звеньями, эскадрильями. Как правило, высота была не более 250-300 метров. Мы – население научились различать по звуку наш или вражеский самолёт.

Мы – мирные жители ежедневно слушали сводку от Советского ИНФОРМбюро, которую передавал диктор тов. Левитан. Утром, придя на работу, рассказывали людям новости и, как правило, делились своими впечатлениями и мыслями. Не все жители в то время были грамотными, большинство имело 1-3 класса образования. Поэтому наш долг был рассказать, объяснить этим людям истинное положение дел на фронте и в тылу. Как правило, фашистская армада самолётов пролетала над нами, начиная с двух до половины четвертого часа ночи.

Как видите нашему поколению рождения 1925,1924,1923 г. людей пришлось сражаться не только на фронтах Великой Отечественной войны, мы занимались сельскохозяйственными работами, всеми какие только делают в сельской местности, но и занимались строительством оборонительных сооружений для бойцов действующей армии на фронтах войны против гитлеровских захватчиков.

16 августа 1942 г. закончилась моя жизнь на гражданке, завтра я иду на военную комиссию я знаю, что меня мобилизуют в действующую армию. Повестки вручили из нашего села трём гражданам: мне, Краскову Николаю, Калинину Егору. 16 августа все мы трое и наши матери в 9:30 были уже в военкомат. Военная комиссия приступила к работе, 12:00 Красков Николай, Калинин Егор прошли комиссию, в 14:00 их вызвали раньше, когда они вышли из кабинета они сразу мне сказали, что им дали отсрочку на три месяца каждому.

Поверьте! Как мне стало как то не по себе, но я думал, что если им дали отсрочку, то мне тем более дадут, у меня сильно болели дёсны, зубы у меня всё время была во рту кровь, т.е. болезнь цинга.

Примерно часов в 16:00 меня вызвали в кабинет. Председатель комиссии был врач тов. Широков (он работал в деревне Волгино) в мед. пункте. Когда он спросил меня, на что жалуюсь, я ответил: «Вот смотрите во рту». Он просмотрел и сказал: «Это всё заживёт. В армии будете кушать больше овощей». Какое лицемерие, несправедливость, я могу назвать подлостью это высказывание гражданина врача тов. Широкова. Вот впервые я узнал о несправедливости. Молодые ребята мои ровесники тов. Красков Н. и Калинин Е. здоровы как обычно говорят «как быки» и им дал он отсрочку. А я больной меня мобилизовали.

Когда нас трое призывников и наши матери проходили деревню Бабино, Гребчём и деревню Тикси, то женщины которые провожали, плакали. А в отношении меня так говорили: «Зачем вашего то сына берут Прасковья Васильевна, его из-за винтовки не видать?» Причём я ростом был совсем маленький и весил 47 кг.

В 18 часов вечера на стадионе Динамо выстроили всех мобилизованных Гор. Военком произнёс речь и походной колонной пешим маршем двинулись на станцию Хвойное. Станция Хвойное расположена на северной железной дороге в 90 км от города Боровичи. Колонна состояла примерно 600 с лишним человек.

Примерно 10 км мы шли колонной, затем призывники пристали и колонна растянулась до села Кончанского, а это 30 км от Боровичей, мы пришли не колонной, а группами человек 5-10, из села Кончанское фактически командиры не командовали колонной, так как из колонны получились группы, которые растянулись не менее как на один км.

Из села Кончанское добирались до станции Хвойное кто как мог. Лично я остановил самосвал с углём и попросил шофёра довести, и он меня довёз. На станцию Хвойное мы несколько человек прибыли первыми, а весь состав колонны по нескольку человек. А человек около 70 прибыли только часов в 10 дня на следующие сутки. В 11 часов построили всех мобилизованных, командир звание не помню, зачитал приказ «О брони» на часть людей. Бронь получили не мене человек 100, это в основном рабочие комбината Красный Керамик. На комбинате Красный Керамик изготавливали огнеупоры.

Оставшиеся расположились группами, кто, где смог и заснули. В 19 часов вечера 18 августа подняли по тревоге, и началась погрузка в товарные вагоны. Нас земляков однополчан из ближних сёл было 7 человек и все мы разместились в одном вагоне. Когда разместились все на нарах, сразу же заснули.

Когда я проснулся, то было темно, и был слышен только стук колёс вагонов. Мы не знали, куда нас везут. Но мы точно знали, что нас везут на запад к линии фронта.

19 или 20 августа состав остановился. Мы увидели, что прибыли на окраину какого-то города.

Весь личный состав выгрузился, и состав пустой двинули дальше. Нас офицеры (командиры) разместили в трёх деревянных сараях. У местных жителей мы спросили: «Как называется город» Нам ответили: «Это город Волховстрой». Нам так же местные жители сообщили, что немецкие танки трое суток назад, прорвались через оборону наших и вышли на окраину города в том районе города мы выгрузились и показали нам подбитый танк. Прорвавшиеся танки не выдержали натиска и повернули обратно. Точнее выразиться немцы были отброшены семь километров.

В Волховстрое мы пробыли около трёх суток. Мы ничем не занимались, не было учений, ни занятий. На третьи сутки нас обмундировали в военную форму. Когда стемнело, подали состав из пассажирских вагонов, мы погрузились в вагоны и поезд тронулся. И опять мы не знаем, куда нас везут. Но мы догадывались, что нас везут к линии фронта.

На следующий день, примерно в первом часу дня, состав остановился. Мы видим, что нас привезли к какому-то озеру или морю. Командиры прошли по вагонам и дали команду: «Быстро выгрузиться и замаскироваться в лесу с рассредоточением. Мы за пять минут не более выгрузились и состав порожний пошёл обратно. День выдался ясным, солнечным. Командиры нас предупредили, что мы находимся не далеко от линии фронта, поэтому движение категорически запрещено.

Город Шлисенбург и рабочие посёлки, захвачены немецко-фашистскими войсками. Из Шлисенбурга и рабочих посёлков, просматривалось всё Ладожское озеро.

Город Ленинград, как я уже описал, полностью блокирован по суше. Октябрьская железная дорога перерезана фашистскими войсками. Остался один единственный путь, для доставки вооружения боеприпасов, обмундирования, продуктов питания, горюче – смазочных материалов, войск – через Ладожское озеро с Большой земли.

Примерно через полтора часа к пристани пришвартовались два парохода. Началась погрузка солдат. Всего погрузка шла не более 20 минут. Как только погрузка закончилась, пароходы двинулись в путь. А путь к соседнему берегу, то есть нас перебрасывают в окружённый Ленинград, на малую землю.

Наш путь по Ладожскому озеру равен 30 км. Все солдаты внутри парохода. Отъехав примерно не более 10 км, налетели на нас два самолёта «Юнкерс–87». Самолёты сделали два захода и сбросили бомбы. В пароходы ни одна бомба не попала, так как моряки открыли шквальный огонь из автоматической зенитки и спаренных пулемётов «Максим».

Бомбардировщиков сопровождал один истребитель. Фашистским стервятникам не удалось потопить пароходы. Самолёты улетели в сторону Шлисенбурга.

Весь путь движения пароходов, для нас солдат, это было в полном смысле слова несчастье и испытание каждого солдата на выносливость, как мы перенесли морскую болезнь «кормовую» и «боковую» качку.

Надо сразу сказать, что солдаты переносили очень трудно. Некоторые, а их большинство свалились на пол; часть солдат стошнило в свои пилотки. Это и вполне реально и естественно. Мы фактически люди наземной жизни. С морем встречаться не приходилось, да, причём к морю люди привыкают. Через сколько времени, я не скажу, пароходы пришвартовались к пристани, и началась разгрузка.

Моряки, солдаты, офицеры своими окриками, торопили. Когда разгрузились и замаскировались в лесу, командиры предупредили нас, что костров не разводить и из лесу не выходить. За нарушение, за не выполнение приказа, нарушителей будут наказывать по законам военного времени.

Здесь в лесу мы пробыли весь остаток дня, ночь и до утра 11 часов следующего дня.

Примерно в начале 12-го часа из Ленинграда прибыл состав из пассажирских вагонов. Подали командиру команду: «Грузиться в вагоны!» Мы быстро заняли вагоны, и состав пошёл на Ленинград. В вагонах только и было слышно, как солдаты перепугались; морально убиты за этот переезд. А теперь переживаем за переезд по железной дороге. На небе ни одного облачка, день солнечный и мы переживаем: «Как бы ни налетели фашистские самолёты и не начали бомбить и обстреливать наш состав».

К нашему счастью, за весь путь следования до Ленинграда, через Ленинград и дальше, фашистских самолётов не было.

Ленинград остался позади, а состав движется дальше. Состав остановился на станции Токсово. Разгрузились, офицеры построили в колонну и мы пешим маршем двинулись дальше.

Мы прошли не более 600-700 метров, и подошли к воротам. Часовой открыл их, и мы вошли на территорию 47 запасного артиллерийского полка. В этом полку для фронта готовили: разведчиков-артиллеристов, радистов, связистов и огневиков для орудия.

Перед нашей колонной выступил командир полка, а затем нас разместили в деревянных бараках. До следующего утра мы пробыли в этих бараках. Станция Токсово расположена в 30 км от Ленинграда в сторону Финской границы.

Утром следующего, командир батареи построил личный состав, то есть пополнение, произнёс короткую речь, а затем скомандовал: «Лица, имеющие образование 10 классов, два шага вперёд». Таких людей нашлось не более 10 человек. И он объявил: «Вы будете учиться на разведчиков – артиллеристов». И сразу дал указание командиру взвода, принять состав.

С того дня началась наша солдатская жизнь. В течение трёх месяцев нас обучали и изучали приборы, которые имеются на вооружении Красной армии; так же штыковому бою; ползать по-пластунски; рытьё окопов, траншей и т.д., а вернее всем работам которые должен знать и уметь делать солдат. Нас в течение ночи поднимали по два раза, по учебной тревоге. Климатические условия во внимание не принимались: ветер, дождь, снег, мороз и т. д.

После трёх месячного обучения мы сдали экзамены, нам присвоили звания младших командиров: младших сержантов, сержантов и старших сержантов.

Мне присвоили звание старшего сержанта. В течение шести, семи дней всё пополнении было забрано представителями с фронта действующих частей. Мы представителей фронта называли «покупателями». Меня «покупатель» и ещё четырёх человек забрали в последний раз, тов. Командир батареи не давал согласия. Он хотел нас оставить для обучения нового пополнения, а мы не соглашались и подавали рапорта, чтобы нас отправили на фронт. Командиром батареи был капитан Яковлев. Капитан Яковлев налаживал резолюцию на наши рапорта «Отказать», «Надо служить там, где приказывает Родина». Ни какие наши доводы не смогли убедить капитана Яковлева. После последнего рапорта, который я подал капитану Яковлеву, я решил действовать сам.

Суток через двое – трое приехали два «покупателя». Один в звании майора, а второй в звании капитана. Я решил обратиться к капитану. Обратился, всё рассказал и намекнул ему, что меня призвали в армию с третьего курса. Кроме того сказал, что капитан Яковлев мне не даёт согласия, чтобы я попал на фронт. Капитан мне ответил, что решит этот вопрос. Не прошло и полчаса, капитан подходит ко мне и говорит: «С вами вопрос решён, идите и готовьтесь, так как часа через полтора выезжаем в Ленинград».

Всего из полка «покупатель» набрал девять младших командиров. В Ленинград мы приехали в седьмом часу вечера. Пешим порядком дошли до пристани, до причала. Затем подошёл катерок, мы сели и двинулись вниз по реке Неве. Через две пристани, катер пришвартовался к берегу и мы сошли на землю.

На суше капитан собрал нас вместе и проинформировал:

а) Местность, по которой мы пойдём – простреливается пулемётным огнём;

б) Надо пройти, чтобы противник не заметил нас. Поэтому разговоры запрещены.

По тропинке мы двинулись в путь. Расстояние до места назначения было не менее трёх километров. Уже совсем темно, как мы прибыли к месту назначения, в город Колпино, разместились и легли спать. На следующий день нас назначили по дивизионам. Я попал в 4-ый дивизион, в 15 батарею – командиром отделения разведки. А часть, в которую я попал, была 80-ая гаубичная артиллерийская бригада резерва главного командования Красной Армии.

В Колпино бригада находилась не более недели. Затем командование бригаду перебазирует к Финскому заливу в район Пулковских высот, Авиагородок.

Прибыв на место назначения в район авиагородка, сразу же с командиром батареи капитаном Волковым пошли выбирать место для нашего наблюдательного пункта. Решили построить наблюдательный пункт в железнодорожной насыпи. До войны здесь проходила железная дорога соединяющая Ленинград с Урицком. В период войны линию разобрали вместе со шпалами. Котлован рыли только по ночам. К рассвету котлован и грунт тщательно маскировали, чтобы немцы не обнаружили. За три ночи мы построили наблюдательный пункт и стали вести разведку. Но недолго прослужил нам построенный наблюдательный пункт, не более 7-8 суток. Немецкие разведчики по отблеску стенок от стереотрубы обнаружили его. В один день, а причём он выдался светлым, солнечным, начал пристрелку пункта из 105 мм орудия, причём пристрелка велась в течении двух дней. Немцы выпустили три, четыре снаряда или в первой половине дня, или во второй. При чём мы не придали внимания этому обстрелу в течении двух дней. На третий день, после 14 часов дня, немец открыл огонь по наблюдательному пункту, и захватили его в вилку. В артиллерии вилка называется, когда снаряды рвутся, один снаряд перелетает или не долетает, а второй снаряд не долетает или перелетает. А следующий снаряд из одного, двух или трёх орудий, беглым огнём переходит на уничтожение.

В это время на наблюдательном пункте находился я, то есть вёл разведку. У меня сработала мысль, что фашист захватил цель в вилку и сейчас следующими снарядами уничтожит пункт. Я быстро вскочил в землянку и скомандовал: «Быстро покинуть землянку!», что и было сделано. Мы по ходу сообщения, (по траншее) быстро перебежали примерно метров восемьдесят, я взглянул на пункт. В это время разорвалось несколько снарядов. Из наблюдательного пункта в воздух взлетели обломки брёвен, досок и прочее. Пункт был уничтожен.

Это первое моё принятое самостоятельное решение, как командир, покинуть блиндажи, чтобы спасти своих подчинённых от гибели. За принятое данное мною решение по спасению личного состава, в вверенных солдат, командиром бригады мне была объявлена благодарность, приказом по бригаде. Командиром бригады был полковник товарищ Петров – Герой Советского Союза, получивший это звание в Финскую компанию.

После уничтожения наблюдательного пункта в последующие несколько суток, нам разведку пришлось вести из траншей, из окопов, а точнее, откуда была возможность. Такое наблюдение пришлось вести иногда из соседних наблюдательных пунктов.

Капитан Волков от командира бригады получил приказ «Наблюдательный пункт выбрать в районе примыкающему к Урицку.» Нас придали к одному пехотному полку, своим огнём поддерживать данный полк.

При выборе наблюдательного пункта в районе прилегающего к Урицку, капитан Волков, командир отделения связи и я быстро разыскали командира пехотного полка, к которому мы приданы, он в своём штабе – землянке.

Капитан Волков, решив все вопросы с командиром полка и мы втроём направились в район железнодорожного моста. Когда мы прибыли к железнодорожному мосту и зашли в первую землянку, которую занимал командир роты, того полка, который мы поддерживаем. Это нам повезло, выпала случайность. Решено землянку для бойцов строить в склоне горы, считай рядом с командиром роты. А наблюдательный пункт разместить на расстоянии 400 метров от боевых порядков пехоты.

В первую очередь смастерили наблюдательный пункт. Его мастерили две ночи. Работы велись только ночью. Причём без разговоров и шума. Приказом командира батареи было запрещено. Наблюдательный пункт хорошо замаскировали. Наблюдение за противником началось с рассвета на следующий день. Надо сказать, что с этого наблюдательного пункта мы вели разведку переднего края до 14 января 1944 года. Пехотинские полки менялись, а мы бессменный коллектив. 14 января 1944 года началось наступление Ленинградского фронта по разгрому противника.

За это время, по день наступления, мы обнаружили множество целей; как то дзотов, наблюдательных пунктов; жилых землянок, штабов, новых ходов, сообщений. Засекли множество огневых позиций, орудий по вспышкам. Все эти цели подтверждены наземной и авиаразведок.

Кроме основных наблюдательных пунктов, создавались запасные и ложные пункты; запасные создавались на случай уничтожения основного пункта. Ложные наблюдательные пункты создавали, чтобы ввести противника в заблуждение. Находясь на передовом наш организм, сознание и мысль человека привыкают к окружающей среде к обстановке. Полные сутки слышались разрывы снарядов, мин, визг автоматных и пулемётных пуль, вой вражеских самолётов и разрывы бомб.

Мы уже не те бойцы, какими нас привезли «покупатели» из 47 запасного полка. Мы отлично ориентировались, применялись к местности. Мы по вою снарядов определяли, куда летит снаряд. Простыми словами, если выразиться, мы изучали и изучаем законы войны, каждый день.

Если командование фронта готовило разведку боем, мы разведчики в стороне не были. Такая разведка боем ставит своей задачей выяснить оборону противника; огневых точек; дзотов, засекали по несколько огневых. Данный вид разведки имеет важное значение для командования дивизии, корпуса фронта.

В один день 1943 года командир батареи вызвал меня, по телефону с наблюдательного пункта, чтобы я явился в штаб дивизиона. Когда я прибыл в штаб, капитан Волков сказал: «Сейчас пойдём на рекогносцировку местности». Это значит топографическую карту сличать с местностью. Через 15 минут: капитан Волков; командир 13 батареи, командир 14 батареи, начальник разведок дивизиона и санинструктор, направились в район Шерементьевского парка. Примерно потребовал 30-40 минут хотя бы до места назначения. Уселись в кружок начальник разведки, развернул карту и стали сличать карту с местностью.

Это произошло в начале 11-го часа. Утро и полдень ясное, солнечное. На эту ясность и солнечность никто не обратил внимания, а точнее допустили оплошность.

Немецкий разведчик обнаружил нас. Не прошло и 10 минут, как немцы открыли огонь беглый из двух орудий. Местность окраины Ленинграда у них заранее была пристрелена.

Снаряды взорвались, не долетев до нас примерно 50-60 метров. Я сразу свалился кубарем на противоположную сторону насыпи. Кровь заливает лицо. Я зажал руками рану и стал лежать и ждать следующего налёта. Но больше не последовало, я встал, подобрал пилотку и стал смотреть, где же остальные четверо. Ни живых, ни убитых, ни раненых никого нет. Карта брошена.

Я осмотрелся, вижу землянку метров за восемьдесят. Я подобрал карту и пошёл к этой землянке.

Меня бойцы сразу приняли, вымыли лицо и перевязали рану. Ранило меня в голову; меня наполи чаем, а затем минут через 15, пришли все остальные.

Я должен честно сказать. Солдаты не стеснялись, что это командиры и стыдили их по всем правилам фронтовой жизни. Бросили раненого, не оказав медицинской помощи. Вот к чему привела оплошность всех нас, не учтя ясность и солнечность на небе.

После оказания мне медицинской помощи, мы снова пошли, чтобы закончить эту важную работу. Кроме того наметили непосредственно на местности: запасные огневые позиции для шести орудий и запасные наблюдательные пункты и место штаба дивизиона. Мы вернулись в расположение уже затемно. Идти на лечение в госпиталь отказался, продолжал выполнять свой воинский день. Ко мне приходил ежедневно наш санинструктор обрабатывал рану и делал перевязку. Зима 1943 года была холодная. Немцы заняли всё более или менее возвышенные места. На них выстроены были: Уриц, Старо-Паново, Ново-Паново, Слобода Павловская, финское Кайров. Эти все пункты были захвачены немецкими войсками.

Наши войска были расположены в низине, большинство из них были болота. Одна Пулковская высота была наша.

Немцы в середине зимы, примерно в январе месяце пошли на хитрость. По нашему мнению эта «хитрость» была разработана немецким командованием. В том месте, где мы держали оборону, проходит Лиговский канал он связывает финский залив с Ленинградом.

Примерно в 6 часов или около того, мы все находились в землянке на нарах. А нары были в два яруса, В землянку стала поступать вода. Причём поступала быстро. Когда затопило весь пол, мы очистили нары. Затем затопило нижние нары. Мы сообразили, что-то неладное и выскочили на улицу из землянки и стали наблюдать за подъёмом воды в землянке. Подъём воды остановился от нар второго этажа не более 10 см. Минут через пять вода стала убывать и примерно через час совсем не стало. Для нас солдат и командиров, которые своими глазами это видели – осталось загадкой, что это было.

Примерно днём через 6-8 часов после этого наш командир взвода лейтенант Пономарев получит приказ от командира батареи капитана Волкова: «Пойти в передовые порядки первой линии обороны и путём сопряжённого наблюдения уточнить координаты одного дзота». Этот дзот мешал нашим войскам вести наступление в период разведки боем. Дзот надо было уничтожить. Лейтенант Пономарев и я, отправились на выполнение задания рано утром. Координаты этого дзота были нами определены. Предстоял нам обратный путь. Преодолевать нам его пришлось только по-пластунски. Далее перебежками невозможно было пройти. Немцы вели пулемётный огонь. Расстояние было примерно метров 20. К счастью мы вернулись целыми и невредимыми.

Как правило, участвуя в «разведке боем» - в нашу задачу не входило идти в атаку вместе с пехотинцами. Когда поднимается в атаку, противник ведёт огонь из большинства огневых точек. Когда эти точки огневые заработают – наступил наш черёд засекать. На это был издан строгий приказ командира разведки дивизиона. Немецко-фашистское командование, выполняя директивы Гитлера, которые гласили, «город Ленинград должен быть уничтожен, сравнен с землёй, а население должно быть уничтожено», сосредоточило тяжёлую дальнобойную артиллерию большого калибра и установило её на Вороньей горе.

До 13 января 1944 г. немцы обстреливали Ленинград методическим огнём круглые сутки. Сколько разрушений нанесли фашистские войска городу. Людям, которые не были в Ленинграде и не видели своими глазами трудно себе представить. Кроме артиллерии с Вороньей горы обстреливала Ленинград полевая артиллерия крупного калибра, которая придавалась воинским подразделениям. Обстрел последний раз вёлся немцами 13 января, а 14 января 1944 г., войска Ленинградского фронта перешли в решительное наступление против немцев по всему фронту. Эта тяжёлая артиллерия была изготовлена на заводах Круппа в самой Германии.

Немецкое командование сосредоточило против Ленинграда и Ленинградского фронта армаду самолётов бомбардировщиков «Юнкерс 87» и «Юнкерс 88». Как правило, немцы Ленинград бомбили ночью, или когда только начинало светать.

Представьте себе и вдумайтесь: тяжёлая артиллерия крупного калибра на Вороньей горе; полевая артиллерия; танки; самоходки; бронетранспортёры; самолёты бомбардировщики; мотомеханизированная пехота – и это всё сосредоточено и вело огонь на уничтожение воинских частей, ополченцев, которые сдерживали и отбивались, истребляя немецкую пехоту, технику, где бы она ни находилась. Вся эта громада была направлена против мирного населения и самого Ленинграда. Представьте, какое надо было иметь каждому защитнику здоровье, нервы, моральный дух, настроение, чтобы всё это выдерживать на себе. Заставить противника отказаться от попыток захвата Ленинграда и самим перейти в наступление по всему Ленинградскому фронту.

Мирное, гражданское население Ленинграда трудилось на заводе, фабриках по выпуску военной продукции для защитников Ленинграда.

Ни голод, ни холод не сломили победный дух всех защитников Ленинграда. В течение всей блокады, в Ленинграде не работал транспорт, троллейбусы, автобусы, трамваи. Полностью разрушен водопровод, канализация, нет электроэнергии, квартиры не отапливаются, улицы занесены снегом, отсутствовало топливо. Не смотря, на всё это защитники не пали духом. Каждый знал и верил, что за Ленинградом стоит и следит вся страна, она всё делает, чтобы облегчить положение осаждённых.

Защитники Ленинграда: как военные, так и гражданское население, те, кто дожил до сегодняшнего дня, не забудут до конца своей жизни «Дорогу жизни» через Ладожское озеро, а так же авиацию, которая участвовала в перевозке всего необходимого с «Большой земли» на «Малую землю». Только благодаря «Дороге жизни» и авиации – Ленинград вынес все тяготы, которые выпали на долю защитников. Другого пути для перевозки не было.

*Мне вспоминается такой случай. Когда прибыли в 47 запасной артиллерийский полк, мы увидели, что солдаты на вид жёлтые, можно выразиться только скелеты. Но они не падали духом. Питание в запасных полках было на много ниже по калорийности чем на самом фронте. Встречая новый 1943 год, нам каждому курсанту выдали по пять штук папирос марки «Ракета»; по десять грамм сливочного масла и по одной варёной свеклы.*

*В этом же полку произошли два следующих «ЧП» («ЧП» в армии называют – чрезвычайное происшествие).*

*Двое солдат и один сержант, причём он земляк мой, фамилия его Гусев А. Его родители и он, в том числе живёт в деревне Липовица. От нашей деревни Юрино всего четыре километра, в одну ночь зашли в дом к одной старушке и забрали у неё примерно одну треть булки. Эта старушка теперь лишилась своего пойка на несколько дней. Причём все трое покинули расположение полка, то есть ушли в самоволку.*

*На следующий день, старушка пришла к командиру полка и рассказала про хлеб. Командир полка дал приказ дежурному по полку – построить полк в две шеренги. Полк был построен. Пришёл командир полка, задал старушке вопрос – «Вы сможете их опознать»? Она ответила положительно. Проходила вместе с двумя офицерами и каждому всматривалась в лицо. Она опознала сержанта Гусева А. Здесь же перед строем командир полка сорвал с него погоны. Через трое суток всех троих судили. Военный трибунал вынес приговор: десять лет с отправкой на фронт.*

*Второе «ЧП», следующего мотива. Наша батарея находилась в лагере, жили в палатках. Лагерь от расположения полка находился примерно 6 – 6,5 км. В один день после завтрака, я повёл отделение на занятия в поле. А дневальным в палатке оставил прибывшего из госпиталя бойца. Он участвовал в боях и был ранен в плечо. Время подходило к обеду, уже пора вести отделение в столовую. Пришли в столовую, бойцы сели за столы. Я послал двух бойцов принести первое и второе. В это время подходит ко мне медицинский фельдшер и говорит: «Твоего бойца ранили в руку. Он находится в медпункте».*

*Мы вместе с военным фельдшером пошли в медпункт. Когда мы зашли, боец сидел на стуле. Показал мне ранение. «Как произошло и где»? он нам ответил: «Я пошёл в расположение полка и когда я шёл меня ранило. Фельдшер перевязал рану. Я по телефону сообщил комбату и командиру взвода и доложил, что мы идём на то место где его ранило. Комбат ответил мне: «ждите нас на том месте, мы выходим». В расположение полка мы обычно ходили по линии железной дороги. Боец идёт первым, фельдшер за ним, а я замыкающим. Боец остановился и говорит: «Вот здесь меня ранило»! Мы с фельдшером осмотрели место на длине 20 метров. Крови нигде не было. В это время подошли комбат, командир взвода и следователь. Они также спросили, как произошло, и так же осмотрели место на таком же расстоянии. Фельдшер повёл бойца в санчасть. Командир взвода и я пошли в лагерь, а командир батареи в расположение полка.*

*Каждый день после подъёма проводилась физзарядка. Моё отделение, как правило, проводило занятие в низине. Там когда то стояли конники, поэтому там построено много конюшен. В отделении был один не завидный солдат: малого роста, худенький по телосложению.*

*Примерно через неделю, после случая с ранением бойца, отделение на занятия повёл младший командир. Сели отдохнуть – перекурить и вот этот худенький боец пошёл смотреть конюшни. Но он быстро вернулся и доложил младшему сержанту: «В одной конюшне находится винтовка, котелок, тряпки. Младший сержант послал бойца за мной. Я пришёл ещё раз всё вместе осмотрели, забрали винтовку и вернулись в палатку. Я связался с командиром взвода по телефону, доложил обо всём. Он мне передал, чтобы отделение я не уводил на занятия, а дождался когда придут осматривать это место. Примерно через час пришли трое, из них двоих я не знаю. Сделали осмотр в конюшне и сразу же сказали. В этой конюшне был произведён выстрел самострела. Примерно месяц проходило следствие и боец, который говорил, что его ранило на линии железной дороги, признал, что он сам сделал себе самострел. Винтовку взял в пирамиде моего отделения. Состоялось заседание военного трибунала. Оно находилось в столовой. Приговор: «10 лет с отправкой на фронт».*

13 января 1944 г. ровно в 6 часов утра, реактивная установка «Катюша» произвела залп по немецкому переднему краю. Этот залп являлся условным для артиллеристов и миномётчиков. Иными словами этот сигнал означал начало артиллерийской подготовки. Заговорили орудия, миномёты, ревут своим воем «Катюши». Стоит сплоченный гул, шум, ничего не слышно. Артиллерийская подготовка длилась два с половиной часа. На переднем крае ничего не видно, всё заволокло дымом.

На наблюдательном пункте находились: командир батареи - капитан Волков, командир взвода - лейтенант Пономарёв, я, радист Никулин, связной Калугин и связист Алексеев. После окончания артподготовки наша пехота поднялась в атаку, чтобы захватить переднюю и вторую линию траншей. Немцы также отвечали мощным артиллерийским миномётным огнём. Та и другая стороны задействовали всю имеющуюся артиллерию и миномёты.

Вступила в действие авиация – бомбардировщики и штурмовики. Весь день до самой темноты шли ожесточённые бои. Тот полк, который мы поддерживали, понёс потери до 30% личного состава. Иными словами, прорвать оборону немцев не удалось.

Да это и вполне понятно с 1941 г. по 13 января 1944 г. немцы создали мощный оборонительный вал. Поэтому прорвать многоэшелонированную оборону не так-то просто. На прорыв обороны немцев командование фронтом отвело по плану трое суток, с мощной артиллерийской подготовкой каждые сутки.

Бои прекратились с обеих сторон, когда стало темно.

Ночь примерно часов в одиннадцать поступил приказ. В районе ближе к Пулковским высотам выбрать наблюдательный пункт. Срок исполнения в 4 часа утра. Этим приказом моё отделение разделилось на две группы. Командир взвода лейтенант Пономарев, я - как командир отделения, разведчик Спиридонов и радист Никулин пошли в район, где должны были оборудовать наблюдательный пункт. Примерно метров 450 от передовых частей проходила траншея. Мы пошли по траншее и наткнулись на блиндаж. Этот блиндаж был выстроен для пулемётчиков, вести огонь из «Максима» или ручного пулемёта «Дягтерёв».

До начала артиллерийской подготовки 13 января передовая линия и дальше в тыл, как у наших войск, так же и немецких была покрыта снегом и представляла белый пейзаж. После однодневного боя пейзаж вместо белого покрова стал чёрным, снег, перемешанный с землёй и пропитанный чёрным дымом от разрывов снарядов, мин, гранат.

По нашему четвёртому дивизиону 80-ой гаубичной бригады в первый день боёв мы потерь не имели ни разведчиков, ни радистов, связистов, огневиков, а так же офицерского состава.

На первом наблюдательном пункте не было ни нар, ни печки буржуйки.

Утром 14 января началась артподготовка по обработке переднего края противника. Немцы сразу же открыли ответный огонь из орудий и миномётов. Артиллерийская обработка с нашей стороны велась примерно два часа. После артиллерийской обработки вновь вступила в действие авиация, уничтожая огневые точки противника.

Наши пехотные части вели ожесточённые бои с немцами, чтобы сломить сопротивление и прорвать оборону противника.

Примерно около двух часов дня сопротивления немцев было подавлено, и наша пехота стала продвигаться вперёд. Прорыв обороны противника хорошо наблюдался с нашего наблюдательного пункта. Минут через двадцать, командир взвода лейтенант Пономарёв доложил командиру Волкову, что мы оставляем наблюдательный пункт и вместе с батальоном, который мы поддерживаем, пошли вперёд на запад.

13 января в одно и то же время началось наступление войск со стороны Пулковских высот, Урицка и Ново-Павловки, Старое Паково, Новое Паково, Константинова, а так же с плацдарма Ораниенбаума. Этот плацдарм – пятачок покрыл себя незабываемой славой, с этого направления наши войска тоже прорвали оборону немцев и стали продвигаться вперёд, чтобы соединиться с нами.

Над немецко-фашистской группировкой, которая обороняет Урицк и эти сёла нависла прямая угроза окружения и уничтожения.

Немцы разгадали, и стали отводить войска на запад на Красное Село Кингесен, за реку Нарву.

14 января, примерно в 14 часов я вёл наблюдение за передним краем, наблюдая в стереотрубу, я заметил, что-то не понятное творится на передовой. Когда я внимательно всмотрелся, то понял: «Немцы перешли в контратаку». Я доложил лейтенанту Пономарёву. Он быстро подготовил данные для стрельбы и передал команду: «Батарей беглый огонь по 8 снарядов на орудие».

В стереотрубу я увидел, как немцы повернули обратно и давали драпака. Видя такое положение, наша пехота поднялась теперь в контратаку.

Радист слышал, что командиры пехотных подразделений, передали: «Молодцы артиллеристы, спасибо за огонь, спасибо за выручку»! Эти слова имели очень большое значение для всех.

После того, как наши передовые части прорвали оборону немцев и мы пошли вперёд и двигали на запад до темна. Затем заняли готовую немецкую землянку и стали ждать остальных людей вместе с капитаном Волковым.

Утром 15 января в семь часов, капитан Волков получил приказ от командира дивизиона: «Двигаться и перерезать дорогу, соединяющую Урицк с Красным Селом. По дороге мы узнали, что дорога перерезана, и наши части движутся на Красное Село. Выйдя на дорогу, соединяющую Урицк с Красным Селом, мы пошли пешим ходом на Красное Село. Пройдя примерно четыре-пять километров, мы увидели по левую сторону кладбище, где хоронили немцев. На каждой могиле стоит берёзовый крест и на кресте одета каска. Посерёдке кладбища построен гранитный памятник, и мы невольно вспомнили: «Вы вторглись на нашу священную землю, вы хотели захватить колыбель Октябрьской революции – город Ленинград. Вы хотели завоевать жизненного пространства, захватить нашу священную землю. И вы получили, каждый из вас похороненный по два метра квадратных земли и берёзовый крест». Причём крест из необтёсанной берёзы.

Через несколько часов мы вошли в Красное Село. В селе я вступил кандидатом во всесоюзную коммунистическую партию большевиков.

Из Красного Села по этой же дороге мы продолжали движение на Кингисепп. Причём в Красном Селе, мы дождались огневиков нашей батареи и все сели в кузов трактора НАТН-5.

Рано утром, примерно в 8 часов мы въехали в небольшое село. Как сейчас хорошо помню, меня заинтересовало, почему из труб не идёт дым. Мы остановились посередине села. Зашли в несколько домов. Ни в одном доме не было ни одного жителя: ни старого, ни малого. Отступая, немцы в этой деревне подожгли колхозную кладовую. В ней был овёс. Кладовая сгорела, а овёс ещё тлел. Через полчаса мы двинулись по дороге дальше к Кингисеппу. Дорога проходила по лесу. Перед Кингисеппом километра за полтора мы выехали из леса. Перед нами раскинулось поле и множество костров, около которых грелись солдаты.

Мы не останавливались и выехали в город. При разговоре местные жители сказали, что немцы поехали к реке Нарва около полутора часов тому назад и что вместе с ними покинули Кингисепп власовцы их, правда, не очень много было.

В городе мы остановились и были не более 15-20 минут и поскакали к реке Нарва.

Не доезжая до реки, не более 800 метров, нас остановил пост и сообщил, что дальше нельзя. Немцы ведут прицельный массированный огонь.

Наши пехотные части с ходу захватили плацдарм за Нарвой и сапёры налаживают переправу.

Примерно в 3-4 часа ночи мы переправились на плацдарм за реку Нарву и прибыли в намеченный командованием район. Немцы вели ожесточённый огонь из всех видов оружия, переходили в контратаку, стараясь сбросить наши войска в реку Нарву. На плацдарм переправились и танки, реактивные установки «Катюши», пехотные и миномётные части.

Наши наступающие войска не давали немцам передышки и постепенно расширяли плацдарм в глубину и ширину.

Нашей 80-ой бригаде не пришлось в первый и второй день участвовать в захвате плацдарма.

При освобождении Ленинградской области, весь взвод управлялся нашей батареей, а это разведчики, связисты, радисты во главе с капитаном Волковым и командиром взвода лейтенантом Пономарёвым, прибыл в указанный район на западную опушку лесного массива. Здесь делали остановку.

Теперь нам предстояло связаться. Тот полк, который мы будем поддерживать. Для выполнения этого задания командир взвода лейтенант Пономарёв взял одного разведчика с собой. Я подошёл к лейтенанту и сказал: «Товарищ лейтенант, давайте я пойду на выполнение задания». Но он не дал согласия и они с разведчиком отправились в путь.

Как сейчас помню, когда они ушли, у меня в душе что-то ныло, чего-то не хватает.

Примерно через час возвращается разведчик и говорит: «Лейтенанта товарища Пономарёва убило».

Я взял с собой связиста и этого разведчика, санки – полозья и пошли за телом лейтенанта. Мы шли немного лесом, затем вышли на поляну и пошли по этой поляне. Впереди лесной массив, не дойдя метров 150 до леса, где лежало тело убитого лейтенанта, осмотрев глазом местность вокруг тела, нет ни одной воронки от снарядов или мин. Мне стало ясно – его убил снайпер.

Мы доставили тело лейтенанта туда, где остановился взвод. Уже могила была вырыта. Тело завернули в плащпалатку и похоронили. Через полчаса мы двинулись дальше, а лейтенант Пономарёв остался лежать в земле на опушке навечно. Пройдя по дороге метров пятьдесят по лесу, мы увидели в ряд лежат три наших солдата. Это совсем не далеко от того места где погиб лейтенант.

Я подошёл к капитану Волкову и сказал: «Гибель лейтенанта и этих трёх солдат дело одного и того же снайпера». Комбат полностью согласился со мной.

Когда мы прибыли на плацдарм в намеченный район командованием, сразу капитан Волков, связист, я и разведчик Спиридонов пошли выбирать наблюдательный пункт.

Пункт мы выбрали удачный. Осмотр местности противника хорошо наблюдался. Кроме того не надо строить землянку, её построили немцы для нас. Мы вошли в готовую. Район нашего наблюдательного пункта всё время обстреливался артиллерийским и миномётным огнём.

Мы круглосуточно вели наблюдение за противником: обнаружили несколько пулемётных точек, один наблюдательный пункт и две артиллерийских батареи, так же обнаружили кухню. Разведали оборону немцев переднего края.

Находясь на Нарвском плацдарме все наши части, вели длительные кровопролитные бои с той и другой стороны, это вполне естественно, при таких боях были не малые потери с обеих сторон. Наш взвод управления понёс потери: двух разведчиков, одного радиста и связиста ранило. Это можно сказать повезло нашей батареи. Раненые проходят лечение при 80-ой бригаде. А это значит, они возвратятся обратно к нам.

Находясь на плацдарме, нам управленцам очень часто приходится менять наблюдательные пункты. И вот сейчас, не успели обжиться, как поступил новый приказ. Нас перебрасывают на южное направление плацдарма. Причём когда мы прибыли на место, то уже в этом районе был уже взвод управления 16-ой батареи нашего дивизиона. Землянки мы заняли готовые, выстроенные немцами. Свой пост наблюдения мы выбрали на рассмотрение не более 100 метров по фронту от поста 16-ой.

Вели наблюдение за противником около трёх суток. По всей вероятности, немецкие наблюдатели по отблеску стёкол от трубы обнаружили на пост.

На четвёртые сутки примерно около 12 часов дня, немцы открыли беглый огонь из 105 мм орудий на уничтожение. Два прямых попадания снарядов в блиндаже 16 батареи. От блиндажа осталась воронка. В блиндаже погибли: два разведчика, связист, командир взвода. Когда мы подошли к воронке, то ни одного человека не было, всех разорвало на мелкие куски. В этот массированный артналёт нас, если выразиться так: «Бог миловал».

После обстрела, примерно через час, командир батареи получил приказ, в районе Ванамыйзы**,** выбрать наблюдательный пункт и вести наблюдение.

Мы направились в указанный район, когда походили небольшую поляну, немцы открыли миномётный огонь. Мы не ожидали такого огня. Налёт продолжался не более двух трёх минут, затем прекратился.

В это время подъехали дивизионная кухня. Я направил двух бойцов, чтобы получить обед. Когда принесли обед, разлили по котелкам и стали есть. В это время не далеко от нас разорвало две мины. И осколком от этих мин убило разведчика Спиридонова. По национальности он татарин рождения 1924. Мы с ним ровесники. Надо сказать за его потерю я долго переживал.

Я его нёс на себе примерно с километр. Я когда всё готовы идти дальше, я сказал капитану Волкову, чтобы они будут сворачивать с дороги, на повороте оставил кого-нибудь, чтобы наблюдать. От поворота мы со связистом отошли метров 700 и видим остальных наших. Это просто сделали привал.

Здесь мы и похоронили разведчика Спиридонова. Его могила среди мелких берёз, черёмухи и мелкого кустарника.

Воины Ленинградского фронта за плацдарм уцепились мёртвой хваткой, немец принимал все усилия, чтобы ликвидировать плацдарм. Но их попытки успеха не имели. Переправа через Нарву всё время находилась под артиллерийским обстрелом, ежедневно фашисты бомбили переправу. Если точно выразиться, переправа выстояла благодаря зенитным орудиям и дымовой завесы. Зенитчики самоотверженно отражали фашистские самолёты, не давали лётчикам бомбить переправу прицельно. По приказу командира дивизиона наша 15-ая батарея отводится на восточный берег реки Нарва.

Для разведки командование дивизиона для нашего взвода управления назначило район «Коригнева голова» (так у немцев была закодирована одна высота) и район Ванамыйзы.

Наблюдательный пункт мы выбрали в районе Ванамыйзы. При выборе пункта мы случайно наткнулись на незначительную высоту площадью примерно около 600 м2. А остальная местность в этом районе болотистая. На этой высотке решили построить землянку для жилья. Кругом простирался хвойный лес, причём высокий.

Наблюдать мы стали, считай с самой толстой ёлки, а по высоте, как и все остальные. Установили стереотрубу и круглосуточно стали вести разведку. Надо сказать, что до наступления войск с плацдарма мы больше пунктов не меняли. Причём оборона немцев просматривалась, даже в одном месте просматривалась дорога соединяющая город Нарву с городом Талин. Были приняты все меры предосторожности, чтобы немец не мог обнаружить наблюдательный пункт.

После того, как мы обзавелись жильём, то есть построили сруб, так как вкопаться в землю можно было на две штыковых лопаты, примерно через неделю на этой же высоте обосновался наблюдательный пункт одного артиллерийского полка 76 мм орудий. Кроме того здесь так же находился медицинский пост, то есть санчасть. Этот медицинский пост оборудован был по приказу генерала 72-ой стрелковой дивизии. Но самое важное решающее значение для солдат было то, что здесь находился наблюдательный пункт командира данной дивизии и он круглосуточно находился здесь. Это воздействовало на солдат с моральной точки зрения в положительную сторону. Вместе с нами находился генерал.

Здесь же на этой высотке по приказу генерала были оборудованы огневые позиции для двух автоматических зениток калибра 37 мм (если не изменяет память).

Примерно метров 400 от расположения наших наблюдательных были установлены 3 орудия калибра 76 мм. Данная батарея часто обстреливала оборону немцев. Каким образом её удалось обнаружить немцам, возможно, засекли по вспышкам или самолётом разведчиком «Рама», так назывался немецкий самолёт разведчик.

День был прекрасный, солнечный и тихий. Занятый нами район немцы не обстреливали, не бомбили, поэтому мы как бы привыкли и не ожидали чего-то серьёзного.

Примерно в начале 7-го часа вечера мы услышали приближающийся вой. Я в это время находился на дереве, смотрел в стереотрубу, а капитан Волков смотрел в бинокль 10-ти кратного увеличения, то есть вели наблюдение и одновременно производили пристрелку реперов, под кодовым названием: «Яблоко», «Груша», «Дыня». Когда я взглянул назад, то увидел, самолёты пикируют на нас или на батарею. Прошли считанные секунды, как мы оказались на земле и кубарем свалились в проход землянки.

Самолётов было шесть, бомбили 76 мм батарею. Считай все три расчёта вышли из строя, Два орудия покорёжены. Осталось целое и невредимое одно орудие.

Немецкие самолёты вошли в пике на бомбёжку орудий. Поэтому лётчики обстреляли наш пост, когда выходили из пике. Другого выхода у них не было, или орудие уничтожить или уничтожить наш наблюдательный пункт. От пулемётного обстрела стереотруба уцелела, пострадала сама ель. Благодаря этим нескольким секундам, которые мы выиграли, я, и капитан Волков остались живыми. Зенитчики, которые были расположены около нас на высоте, сбили один самолёт. Он загорелся и упал примерно с километр от нас. За сбитый самолёт мы подписывали акт: я, капитан Волков, радист Никулин.

В первых числах апреля 1944 г. как обычно мы поужинали и легли спать. Днём к нам на наблюдательный пункт пришёл военфельдшер младший сержант. Он остался у нас ночевать, а на следующий день хотел идти на огневые, где обычно его постоянное место нахождения, причём оружия ни автомата, ни винтовки, ни нагана у него не было.

Проснулся я первым, посмотрел на часы, время было без десяти шесть часов утра, спросил у связиста, который дежурил ночь: «Нет ли каких указаний за ночь»? Он ответил, что ничего нет. Ровно в шесть часов проснулся капитан Волков. И в это время мы услышали вой шестиствольного миномёта, и сразу же заговорила артиллерия противника. Все проснулись. Нам стало ясно, немецкая группировка войск из района высот Ластеколонии перешли в наступление. Стоит сплошной гул, земля дрожит. Немцы отрабатывают наш передний край артиллерийским, миномётным огнём.

Телефонная связь пока что действует, радиосвязь тоже действует, но пока никаких указаний из штаба дивизиона не поступало. Эфир радиостанции заполнен голосами радистов всех частей находящихся на плацдарме.

Примерно через полтора часа наш радист передал «Из эфира передают, что немцы прорвали оборону, наши передовые части ведут жестокий бой с превосходящими силами противника и с боями отходит на восток. Капитан Волков отдаёт приказ радисту Никулину: «Если в эфире услышите, что пехота требует помощи артиллерийским огнём, немедленно сообщите мне».

 Не прошло и десяти минут, радист передаёт: «Пехотная часть просит прикрыть артиллерийским огнём, так как в атаку немцы готовят танки, самоходки».

Капитан Волков передал радисту Никулину: «Запросите координаты этой части, которая просит огня».

В данный момент уже мы не соблюдали приказ: «Огонь открывать только по просьбе командира части, которую мы поддерживаем».

Никулин передал координаты. Капитан Волков подготовил исходные данные для открытия огня, но без приказа командира дивизиона открыть огонь не имели права. Капитан Волков связался по рации с командиром дивизиона, доложил обстановку и попросил дать беглый огонь всем дивизионом. Командир дивизиона согласился. Дивизион открыл беглый огонь по пять снарядов на орудие.

Наш радист ответил в эфир: «Даём беглый огонь из 152 мм орудий». Через несколько минут радист пехотной части передаст; «Молодцы артиллеристы, спасибо за поддержку, за огонь!» Нет сомнения, что услышав в эфире просьбу пехоты, по открытию артиллерийского огня, помощь так же была бы оказана и другим артиллерийским частям на плацдарме. Немецкие танки и самоходки повернули обратно и скрылись в лесном массиве.

Радист передаст, что в эфире слышно, как передают пехотные радисты: «Немцы прорвали оборону в двух местах, в том числе и на нашем направлении, где мы находились.

Если только нашим частям не удастся остановить наступление немцев, то самое худшее немцы будут здесь через три-три с половиной часа.

Время было примерно часа три, когда я вышел из землянки посмотреть, как реагируют на прорыв те офицеры и солдаты, которые находятся вместе с нами на этом «пятачке». Что я увидел, меня встревожило. Как обитатели нашего «пятачка», причём должен сказать откровенно, большинство офицеров, выбегают из землянок и бегом удаляются в тыл на восток. Солдаты по одиночке тоже убегают в тыл, глядя на офицеров.

Сержант Никулин добросовестно выполняет приказ капитана: «Куда просят огня стрелковые командиры». Капитан Волков, подготовив данные, открывал огонь вверенной ему батареей.

Я вошёл в землянку и доложил капитану о том, что я увидел. Капитан вышел и убедился сам «на бегство». Он только сказал и эти слова у меня в памяти по сей день: «Это похоже на крыс, которые чувствуют гибель корабля заранее и стремятся его покинуть»! Это бегство.

Немцы хоть медленно, продвигаются вперёд. У всего по два рожка патронов на автомат и по две гранаты. Это равносильно, что нет ничего, в связи с создавшейся обстановкой.

Ждать больше нечего, да и патронов нам никто не принесёт. Надо готовиться к обороне. Я взял с собой Завалищенко и мы пошли осматривать покинутые только что беглецами землянки.

Мы обошли несколько землянок и к счастью нашему убегающие «Крысы» оставили ящики с гранатами и патронами. В одной землянке беглецы даже оставили два автомата. Когда мы это внесли в землянку, все повеселели. Кроме этого мы нашли более 16 штук рожков к автомату. Сразу же один автомат и пять гранат отдал военфельдшеру. Все стали заполнять рожки патронами. Надо честно сказать, что у нас после вчерашнего ужина во рту не было ничего, причём есть никто не хотел или хотел, но не спрашивал.

Капитан Волков, объяснил командиру дивизиона обстановку, рассказал, как убегали офицеры и солдаты соседних частей, попросил разрешения перейти на запасные наблюдательные пункты.

Из штаба передали: «Наблюдательные пункты не покидать, занять оборону и готовиться к встрече с противником.

Теперь, когда у меня стал преклонный возраст, а мне пошёл 74 год мысли мои в отношении этого приказа совсем другие и реальные.

Если этот маленький пятачок покинули все офицеры и солдаты соседней части, смог бы наш состав взвода управления, а так же считая капитана Волкова и военфельдшера задержать наступление немцев. Всего нас было восемь человек мы и пять человек из управления артиллерийского полка 76 мм орудий. Сейчас я отвечаю «Нет». Не смоги бы, это вообще невозможно достичь. Этот приказ, как нашего командира дивизиона, так и командира дивизиона 76 мм орудий, привёл к ненужным жертвам. Наше управление потеряло три человека и управление артполка два человека. Всего пять человек бессмысленных жертв. Причём когда стемнело оставшиеся покинули «пятачок» и по компасу вышли к своим. Я заскочил в соседнюю землянку и спросил капитана: «Вам дали приказ перейти на запасные пункты»? Он ответил: «Приказа такого не дали. Я сказал, что нам тоже не дали. Будем обороняться вместе.

Наши передовые порядки обороняющих войск ведут упорные бои. Наша местность уже простреливается пулемётным и автоматным огнём. Того и гляди, что ранит или убьёт шальной пулей.

Капитан Волков и я выскакиваем из землянки в проход, чтобы осмотреться. К сожалению, мы увидели, как солдаты поодиночке убегают в тыл. Капитан принял мгновенное решение. Во что бы то ни стало приостановить бегство. Вместе бежим к тропинке. Не добежав примерно метров 25–30, я залёг за пень и навёл автомат на приближающихся шесть человек. Мой палец на спусковом крючке. Не свожу глаз с капитана и солдат. Капитан стоит на тропинке с наганом в руке. Не добежав до капитана метров 15–20, один из солдат снял с плеча автомат, я немедленно выпустил автоматную очередь выше голов.

Капитан скомандовал: «Стойте, стрелять буду! Куда бежите»?

Пехотинцы остановились и повернули в сторону нашей землянки. А позади них бежавшие три солдата увидев это, повернули на восток и убегают, но нам было не до них.

Через несколько минут я увидел солдата, идущего прямо к нам. Когда он подошёл я увидел, что это не боец, а сержант, причём он был ранен в руку. Я сказал: «Товарищ сержант иди быстрее в тыл, вот, вот появятся немцы». Что бы вы думали, что он нам ответил? «Я дальше никуда не пойду. Если немцы продвинуться и войдут сюда, то мне нет никакой разницы, погибнуть вместе с вами или же погибнуть в одиночку, где то. Считай погибнуть в открытом бою».

Наш военфельдшер оказал медицинскую помощь сержанту. Обработал и перевязал рану сержанту, который был ранен в левую руку.

Мы вместе с сержантом организовали оборону. Всего нас стало 18 человек, но радиста и капитана в расчёт не берём, так как надо командовать батареей, то есть вести огонь, а радисту держать связь со штабом дивизиона. Фактически нас 16 бойцов, которые могут принять бой.

Мы вместе с сержантом организовали оборону. Каждому солдату отвели сектор обстрела, расположили солдат так чтобы местность, откуда должны появиться немцы вся была под обстрелом. Выделили одного солдата набивать рожки патронами к автоматам. Нами было принято всё, что мы могли сделать.

Немцы прекратили вести обстрел нашей местности снарядами и минами, боясь накрыть своих солдат. Огонь перенесли немцы в тыл.

Вот мы уже видим, как короткими перебежками, пригибаясь, приближаются к нашей обороне. Их было человек 35-40. Когда осталось метров сорок, сержант скомандовал: «Огонь»! Причём каждому солдату было сказано: «Выбирать цель и бить наверняка. Без команды сержанта огонь не открывать».

С первых же автоматных очередей, сразу сразил около 13 человек, но остальные продолжали продвижение вперёд, причём с первого выстрела я убил офицера. Это было очень важно для нас. Немцы без офицера – не вояки.

Справой стороны мы заметили группу фашистов, человек 10-12 – это пришла подмога, то есть пополнение. Мы дали возможность приблизиться этой группе к передовым цепям. Положение наше создалось критическое, я доложил обо всём капитану. Капитан вышел в проход, просмотрел в перископ и скомандовал: «Всем в укрытия и рассредоточиться»!

Комбат вызвал огонь на себя. Прошло не более 1,5 – 3 минут, как начали рваться снаряды. Когда огонь прекратился, мы заметили, немцы, которые остались в живых, стали отходить к себе в тыл.

Я заскочил к командиру батареи 76 мм орудий и сообщил ему, что немцы отходят к себе в тыл.

Он при мне же дал команду на батарею и открыл беглый огонь. Это длилось не более 1,5 – 2 минут. Иными словами комбат вызвал огонь на себя.

Вскоре я заметил два немца, тащат пулемёт, дошли до бугорка и стали устанавливать. Я позвал сержанта и показал ему место установки пулемёта. Он сказал, что пулемёт или пулемётчиков во что бы то ни стало надо уничтожить. Я позвал солдата Завалищенко и объяснил ему, что ему надо сделать. Мы навели стволы автоматов на то место, где установили немцы пулемёт и взяли на прицел. Через некоторое время, оба немца приподнялись на руках и стали наблюдать в нашу сторону. В этот момент мы дали с Завалищенко длительную автоматную очередь из двух автоматов. Мы видели, как эти два пулемётчика свалились на бок. Мы их убили, но неосторожность товарища Завалищенко привела к его гибели. Он приподнялся и хотел перебежать, а в это время автоматная очередь сразила его. К сожалению, во время боя погиб радист нашего взвода товарищ Полищук, по национальности украинец. Двух пехотинцев ранило, им была оказана медицинская помощь военфельдшером, но отправить в тыл не возможно, до наступления темноты.

Фашисты прекратили продвижение вперёд на некоторое время. Через час примерно немцы открыли по «пятачку» миномётный огонь. Под прикрытием миномётного огня, немцы по канаве стали обходить нас, то есть отрезали путь отхода. Четырёх немцев, которые продвинулись вперёд, были уничтожены автоматным огнём. Бой длился до темна.

Когда совсем стемнело, немцы прекратили вести огонь и с нашей стороны мы огонь тоже не вели. Половину солдат мы сняли на отдых, а другая половина была в дозоре.

Примерно часов в одиннадцать ночи я пошёл к солдатам, которые были в дозоре, узнать обстановку. Дозорные ничего подозрительного не заметили за противником. Я направился в землянку. И только спустился в проход, наклонился для того чтобы войти в землянку, в это время немцы дали беглый миномётный огонь по «пятачку». Я почувствовал, что меня чем-то обожгло правый бок, то телу течёт кровь. В землянке я успел снять гимнастёрку и почувствовал, что левая рука у меня отказала. Военфельдшер сделал перевязку и оказал медицинскую помощь.

Капитан Волков отдал приказ военфельдшеру: «Всех нас троих раненых сопроводить в штаб дивизиона и отправить в медицинскую часть нашей бригады».

Мы пришли в штаб. Там уже стояла и ждала нас автомашина. Мы сели в кузов и нас повезли. От реки Нарва был расположен полевой госпиталь, куда поступали раненые. Здесь врачи оказывали медицинскую помощь раненым и отправляли в госпиталь города Сланцы в Ленинградской области. Двух раненых пехотинцев сразу же отправил в город Сланцы, а мне врачи должны делать операцию.

Меня медицинский персонал подготовил к операции, и сразу же поместили на операционный стол. Врач мне обработал раны. Это я уже узнал, когда находился в санитарной части при своей бригаде. Осколок и сейчас находится в теле. Удалять его я пока не собираюсь, он мне не мешает.

После того как мне обработали рану, меня должны были увести в госпиталь в город Сланцы. Я решил не ехать в госпиталь, а вернуться в свою 80-ую бригаду и лечиться в санитарной части.

От полевого госпиталя до реки Нарва, расположение было примерно 8 км, и я пошёл пешком. Когда я прошёл примерно километра два, захотелось пить. Свернув в лесок, здесь оказались тылы нашей бригады. Старший лейтенант узнал меня и подошёл ко мне. Я ему рассказал всё, как меня ранило, как делали мне обработку раны в полевом госпитале и как меня отправили в тыл в госпиталь и что я решил не ехать, а вернуться в свою часть.

Старший лейтенант сказал, что через час поедет в город Сланцы и отвезёт меня. Таким образом, я очутился в санчасти своей бригады. В санчасти я пролежал один месяц двадцать один день, фактически рана у меня не заживала. В один день я пошёл погулять по лесу и примерно метров за триста от нашего расположения стоят несколько автомашин. Я спросил одного шофёра:

- «Вы не из 80-ой бригады»?

- «Да из этой бригады. В кузове автомашины погружены ящики со снарядами».

- «Когда вы поедете на плацдарм»? – спросил я.

- «Сейчас поеду, оформлю всё необходимое».

Я попросил шофёра добросить меня по пути до перевала. Он дал согласие и я, не предупреждая никого из медицинского персонала, покинул санчасть. Иными словами я сбежал. Таким образом, я очутился на огневых позициях огневиков нашей батареи.

Прорыв нашей обороны немцами во время наступления, был ликвидирован. Через двое суток пополнение было восстановлено. На второй день я возвратился на наблюдательный пункт, он находился там же, что и до наступления.

Прежде всего, я узнал у ребят, как развивались события после моего ранения. Мне рассказали, что примерно во втором часу ночи капитан Волков, решил с командиром батареи 76 мм орудий, оставить наблюдательные пункты и перейти на запасные. По компасу весь состав вышел в район запасных пунктов, а через полчаса уже все были на запасном пункте. Здесь впервые за полтора суток все поели и сразу легли спать.

После того как я пришёл на наблюдательный пункт, примерно через три-четыре дня, меня и трёх разведчиков вызвали в штаб бригады. Нас принял подполковник и поставил перед нами задачу: «Сегодня в 12 часов дня полковая разведка пойдёт брать языка. Мы придаёмся им и будем входить в группу прикрытия». Группа прикрытия – это значит когда группа захвата пойдёт за языком, захватит язык и будет возвращаться обратно, мы должны будем обеспечивать безопасность их отхода.

Надо сказать, что языка захватили без единого выстрела не только автоматного и пулемётного огня, но и без артиллерийского и миномётного обстрела.

Передний край находился на расстоянии не более 400 метров от высот Ластеколонии, их три и все они расположены по фронту наступления наших войск. На западной стороне этих высот проходила шоссейная дорога соединяющая Нарву с городом Талин. За время боёв на плацдарме было сделано множество попыток нашего командования, захватить эти высоты, но все попытки были безуспешны.

Незадолго до наступления наших войск на плацдарме, наше командование сделало попытку захватить всё-таки эти высоты. После артиллерийского обстрела в действие пошла бомбардировочная авиация. Причём самолёты английской марки «Бостон». Это не пикирующие бомбардировщики. Участвовало в бомбёжке этих высот 24 самолёта. Самолёты летели звеньями - по 3 самолёта. Когда самолёты отбомбились, высот не было видно – всё заволокло пылью. Не смотря на такую обработку высот, наши части не смогли сломить сопротивление немцев. Больше попыток захватить эти высоты нашим командованием не принималось. За эти высоты погибло множество наших солдат и офицеров.

Наши войска готовились к наступлению на всем плацдарме. Это мы прекрасно чувствовали и знали, но тогда это был вопрос для нас. Подвезли снарядов, прибыло пополнение. В мой взвод управления направили пять человек. Это для нас имело большое значение.

Перед наступлением наших войск по всему фронту на плацдарме, а оно началось летом, настал, как мне кажется, момент рассказать о разведчице Петровой Тосе.

Впервые я узнал Тосю в санчасти, когда меня ранило, и старший лейтенант Коробейников привёз меня на автомашине. Сразу же, как только я прибыл, врач и медсестра Тося осмотрела рану, ещё раз обработали, а затем стали меня мыть. Вымыли, переодели в чистое белье, и Тося ввела меня в комнату, где лежали раненые, войдя, она шутливо сказала: «Вот вам пополнение, не обижать. Буду строго наказывать»!

Раненых в комнате было человек около двадцати. Но по специальности разведчик был только я один. Когда у Тоси выпадало свободное время, она рассказывала новости, читала вслух книги, показывала военные диафильмы.

Мать и отец у Тоси померли перед войной. Она осталась одна. Командир нашей бригады Герой Советского Союза полковник Петров являлся родным братом Тосиного отца. Полковник Петров удочерил ее, и она жила с ним. Когда началась война он Тосю забрал к себе в часть медсестрой, но Тосю не удовлетворяла должность медсестры, чтобы лечить раненых в тылу. Она просилась у отца, чтобы он направил её в дивизион медсестрой. В конце концов, полковнику, наверное, надоели её просьбы, и он направил её в 4-ый дивизион в 16-ую батарею. Она ушла из санчасти дней за десять до моего бегства из санчасти.

Медсестрой в батарее она прослужила не более 6-8 суток и стала просить командира 16 батареи, чтобы её перевели в разведку. Комбат после длительных её просьб удовлетворил её просьбу. Теперь Тося находилась вместе снами на наблюдательных пунктах.

В разведке она прослужила не более трёх месяцев и её наградили медалью «За отвагу».

Во время разведки боем в направлении высот Ластеколонии она лично вынесла с поля боя шесть раненых бойцов. Причём раненые бойцы не нашей бригады, а пехотного подразделения. Приказа вытаскивать раненых бойцов с поля боя Тосе никто не давал. Она сама по своей воле проявила инициативу.

Да, я должен сказать, что Тося была исключительно храбрая, мужественная, умная, рассудительная девушка. Надо прямо сказать, что таких как Тося по храбрости, мужеству не только девушек, но и мужчин бывает мало. Среди разведчиков, связистов и командиров она быстро завоевала доверие и авторитет.

В боях в районе города Сероцк в Польше, при выборе наблюдательного пункта, она просилась, чтобы взяли и её. Мы не давали согласие, чтобы она пошла вместе с нами. Втроём мы пошли: капитан, связист и я. Мы уже перешли на плацдарм и двинулись к «Костелу», она догнала нас и пошла вместе с нами.

Местность была открыта и немцы по нам выпустили около десятка мин. Когда мы залегли. Тося своим телом прикрыла капитана Волкова, то есть спасла его жизнь. В трёх местах осколками была пробита её шинель. К нашему счастью она осталась цела и невредима. За этот подвиг Тосю наградили второй медалью «За отвагу». Тося не щадила своей жизни.

В боях за Польшу, мы пошли выбирать наблюдательный пункт. Капитан Волков, я и Тося Петрова. Через какое-то время мы прибыли в западный район, выбрали пост наблюдений и стали вести разведку. На вторые сутки в этом районе была проведена разведка боем. Наших солдат много ранило. Когда я, капитан и Тося зашли в землянку к командиру роты и повели разговор об этом бое. Командир роты сказал: «Не достаёт девять солдат, ранены или убиты пока, что неизвестно». После ни слова не говоря, Тося, вышла из землянки, без всякого приказа, по-пластунски достигла места, где шёл бой, и стала вытаскивать наших раненых. Вытащила она с передовой семь человек, а двое были убиты. За этот подвиг командир роты заполнил наградной лист на орден «Красной Звезды» и отправил командиру батальона своего полка. На Одерском плацдарме она получила эту награду.

Тося с нами дошла до Берлина. Участвовала во взятии Берлина. 4 мая нашу бригаду вывели из Берлина в районе колонии Мюлин – Зелов. Это не далеко от Берлина. Для нас война кончилась. Мы построили палаточный городок, линейки, занялись учёбой.

Тося жила в палатке с командиром дивизиона майором Черных. Через некоторое время командир бригады издал приказ; «Разведчицу Петров Т. откомандировать в штаб».

Когда ординарец майора Черных сказал об этом Тосе, то она не подала виду. Ординарец вышел из палатки. Майор Черных был на совещании. Когда ординарец зашел, где жила Тося, он увидел, что Тося покончила жизнь самоубийством. Из пистолета выстрелила в сердце. Пистолет лежал на полу, а Тося лежала на постели залитая кровью.

Похоронили Тосю на берегу пруда, среди зелени деревьев: вишни, яблони, груши.

Провожал Тосю в последний путь весь личный состав 4-го дивизиона и все офицеры штаба бригады 1,2,3-го дивизиона.

Я переписываю свои воспоминания в 1995 году в последних числах мая и у меня в памяти завсегда эта отважная, храбрая, смелая разведчица Тося Петрова.

Вскоре началось наступление наших войск по всему фронту с плацдарма. После артиллерийской подготовки наши войска прорвали оборону немцев и стали продвигаться вперёд на запад.

Командир батареи получил приказ с огневых позиций двигаться к высотам Ластеколонии. Мы дождались наших орудий и двинулись вперёд. Окружить группировку войск противника, которая находилась в городе Нарва и вблизи примыкающих районов к ней не удалось. Противник сумел вывести войска. Мы без задержки движемся на запад. Примерно в первом часу дня, мы выехали на шоссе и повернули в сторону высот Ластеколонии. Когда мы подъехали к высотам и стали осматривать, почему наши войска не могли овладеть ими, фактически западная сторона высот отвесная. Получается не поражаемое мёртвое пространство. Во время обстрелов, бомбёжек немцы по ходам сообщения уходили в блиндажи, которые были построены с западной стороны высот.

Мы без остановки движемся к городу Таллин к столице Эстонской Советской Социалистической республике.

Не доезжая до Талина примерно 7-8 км, командир батареи получил приказ «движение приостановить». Мы остановились в лесу, чтобы замаскировать орудия и трактора от авиации противника. Причём надо отметить, что за всю дорогу движения от высот Ластеколонии, до Талина в воздухе не появлялось ни одного самолёта противника.

Мы остановились примерно в три часа дня. Уже стало темнеть, а мы не получали никаких приказов из штаба дивизиона. Так мы простояли остаток дня, ночь и до 10 часов следующего дня. В это время капитан Волков получил приказ безостановочно продолжать движение по шоссе в город Капсалу.

Наша авиация днём и ночью висела над морским портом Талина. Немец пытался через морской порт эвакуировать технику и пехоту на кораблях.

Талин мы проехали не останавливаясь. Выехав на шоссе Талин – Капсалу мы быстрым маршем продолжали движение вперёд. От Талина до Капсалу 110 км. Это расстояние мы преодолели за 3,5-4 часа. В городе мы получили приказ: «Движение приостановить».

 В Капсалу мы пробыли 1,5 суток. За эти полутора суток, много ходило слухов всяких разных. Но нас заинтересовал один слух о том, что нашу бригаду будут вливать в десантные подразделения, вместе с материальной частью грузится на корабль, и эти подразделения будут освобождать острова Эзель и Даго от противника этого не случилось. Был получен приказ своим ходом усиленным маршем, прибыть на станцию.

Наш дивизион, а так же и другие дивизионы получили приказ командира бригады – «Получить материальную часть на плацдарм, а личный состав в вагоны». Причём было указано время, к сожалению, память не сохранила время, но приказ был выполнен раньше срока. Подогнали паровоз, и состав двинулся в путь. Куда едем никто не знал.

Сколько мы суток ехали, я не помню, остановились на какой-то станции и стали разгружаться. Разгружались быстро и двинулись в путь. Движение продолжалось не более 2,5-3 часа. Остановились в лесу. Командир дивизиона собрал всех командиров батарей, объяснил обстановку и поставил задачу перед каждой батареей.

Когда вышел капитан Волков, сразу же передал мне: «Возьми двух разведчиков, и пойдём на плацдарм выбирать наблюдательный пункт и разыскать командира батальона, которого мы поддерживаем». Кроме того капитан сообщил, что немцы перешли в наступление, прорвали оборону наших войск и движутся на восток. На мой вопрос: «Где мы находимся»? Он ответил: «Что севернее Варшавы и перед нами находится город Сероцк. Его мы будем освобождать».

Немцы вели наступление около шести, семи суток и продвинулись на восток, причём остался небольшой плацдарм за рекой Нарев. Немцы стараются сбросить наши части в реку, ликвидировать плацдарм. Наше командование знало, что значит, если оставить плацдарм.

Гул артиллерийской и миномётной стрельбы не смолкает. Капитан Волков, я два разведчика направились на плацдарм через переправу. Дымовая завеса скрывала переправу от авиации противника. Под артиллерийским обстрелом, мы быстро проскочили переправу и направились в район «Костела» (по нашему церковь). Местность неизменна ни одного кустика, ни бугорка. Церковь построена на возвышенности. Да, надо сказать передовая немцев проходила на возвышенной части. День наступал ясный, солнечный. Мы свернули влево от переправы и направились к церкви. Немцы заметили нас и открыли миномётный огонь. Пришлось нам отлёживаться. После миномётного обстрела, короткими перебежками продвигались вперёд. Осталось не более 60-70 метров до траншеи. Немцы открыли такой огонь, что мы думали «вот наш конец», но к нашему счастью никто не пострадал.

Мы перебежками добрались до траншеи и по ней пошли к церкви. Зайдя в церковь, прежде всего полностью всё осмотрели и проверили. Здесь мы встретились с командиром батальона этого полка, который мы должны поддерживать.

По рации вызвали через штаб дивизиона двух наших радистов. Сразу же повели наблюдение за противником. Наши радисты пришли в церковь примерно часа через полтора. Сразу же установили связь с батареей.

Нами было обнаружено две пулемётные точки, два противотанковых орудия, миномётная батарея. Все эти цели были уничтожены артиллерийским огнём.

Командир роты передал командиру батальона, что немцы сосредотачивают пехоту. Он просил дать огня. Выяснили координаты, где сосредотачивалась пехота, и капитан Волков подготовил данные для стрельбы, передал на огневые, команду открыть беглый огонь по четыре снаряда на орудие. После этого налёта немцы больше не появлялись. Наблюдательный пункт в районе церкви мы использовали около десяти суток. В этом районе фактически наступление немцев было остановлено.

Примерно через шесть, семь суток началось наступление наших войск на плацдарме. После артиллерийской подготовки пехотные части прорвали оборону немцев и стали продвигаться вперёд на запад в направлении города Сероцк.

Мы всё время находились с пехотным полком, который мы поддерживали. Своим артиллерийским огнём мы не давали немцам перейти в контратаку и задержать продвижение наших войск. Шли жестокие бои потери несли обе стороны. В этом наступлении помогала наша авиация. Она бомбила и обстреливала передвижение и сосредоточение войск противника. Такие бои велись примерно на расстоянии 4-5 км вглубь обороны немцев. Перед городом Сероцк чистое поле, примерно в глубину обороны немцев на 1 км.

Здесь перед взятием города, части наши остановились, заняли оборону. Ночью прибыло пополнение, сменились пехотные части, подтянули ближе артиллерию, миномёты и танки. Надо сказать, что танки пока не участвовали в боях.

На следующий день после артиллерийской подготовки, наши части прорвали оборону немцев и стали продвигаться. Через некоторое время в атаку пошли танки, а наша артиллерия вела огонь по окраине Сероцка, чтобы не дать немцам возможности вести прицельный огонь по танкам.

В семь часов вечера наши части овладели городом. Когда стемнело, хорошо было видно, как горели танки. Их было около двух десятков, подбитых в бою, как с той, так и с другой стороны.

В самом городе нам не пришлось побывать, так как наш дивизион перебрасывают на центральный участок. Когда мы прибыли в заданный район, мы увидели местность вся ровная, ни одного дерева, ни кустарника нет. Впереди лесной массив, там проходит немецкий передний край.

На второй день мы пошли выбирать наблюдательный пункт. Осмотрев в бинокль местность, я увидел наш подбитый танк «КВ». Когда подошли к танку, я решил, что лучшего мы ничего не найдём. Я решил установить стереотрубу в самом танке, а землянку выкопать под танком. Надо сказать, что выбор оказался удачным. Днём и ночью вели разведку. Примерно через полмесяца наши войска после мощной артиллерийской подготовки прорвали оборону немцев и быстро стали продвигаться вперёд.

Мы приказа не получили о снятии и двигаться на запад. На второй день командир батареи получил приказ, о том, что вся наша бригада должна сосредоточиться в районе окружённой группировки противника в районе Данцига и Гдыни. Надо сказать, что это два морских порта.

Через сутки вся бригада прибыла в район сосредоточения. Надо отметить, местность здесь пересечённая, небольшие горы, впадины, овраги и, причём полностью лесной массив. Для обороны немцам такая местность на пользу, а нам наступающим войскам нет.

При такой пересечённой и лесистой местности невозможно вести наблюдение за противником. Куда ни пойди везде, ни возвышенности. Исходя из этого, управленцы нашей батареи непосредственно находились в боевых порядках пехоты. В частности мы находились в ротах боевого порядка.

Обнаруженные цели передавались по рации. Капитан готовил исходные данные для ведения огня и открывал огонь.

Немцы упорно сопротивлялись. Упорное сопротивление объясняется ещё тем, что кроме немцев, здесь в этой группировке были и власовцы. «Власовцами» наши солдаты и офицеры называли изменников, а так же завербованных немцами наших солдат в лагерях по фамилии генерала Власова. Генерал Власов командовал второй ударной армией на Волховском фронте и перешёл к немцам, то есть сдался в плен.

«Власовцы» прекрасно понимали, что им никакого снисхождения не будет. Им было безразлично умереть или быть убитым в боях или сдаться в плен, и они будут осуждены военным трибуналом или отправлены на Колыму. Среди «власовцев» были и невинные солдаты. Они попали в плен не по своей вине, потому что их предало командование армией.

С жестокими и упорными боями наши части продвигались вперёд в сутки по 200 – 300 метров кольцо всё время сужалось. Под Данцигом, Сопотом и Гдыней наша авиация не прерывно наносит бомбовые удары. Сопки, возвышенные места в день переходили по несколько раз из рук в руки. Мы не штабные офицеры, которые разрабатывают планы операций, но мы прекрасно понимали – чем меньше становится кольцо окружения войск противника на один погонный километр линии фронта.

Не менее важное значение имел тот факт, что немецкое командование могло перебрасывать войска с одного участка фронта на другой, куда было необходимо. Необходимо нашим войскам лишить командование немецких войск, чтобы они не смогли маневрировать.

Чтобы лишить немецкое командование маневрировать войсками полной и окружённой группировки, наше командование решило расчленить на две части: на Данцигскую группировку и Гдынскую группировку. С этой целью был разработан план наступления наших войск на город-порт Сопот.

Наша бригада, в том числе и наш четвёртый дивизион, получили приказ – «Сосредоточиться в одном из указанных районов (названия память не сохранила) и вести наступление на город Сопот».

После многодневных ожесточённых боёв, наши войска овладели городом. Группировка расчленена на Данцигскую и Гдынскую группировки.

Мы въехали в город во второй половине дня. День солнечный. Мы остановились около одной высоты, она была рядом с дорогой. И все как один пошли на эту гору. Взойдя примерно на одну треть высоты этой горы, мы увидели море, город как на ладони. Так же мы заметили, по вспышкам как немецкий корабль вёл огонь, но только не по городу который мы освободили.

Наша бригада получила приказ двигаться на Гдыню. Через несколько дней город был освобождён. Нам участникам наступления и освобождения Данцига и Гдыни не пришлось побывать и посмотреть эти морские порты.

Наша бригада получила приказ двигаться на запад и занять огневые позиции на восточном берегу реки Вислы и своим огнём поддерживать наступление пехотных частей по расширению плацдарма на западном берегу реки.

В район сосредоточения мы прибыли примерно через 10 часов и сразу же огневики стали готовить огневые позиции, а мы управленцы заняли наблюдательный пункт на чердаке здания. Местность хорошо просматривалась, и вели разведку, причём на восточном берегу реки впереди нас пехоты не было. По приказу командира дивизиона, вести огонь по противнику разрешалось в крайнем безвыходном положении. Здесь мы уже стоим примерно часов двенадцать. Приказа насчёт движения вперёд не поступает. Когда стемнело все легли спать. Проснулись часов в шесть утра. Позавтракали и стали чистить личное оружие. Через некоторое время, капитан подозвал меня и сказал: «Из штаба дивизиона сейчас сообщили, что немцы прорвали оборону, большая группировка и продвигается в нашем направлении». Указал где разместить пункт наблюдения и вести наблюдение за шоссейной дорогой и прилегающей к ней местности. Иными словами противника мы стали ожидать с нашего тыла. К счастью часа через 3-4 позвонили и сказали, что противник наступление прекратил, и он окатывается обратно на запад. Через восемь часов, примерно в восьмом часу вечера, батарея переправилась на западный берег реки Вислы и стали продвигаться вперёд по направлению к городу Грауденц.

Грауденц – крупный промышленный центр. Предприятия выпускали военную промышленность.

Немцы предприняли все меры в обороне города. Сосредоточили множество танков, самоходок, артиллерии, наземной и противовоздушной и достаточное количество пехотных частей.

Прежде чем начать наступление, командование обеспечило превосходство в технике и пехотных частей.

Через несколько суток город был захвачен нашими войсками. В самом городе нам не пришлось побывать.

Наступление немцев и прорыв обороны наших передовых частей, и продвижение в направлении к городу Грауденц, было предпринято с целью окружить наши части, которые находятся на плацдарме и на восточном берегу Вислы, но танковые войска под командованием маршала Богданова не только приостановили, но и погнали противника на запад.

Фактически на центральном участке фронта территория Польши освобождена. Примерно передовой не более чем за 20 км начинается территория Польши, которая приняла немецкое подданство.

Наши части прекратили наступление и перешли к обороне, чтобы сделать подготовку к новому наступлению и вести бой на территории Германии.

Освободив Польшу, было бы не совсем правильно, если не упомянуть «О войске Польском», которое участвовало в боях за освобождении нашей территории и своей территории.

Мне пришлось участвовать в боях освобождению против Данцига и Гдыни. Польские бойцы, офицеры так же как и мы сражались не щадя своей жизни.

В боях за один населённый пункт, немцы оказали яростное сопротивление. Наступление наших частей притормозилось из-за ведения сильного пулемётного и автоматного огня.

Как сейчас хорошо помню, не прошло и полчаса как немцы открыли сильный миномётный огонь. Это длилось минут десять. Немецкая пехота поднялась в атаку. Они хотели выбить наши части с окраины села и в чистом поле расстрелять прицельно.

Командир роты передал приказ по цепочке. По сигналу зелёной ракеты, начинается контратака наших и польских бойцов.

В результате этой совместной контратаки мы полностью освободили село, а убегающих немцев расстреливали пулемётным огнём, можно сказать прицельно.

В боях за село Бухольц на польской территории, которая приняла немецкое подданство, произошёл жестокий бой. Сходу батальон смог прорвать оборону немцев на окраинах села. Это объясняется тем, что немцы подготовили оборону. Командир батальона доложил командиру полка о ходе боя за село.

Командир полка дал приказ: «Приостановить наступление, занять оборону и окопаться». До десяти часов утра следующего дня фактически попыток со стороны немцев не было. Не ввелось обстрела наших частей и миномётным огнём.

В 10 часов утра после десяти минутной артподготовки, наша пехота поднялась в атаку и стала продвигаться вглубь села. Фактически немцы покинули село, только были оставлены боевые дозоры, которые периодически вели огонь. За освобождение села принимала и польская рота солдат.

Перед наступлением был зачитан приказ командования: «Солдат, офицер мог мстить немцам за своих отцов, матерей и внуков». Иными словами «Кровь за кровь», «Смерть за смерть». Данный приказ действовал около месяца, затем был отменён. После того как село было освобождено капитан Волков получил приказ срочно прибыть в штаб дивизиона. Прибыв в штаб, там уже были командиры 13, 14 и 16 батарею.

Командир дивизиона майор Черных, сообщил командирам батарей: «Нам приказано срочно прибыть в штаб бригады». Прибыв в штаб бригады, там уже были командиры всех дивизионов и батарей.

После совещания у командира бригады все направились в свои подразделения. Прибыв на место, капитан отдал приказ старшине батареи командирам взводов: «Срочно подготовиться к отъезду». Когда всё было подготовлено к отъезду, капитан отдал приказ на передвижение. Сам он сел в трактор «НАТИ-5» и мы двинулись в путь.

Через несколько часов езды мы прибыли на станцию (наименование не помню). На станции уже был подан состав с платформами и товарными вагонами. Началась погрузка материальной части.

После погрузки, состав двинулся в путь. Куда едем и зачем – никто ничего не говорит из командиров.

После суток и немного более езды, мы прибыли, на какую-то станцию (названия не помню) и стали разгружаться. После разгрузки своим ходом двинулись дальше в путь, и опять никто из командиров не говорит, куда мы едем.

Примерно часов через шесть езды, наш дивизион, а в целом полностью бригада въехали в лес и стали разгружаться. Командир дивизиона отдал приказ: «Выбрать наблюдательные пункты и вести разведку за противником».

Капитан, я, два радиста, два разведчика, два связиста пошли на запад к переправе. Переправу мы прошли спокойно – обстрел противник не вёл.

Через какое-то время, мы прошли в указанный район, я взял одного связиста и отправился посмотреть, нет ли поблизости подходящего места, чтобы использовать под наблюдательный пункт. Нам повезло! На небольшой возвышенности мы заметили что-то похожее на блиндаж. Когда мы подошли и увидели хороший блиндаж для жилья и его можно приспособить под наблюдение. Иными словами сделать в стене амбразуру для оптического прибора – стереотрубы. Я послал одного солдата за капитаном и остальными людьми. Придя на место, комбату выбор наблюдательного пункта пришёлся по душе. Я стал руководить, как нужно сделать амбразуру. К вечеру уже была установлена стереотруба, и мы вели наблюдение.

Наблюдательный пункт был расположен на расстоянии 700-800 метров от передовой. Здесь-то мы и узнали, что нашу бригаду сняли со второго Белорусского фронта и перебросили на первый Белорусский фронт на главное, центральное направление. Вторым Белорусским фронтом командовал маршал Рокоссовский. Теперь у нас командующий фронтом маршал Жуков Георгий Константинович.

Находясь на Одерском плацдарме, мы впервые увидели: «Самолёт – снаряд», а произошло это уже к вечеру. Я вышел из землянки и вижу, летит самолёт, но точно по очертанию самолёта таких мы не видели ни разу за всю войну. К самолёту подвели по конфигурации второй самолёт. Я позвал капитана и остальных ребят, стали наблюдать. Видно как самолёт начал снижаться под каким-то углом, держа курс на переправу.

На каком-то расстоянии, мы видим, что верхний самолёт пошёл вверх, а нижний как направил лётчик на переправу, снижается. Затем он упал в лесу, примерно за 400 метров от переправы, произошёл сильнейший взрыв. Теперь нам ясно, что из себя представляет «Самолёт снаряд».

От реки Одер до Берлина – столицы Германии 90 км, это самое близкое расстояние. Если нам придётся с этого участка вести наступление, то Берлин мы будем брать «в лоб» (выразиться военным термином).

Впереди на западе, примерно от передовой на расстоянии 7 км по фронту расположены Зееловские высоты. За овладение этими высотами многие сложили головы во время наступления. Правее нас расположен город Кюстрин. Впереди нас мы видим бывшее имение фельдмаршала Паулюса, пленённого под Сталинградом. Из построек этого имения остались груды обломков кирпича.

Наблюдение за противником не прерывалось ни днём, ни ночью.

Штаб дивизиона запрашивал сводку, через каждые два часа. Мы прекрасно видим, как территория плацдарма насыщается разной военной техникой. Мы сами прекрасно понимаем. Генеральное наступление на плацдарме не за горами. А сколько сосредоточено военной техники на восточном берегу реки Одер: танков, самоходок, артиллерии разного калибра, «Катюш». Вся эта техника тщательно замаскирована.

Не прошла ни одна ночь с момента как мы находимся на плацдарме, чтобы не было слышно жужжание одиночек немецких самолётов, которые сбрасывали святящиеся ракеты на парашютах. Причём парашют медленно снижался. Каждую ночь весь плацдарм был освещён этими ракетами, всё видно как днём. Наша авиация активных действий не предпринимала. Отдельные пары наших истребителей охотились за самолётами – разведчиками и самолётами, которые сбрасывали светящиеся ракеты.

На восточном берегу реки Одер нам впервые пришлось увидеть тяжёлые танки «КВ» (Клим Ворошилов) и «ИС» (Иосиф Сталин). Эти танки громадные, являются мишенью для артиллерии противника. Эти танки, пройдя от Ленинграда до Берлина, на фронте где мы участвовали, не применялись.

Начиная от офицера и солдата, каждый знал, что бои будут жестокие. Много сложат свои головы на этих километрах и за Берлин. Все ждали наступления, но когда – этого никто не знал. И вот настал тот день, которого мы все ждали. 16 апреля рано утром, было ещё темно, прозвучал залп «Катюши» и сразу же началась артиллерийская подготовка. Стоял сплошной гул, даже ничего не слышно, хотя стоишь друг перед другом. Все виды оружия как с нашей, так и с наступающей стороны были запущены в действие. Точно я не скажу, сколько часов длилась артподготовка, но она длилась долго. После того как закончилась обработка переднего края, артиллерия перенесла огонь вглубь обороны противника по тылам. Наши пехотные части перешли в наступление, но перед наступлением наших пехотных частей за несколько секунд включили мощные прожектора. Они были установлены в передней линии обороны. Всего было установлено около двух сотен прожекторов.

Об установке прожекторов немцы не знали – это делалось скрытно. Главная цель установки прожекторов – ослепить противника. Надо сказать, что прожектора сыграли такую роль, на какую не рассчитывало даже и не наше командование.

Когда включили прожектора и пошли в наступление наши частит, немцы побросали всю технику и удрали на Зееловские высоты – это семь километров от передовой.

 Не более как через полчаса мы получили приказ, сняться и двигаться в район расположения Зееловских высот.

Когда мы проходили эти семь километров, лично убедились «Какую огромную роль сыграли прожектора. Орудия, миномёты, пулемёты, даже четыре танка – всё брошено. Причём даже не выведено из строя. Орудия как вели огонь, так и остались стоять с поднятыми стволами.

При захвате первых пленных, они все заявили: «Мы думали, что русские применили какое-то сверхъестественное оружие».

Надо прямо сказать, что эти семь километров наши части продвинулись вперёд с очень малыми потерями.

До артиллерийской подготовки осталось около часа. Фактически никто не спал, всё думы, мысли ворошили мозг: «Может быть, это последний бой для некоторых солдат и офицеров». Легко сказать, что осталось около часа. Это время проскочило очень быстро. Взглянул на часы – время без пяти минут четыре. Я покидаю блиндаж и перехожу на свой наблюдательный пункт.

На переднем крае у немцев тихо – это хорошо, значит, они не разнюхали, что сейчас начнётся то, чего они не ожидали.

В эту минуту слышим залп «Катюши», сразу же быстро нарастает сплошной гул. Немцы через несколько минут открыли ответный огонь, причём огонь вёлся массированный. Сопротивление немцев на участке наступления пехотного полка очень слабое. Немцы поднимают руки вверх, бросают оружие и сдаются в плен.

В прорыв сразу пошли танковые части. Мы движемся вместе с командиром батальона. Примерно к девяти или десяти часам мы подошли к Зееловским высотам.

Немцы укрепились на высотах. На высотах был создан мощный оборонительный рубеж. Наши пехотные части не могли с ходу овладеть высотами. Артиллерия, миномёты открыли огонь по высотам, главным образом по восточным склонам высот, чтобы как можно меньше было потерь солдат наших частей.

Наша батарея вела огонь по самым возвышенным местам этих высот, чтобы воспрепятствовать прибытия к немцам пополнения.

На нашем направлении стрелковые части вели ожесточённые бои примерно до семи часов вечера. Нашим танкистам удалось прорвать в одном месте оборону немцев. Сразу же в прорыв двинулась пехота.

Мы движемся с командиром батальона по просёлочной дороге. Когда перевалили высоту, мы увидели километра за 1,5 – 2 город. В бинокль хорошо видно, как наша пехота завязала бои на окраинах города. Минут через двадцать бои переместились дальше вовнутрь города.

На высоте скопилось много офицеров. Мы решили идти к городу. Войдя на окраину города, мы остановились, развернули рацию, капитан доложил обстановку и спросил, будут ли какие то приказы. Из штаба дивизиона ответили: «Движение на запад приостановить, дожидаться прибытия штаба». Здесь мы расстались с командиром батальона. Они продолжали наступление дальше на запад. Фактически за двое суток боя наши войска продвинулись вперёд на десять километров. До Берлина осталось восемьдесят километров.

Когда наша пехота завязала бои на окраине города, мы не смогли поддержать её артиллерийским огнём, так как мы не знаем точного расположения наших передовых частей. Это значит, что своим огнём мы можем погубить своих.

По прибытии штаба, командир батареи получил приказ от командира дивизиона: «Продолжить движение на запад, выйти на рубеж какого-то лесного массива и дожидаться прибытия остальных сил бригады. Если есть необходимость вступить в бой, связаться с передовой пехотной частью и поддерживать своим огнём. Связь держать со штабом по рации».

Мы дождались своей батареи все сели на орудия и поехали к месту сосредоточения. Примерно через километр мы остановились на опушке леса. Слышны отчётливо разрывы мин и снарядов, очереди автоматные и пулемётные.

Командиру огневого взвода капитан приказал подготовиться к ведению огня. Огневые позиции не оборудовать.

Все управленцы вместе с капитаном и я пошли вперёд, прошли не более 400 метров и увидели наших пехотинцев. Я и связист ползком направились к ним. Когда мы достигли пехотинцев, спросили: «Есть ли кто из командиров»? Нам показали на укрытие. Немцы ведут автоматный огонь по нашей пехоте. Пулемётного огня не слышно. Зашли в укрытие и видим, сидит старший лейтенант. Капитан Волков расспросил обстановку. Старший лейтенант просил уничтожить, то есть разрушить дом, из которого немцы вели огонь и приостановили наступление нашей части.

Комбат подготовил данные для ведения огня, передал на батарею и открыл огонь. Всего было выпушено восемь снарядов. Под прикрытием нашего огня пехотинцы сделали рывок вперёд. Последними тремя снарядами вместо дома получились кирпичи и обломки. Когда пехотинцы и мы вошли в него, мы увидели убитых восемь человек автоматчиков и двух пулемётчиков.

Комбат доложил в штаб дивизиона обстановку и спросил: «Будут ли какие-либо приказы»? Ему ответили: «Продвигаться вместе с этой частью вперёд».

По просёлочной дороге мы вместе с батальоном движемся вперёд. Вышли на шоссейную дорогу, сопротивления противника не встречаем. Скорее всего, немцы отступили на подготовленный оборонительный рубеж – такое было наше мнение.

Не прошли мы и метров 500, услышали нарастающий грохот, лязг гусениц. Из-за поворота выскочил танк, за ним второй и т.д.

Фактически из батальона пехоты по количеству солдат наберёшь не больше роты. Передний танк остановился. Из башни вылез на половину туловища полковник. Он скомандовал: «Всем садиться на танки»! В армии приказы вышестоящего по званию не обсуждаются, а выполняются. Это было, скорее всего, танковое соединение.

При движении дальше, встречая группы солдат десять или более человек, полковник останавливал свой танк и садил людей на танки. На всех танках были солдаты.

После мы узнали, что авиаразведка доложила командованию, что у переправы через реку образовалась внушительная пробка техники: танков, самоходок, автомашин (грузовых, легковых), орудий, миномётов и живой силы. Название реки, к сожалению, память не сохранила. Танковое соединение и спешило на разгром, уничтожение всей этой техники. Танковая колонна выскочила из леса, и мы увидели всю эту технику и солдат. Сходу танкисты открыли огонь, танки развернулись, мы соскочили с танков. Что творили наши танкисты – уму не постижимо!

Солдаты, которые ехали на танке открыли автоматный огонь по живой силе. Эта операция длилась не более полчаса. Вся техника была искорёжена, перевёрнута, смята. Немцы, которые остались в живых сдались в плен. Переправу наши танкисты сразу отрезали от немцев. Она осталась целая и невредимая. Танкисты переехали на западный берег, а мы и пехота стали ожидать каждый свою часть. Пройдя путь от Ленинграда до Берлина, мне впервые удалось увидеть такое побоище и кладбище военной техники.

С каждым днём расстояние до Берлина уменьшалось. Бои шли жестокие, кровопролитные. Как с той, так и с другой стороны было сосредоточено огромное количество военной техники живой силы и авиации. Фактически бои шли за каждый метр, за каждый дом, этаж.

Фактически бои за Берлин – это бой техники, бой металла. Каждый из офицеров знал, что солдата по мере возможности сохранить, чтобы он остался живой.

Рано утром из штаба дивизиона майор Канашевич (заместитель командира дивизиона по политчасти) передал по телефону: «Наши передовые части вступили в окраины Берлина».

Наша авиация днём и ночью бомбила военные, промышленные объекты Берлина. Истребители завязывают воздушные бои с противником. Город обстреливается артиллерией. Окраины города начинаются с построек одноэтажных домов, причём все дома построены из кирпича. Каждый дом осажен фруктовыми деревьями: яблоня, груша, олива, вишня, сирень.

На окраинах Берлина фактически немцы не оборонялись. Да это и вполне понятно, что такие строения не приспособлены для оборонительных боёв.

Как только начались двухэтажные и выше дома, началось упорное сопротивление немцев. Наше командование выводило орудия на прямую наводку, не считаясь с калибром. Не только 122-мм и 152-мм орудия громили и разрушали здания, но и участвовали «Катюши», которые вели огонь по площадям. В высотных зданиях, велись бои за каждый этаж, за каждый подвал, за каждую лестницу. Каждый дом переходил из рук в руки. Если только немцы вели упорное сопротивление, наша артиллерия сравнивала это здание с земли, а потом только пускали пехоту. Рано утром, число я не помню, командир батареи получил приказ «Форсировать канал Шпрее и с западного берега корректировать огонь всего дивизиона». Нас трое и капитан четвёртый вошли в один дом на берегу канала и в перископ просмотрели канал. Мост через канал немцы взорвали, только остался один трос с того берега на этот. Он проходил или по мосту или под мостом. Этот трос уцелел. Нам остался один выход переправляться по тросу, иного выхода не было. Я думаю, все вы знаете, как передвигаются параллельно земли люди, так же и по тросу.

Прежде чем передвигаться, надо создавать дымовую завесу. Дымовых шашек нет. Решили просмотреть около моста и к счастью нашему они там были.

Создали дымовую завесу, и мы очутились на том берегу, причём надо сказать мы показали пример. Солдаты, офицеры других частей тоже стали переправляться.

Только мы перешли на тот берег, установили телефонную связь со штабом, командир батареи капитан Волков доложил, что находимся на западном берегу. Какие будут указания. Из штаба ответили: «Пока нет, ждите». Одновременно сообщили, что передали из штаба бригады: «Застрелился Гитлер».

Не прошло, может и десяти минут, как из штаба дивизиона передали: «Сообщение о Гитлере не соответствует действительности».

27 апреля мы находились от Рейхстага на расстоянии не более 800 метров. Фактически наша бригада с этого дня больше в боях не участвовала, то есть для нас война закончилась. Около Рейхстага нам побывать не удалось. Нас из Берлина перебросили в колонию Альт-Резе. Это 120 км от Берлина. Мы занялись постройкой палаточного города. Началась военная служба, как и в мирное время.

**27 апреля для меня кончилась война.**

А теперь я напишу о мирной службе, в Германии, об отношении немцев к нам, о впечатлениях которые произвели на нас.

Прежде чем это всё описывать я опишу о выполнении приказа по захвату «Александр – Плац». Это аэродром в Берлине, как у нас в Москве Внуковский аэродром.

Это было примерно 24 или 25 апреля. Командир батареи капитан Волков получил приказ из штаба: «Разыскать командира стрелкового полка (фамилию не помню) и вместе с его солдатами принимать участие во взятии аэродрома. Точнее выразиться поддерживать батальон, который будет участвовать во взятии аэродрома. Батальон и мы управленцы сосредоточились в домах расположенных с северной стороны аэродрома Нарвы, можно сказать, взвинчены до предела, так как наступление пойдёт по аэродрому, укрываться негде.

Дома построены многоэтажные, буквой «П» на южной, западной и восточной сторонах.

Ждём, когда начнутся сумерки, примерно минут через 40-50 командир батальона выпускает белую ракету. Это условный сигнал к наступлению. Все до единого вышли из домов, рассыпались в цепочки по аэродрому и началось наше наступление.

Немцы огня не открывают. Мы обеспокоены, уже заняли, считай половину аэродрома, а немцы не стреляют.

Я добрался до командира батальона и спросил его: «Может, выпустим несколько снарядов по домам»? Он категорически отказался. Темнеть стало быстрее. Мы не дошли до домов примерно метров 150 и здесь нам попались траншеи. Передовые цепи вошли в траншею, а остальные легли на землю. Командир батальона сказал: «Обождем. Обождём ещё минут пятнадцать, чтобы потемнее стало». Затем все поднялись и побежали к домам. Достигли домов и в них расположились на ночь. Морально – психологические факторы сильно влияют на организм человека. Аэродром был взят без единой потери.

Надо сказать, что Берлин город большой с узкими улицами. Каждый многоэтажный дом связан с соседним домом ходами сообщения. Когда мы вели уличные бои, то когда ворвёшься в подвал, весь подвал набит солдатами.

В Германии есть и русские эмигранты, следовательно, они знают русский язык. Задаём раненым вопрос: «Почему вы не сдаётесь в плен»? они отвечают: «Этого невозможно сделать, так как в подвал прибывает пополнение».

Германия страна небольшая. Там нет поездов дальнего следования. От одной границы до следующей границы можно доехать за 10 – 11 часов. В Германии все дороги покрыты асфальтом. Все дороги тропинки обсажены фруктовыми деревьями: яблоня, груша, слива, вишня. Тропинки – имеется в виду, где оживлённое движение. Все насаждения, так и сбор плодов, охраняется законом. Плоды собирают в те дни, когда регламентировано законом. За ломку сучков, не говоря уже о целой поломке, строго наказываются по закону.

Когда мы во время наступления двигались по дорогам, трактор, вездеход или автомашина останавливалась. Захотел тот фрукт, какой ты пожелаешь.

Я прослужил в Германии с 27 апреля 1945 г. по 7 апреля 1947. Я сделал вывод, да и не только один я. Немцы к нам относились хорошо. Немцы не любили англичан и американцев. За мой период нахождения в армии – немцы не предприняли ни одного террористического акта против наших солдат, военных частей. Из этого можно сделать вывод, что не все немцы фашисты и не все немцы воспринимали фашистскую идеологию и пропаганду. В Германии все кровли на домах покрыты красной черепицей.

Не далеко от городка Альт-Резе расположено имение Геринга. В этом имении готовили разведчиков, которых после определения срока обучения и сдачи экзаменов засылали в различные страны, в том числе и в нашу – Советский Союз.

В этом имении находился кинотеатр, стадион, фруктовый сад, искусственное озеро в котором много было разной рыбы. В прилегающем лесу было много диких кабанов. Наши офицеры ходили на охоту и ловили рыбу в озере.

Встреча командующего 2-ой танковой армии

 маршала Богданова с избирателями в 1946 г.

Весной 1946 г. состоялись выборы в Верховный совет СССР. Наша 80-ая бригада стояла в Альт–Резе. В один вечер, заместитель командир дивизиона майор Канашевич зашёл ко мне и спросил, желаю ли я съездить в город на встречу избирателей с кандидатом в депутаты Советского Союза с маршалом Богдановым. Я ответил майору: «Я со всем удовольствием поехал бы»! Майор ответил: «К пяти часам вечера приходи к штабу». Я пришёл немного пораньше. Подошла автомашина, мы сели и поехали. До города было расстояние 12 км. Встреча состоялась в одном кинотеатре. Мы вошли в зал, когда все места были заняты и люди стояли в проходах.

Выступил маршал Богданов, рассказал свою биографию и прохождение военной службы. После выступления маршалу Богданову избиратели задали ряд вопросов:

- «Были ли вы ранены товарищ маршал»?

- «Я ранен был два раза. Второй раз был ранен в руку, лечился в госпитале».

- «Интересовался ли кто из высшего состава вашим состоянием»?

-«Состоянием моего здоровья интересовались мои сослуживцы: Жуков, Рокосовский, Малиновский и большинство других. Состоянием моего здоровья интересовался лично Иосиф Виссарионович Сталин. Не задолго до моей выписки из госпиталя в палату вошёл врач – полковник и сообщил мне: «Вас вызывает Москва по прямому проводу». Я вошёл, взял трубку и доложил: «Маршал Богданов у телефона». Из Кремля мне ответили: «Сейчас с вами будет разговаривать товарищ Иосиф Виссарионович Сталин». К проводу – к аппарату подошёл И.В. Сталин. Поздоровался, расспросил о состоянии здоровья. Я ответил: «Иосиф Виссарионович Сталин, состояние моего здоровья отличное». И.В. Сталин ответил мне: «Если бы у вас здоровье было отличное, вас выписали бы». Я хотел возразить товарищу Сталину, но он угадал мои мысли и сказал: «Не вздумайте возражать товарищ маршал – я осведомлён о состоянии вашего здоровья». Так мне пришлось лежать в госпитале ещё около месяца.

Накануне выписки из госпиталя меня вновь Москва вызвала к прямому проводу. Я подошёл к аппарату и доложил: «Маршал Богданов у аппарата». Мне ответили: «Сейчас с вами будет разговаривать товарищ Иосиф Виссарионович Сталин». К аппарату подошёл И.В. Сталин, поздоровался, поздравил с выздоровлением и спросил смогу ли я приехать в Кремль? Я ответил: «Я человек военный и привык выполнять приказы». И.В. Сталин ответил, что за мной вышлют самолёт.

На самолёте я прибыл в Москву и направился в Кремль. О моём прибытии был осведомлён начальник караула Кремля. Меня пропустили на территорию Кремля. Когда я вошёл в приёмную И.В. Сталина, мне сказали: «Посидите, отдохните, а доложу И.В. Сталину о вашем прибытии.

Через 2,5 – 3 минуты офицер вышел и пригласил меня зайти в кабинет И.В. Сталина сказав мне: «Иосиф Виссарионович Сталин ожидает вас».

Я зашёл в кабинет и как то растерялся. Сталин стоял около стола, курил трубку и сразу направился ко мне. Подойдя ко мне, пожал мне руку. Затем правую руку положил мне на плечо и мы направились к креслам. И.В. Сталин сел в кресло. Сразу же и я сел. Затем И.В. Сталин встал и я встал и товарищ Сталин задал мне вопрос: «Скажите пожалуйста товарищ маршал, какие по вашему мнению лучшие танки «КВ» (Клим Ворошилов), «ИС» (Иосиф Виссарионович) или «Т-34»? Не торопитесь отвечать, подумайте.

Я уже хотел встать и сказать: «Я готов ответить на ваш вопрос».

Иосиф Виссарионович прохаживался по кабинету и, покуривая трубку, сразу понял меня и сказал: «Я слушаю вас товарищ маршал».

Я ответил: «По моему мнению танк «Т-34» самый лучший, по следующим факторам:

а) Я всё время командую этими танками;

б) Хорошая манёвренность;

в) Большая скорость;

г) Меньший вес;

д) Меньшие габариты;

е) Меньшая уязвимость попадания снарядов

Я распрощался с товарищем Сталиным, Иосиф Виссарионович сказал: «Сейчас вас отвезут». Я ответил, что сразу же выезжаю в штаб армии.

Товарищ Сталин ответил: «Вас отвезут на аэродром, и вы летите на самолёте».

Впоследствии мне приходилось встречаться с И.В. Сталиным два раза. Мне часто приходилось разговаривать с ним по прямому проводу. Вот так состоялась моя первая встреча с товарищем Сталиным».

Мне также пришлось присутствовать при встрече избирателей с кандидатом в депутаты в Совет Национальностей дважды героев Советского Союза с майором Боровых. К сожалению записи мои тех листов, в которых я всё описывал, не сохранились.

Я хорошо помню, что майор Боровых – лётчик истребитель. Он вместе со своим напарником занимались охотой, охотились за самолётами. Майор Боровых самый молодой командир авиационного полка. Больше моя память не сохранила ничего о майоре Боровых.

После окончания военных действий, как я уже описал 27 апреля нашу бригаду отвели в колонию Мюлин – Зее. Затем перевели в район города Альт–Резе и последнее место расположения бригады – город Бранденбург.

Дальнейшая моя военная служба проходила следующим образом. Примерно в июне или в июле 1945 г. меня назначили командиром 4-го дивизиона. Я был освобождён.

Примерно в 1946 меня назначили старшиной 15-ой батареи. В этой должности я прослужил не долго, так как нашу бригаду расформировали. Процесс расформирования бригады длился около месяца.

В эти казармы прибыла 136 артиллерийская бригада. Нас осталось четыре старшины из всей бригады и нас передали в 136 бригаду.

Меня назначили старшиной второй батареи. В этой должности я прослужил до дня демобилизации. Демобилизовался я 7 апреля 1947 г. В этом же месяце я вернулся из Германии на родину.

Один год проработал в колхозе, а на следующий год пошёл заканчивать техникум.

Меня в армию взяли с 3-го курса.

В 1950 г. окончил техникум и по направлению министерства чёрной металлургии получил назначение на Петровск-Забайкальский металлургический завод.

На заводе я проработал до 1984 г. по день ухода на пенсию по старости.

Я описал мой жизненный путь с 17 августа 1942 по 1 октябрь 1984 г. При описании я старался описать, как я воевал с 1942 г. по 1945 г. В боях за Родину, награждён следующими орденами и медалями:

**Орден «Отечественной войны» II степени**

**Орден «Красной Звезды» (дата подвига 29.04.1945)**

**Медаль «За отвагу» (дата подвига 22.10.1944)**

**Медаль «За отвагу» (дата подвига 13.05.1945)**

**Медаль «За освобождение Ленинграда»**

**Медаль «За освобождение Варшавы»**

**Медаль «За взятие Берлина»**

**Медаль «За победу над Германией»**

А так же юбилейные медали, которые вручал военкомат в мирное время.

После окончания войны началась демобилизация войск старших возрастов. Демобилизованным вручали вознаграждение за службу в армии в военное время и подарки: аккордеоны, баяны, мотоциклы, приёмники и т.д.

Командование частей солдаты и офицеры с почестями провожали своих сослуживцев. Первые эшелоны показали, что в Польше действуют бандеровцы, которые обстреливали составы из пулемётов, автоматов.

Многие демобилизованные пройдя такое поле сражения на фронте остались живыми, а при демобилизации проезжая территорию Польши сложили головы.

Мой 1924 г. демобилизовался в 1947 г. Когда выехали на восточный берег сразу же на первой станции начальник поезда по званию майор, прошли по вагонам и предупредили: «Огня не зажигать, на нарах ночью не лежать, двери не открывать. При такой предосторожности во время обстрела состава будет меньше потерь.

К нашему счастью состав, в котором мы были, ни разу не обстреляли, поэтому потерь не было.

После окончания военных действий в Германии, бандеровцы действовали на территории Польши длительное время, примерно около двух лет.

Они занимались террористическими актами, убийством солдат и офицеров, взрывом мостов, железнодорожных путей, обстрелом воинских эшелонов, следующих на запад и на восток. Надо сказать, что хождение наших солдат и офицеров, особенно как стемнеет и ночью было опасным.

Причём хождение, как правило, проходило группой не менее трёх человек.

Для борьбы с бандеровцами нашим командованием были созданы специальные отряды, которые действовали днём и ночью, для уничтожения баз в лесах, в сёлах и уничтожения самих групп бандеровцев. Мы можем сказать, что основная часть польского гражданского населения к нашим войскам относилась доброжелательно.

В бандеровские группы входила та часть людей, которые действовали на стороне фашистских войск, у которых руки запачканы кровью в период всех военных действий.

Польское население и наше население – это славяне. Жизнь польского крестьянина и колхозника в Советском Союзе не отличается, даже жизненные условия одинаковы, как и у нас, так и у поляков дома в сёлах, хуторах построены из дерева, крыши покрыты лучиной, которую изготавливают из дерева, обрабатывают землю, держат скот. Садов по выращиванию фруктов, как и у нас, так и в Польше мало. Разница только в том, что у нас общественное ведение хозяйства, а у них частное, то есть каждая семья занимается по отдельности.

Но во время военных действий на фронтах, освобождая Эстонию, часть Литвы, освобождая Польшу и восточную часть Германии, я обязан в своих воспоминаниях написать правду.

Есть русская пословица: «Сколько волка не корми – он всё равно в лес смотрит» и есть вторая русская пословица: «С любым человеком, нацией дружи, но камень в кармане всё равно носи». Это истина. Особенно после развала могучего государства – Советского Союза, мы наглядно воочию убедились, что для эстонцев, латышей, литовцев, поляков – русские это их враги, хотя всему миру известно, сколько наших многонациональных солдат офицеров погибло, освобождая территорию их государств.

Такого отношения нельзя сказать против немецкого населения. Я служил в Германии по апрель 1947 г., то есть по сей день демобилизации. Ни одной вылазки, ни одного террористического акта за этот период не было. Немцы к русским солдатам и офицерам относились дружелюбно.

Читая написанные мною воспоминания за период военных лет, не без интересно узнать. Как же прошла наша молодость поколения 1923 и 1924 годов рождения.

Наше поколение не видело молодости в своей жизни. До 18 августа 1942 г., то есть по день мобилизации в действующую армию, я работал в своей деревне Юрино фактически мы были дети, но выполняли работы мужские, которые выполняли взрослые мужчины, наши отцы и дяди.

Мы пахали, сеяли, убирали урожай, косили, молотили, убирали картофель, овощи, но мне заниматься этими работами долго не пришлось, так как нас мобилизовали на строительство оборонительных сооружений в Ленинградской области и в округ города Боровичи.

Мы рыли лопатами вручную землю, создавая противотанковые рвы, доты, дзоты, пулемётные гнёзда, землянки и так далее, то есть строили всё, чтобы остановить немцев смогла наша Красная армия.

Со строительства оборонительных сооружений со станции Веребье Ленинградской области, нас отпустили, а 18 августа уже я был мобилизован в армию. Затем служба в действующей армии на фронте. После окончания войны, служба в Германии. В 1947 г. демобилизовался из армии и вновь работа в колхозе. Проработал с апреля 1947 г. по 1 сентября 1948 г.

1 сентября 1948 г. я вновь пошёл заканчивать техникум, то есть учёба. В 1950 г. окончил техникум и по направлению Министерства чёрной металлургии получил направление на Петровск-Забайкальский металлургический завод. На нём я проработал до ухода на пенсию, то есть до 1 октября 1984 г.

Теперь вам ясно, что я не видел никакой молодости, никаких вечеринок, гулянок, никакого веселья. Свою молодость мы не сможем вспомнить, ничего хорошего. Можем вспомнить только работу, службу и опять работа. В настоящее время, начиная с перестройки, мы пенсионеры, мы забытая часть нашего общества правительством, мы на грани вымирания. Мы пенсионеры самая необеспеченная часть нашего общества в материальном положении.

Нам фронтовикам обидно то, что мы защитили нашу родину от порабощения фашизма и большей части уничтожения нашего многонационального народа

Нам фронтовикам обидно, когда нас называет молодёжь, уже в серьёзных годах, а так же произносятся речи депутатов Государственной думы, что мы фашисты, мы коричневые, мы недобитые.

Вот так относятся к нам в настоящее время.

Но надо каждому человеку независимо молодой или старый помнить: «Что не герои делают историю, а история делает героев».

Вторая мировая война, а со стороны нашего Советского народа вошла в историю, как самая жестокая кровопролитная бойня. Одержанную победу признаёт весь мир. Любому поколению нашего многонационального Советского народа надо помнить о нашем поколении тех военных времён, а так же о после военных годах, по восстановлению народного хозяйства на территории бывших под оккупацией немецко-фашистских войск, заводов, деревень, шахт, гидроэлектростанций, колхозов и так далее.

Наше поколение пережило войну и после окончания войны голод, все невзгоды которые на наше поколение.

**Продолжение трудовой деятельности на**

**Петровск – Забайкальском металлургическом заводе.**

После окончания Боровичского горно-керамического техникума, я вместе с Быстровым Николаем 11 августа 1950 г. прибыл в город Петровск-Забайкальский. Часа через полтора мы прибыли отдел кадров завода. Начальник отдела кадров завода товарищ Рогозин оформил все необходимые документы по оформлению на работу и дал нам 7 дней на ознакомление с заводом.

Меня оформили механиком в огнеупорный цех, а Быстрова Николая механиком в газостанцию.

17 августа мы приступили к работе. Я должен сказать, что хотя меня назначили механиком, я не согласился с мнением начальника отдела кадров завода товарища Рогозина. Когда я прибыл в цех, моя трудовая деятельность началась 17 августа 1950 г., я сказал начальнику цеха товарищу Пинзар М. и его заместителю товарищу Масюк Я., что я ещё не готов к выполнению должности механика, потому что у меня нет практического опыта по ремонту оборудования, да и оборудование надо изучить.

На этом и порешили. Должность механика, как выполнял, так и остался выполнять механик Андреев Г., а я пошёл работать слесарем. Слесарем я проработал пять с половиной месяцев.

2-го февраля 1951 г. по приказу директора завода назначили мастером оборудования. В этой должности я проработал до 25 мая 1953 г. С 25 мая по приказу директора завода меня назначили мастером по изготовлению, ремонту и монтажу металлоконструкций.

Причём с назначением меня мастером по изготовлению, ремонту и монтажу металлоконструкций в ремонтно-строительный цех, я был просто, как говорят ошеломлён. Дело в том, что по этой специальности готовят специальные техникумы. А я вообще не знаком, так как в техникуме такого предмета не было. А моя специальность «Техник-механик по механическому оборудованию огнеупорных заводов». Мне пришлось самому заново переучиваться. Надо сказать, что я с этой задачей справился успешно.

1 марта 1954 г. приказом директора завода меня назначают механиком автогаража. В этой должности я проработал до марта 1957 г.

8 марта 1957 меня назначили приказом директора завода товарища Тарасова – заместителем начальника ремонтно-строительного цеха. В этой деятельности я проработал примерно года три. Затем работал мастером, вновь заместителем, затем начальником цеха. Затем снова старшим мастером. В этой должности я проработал до 1 октября 1984 г., а с 1 октября 1984 г. ушёл на пенсию.

Работая в ремонтно-строительном цехе, причём во всех цехах завода мне приходилось очень часто, да это примерно 70% по изготовлению, ремонту, монтажу решать самому технические вопросы. За период работы на заводе, я проработал и внедрил 127 рационализаторских предложений, начиная с 1 января 1965 г. и до первого января 1965 г. в трудовую книжку не записывались.

Надо отметить, ежегодно коллектив завода занимался реконструкцией оборудования, металлоконструкций зданий, сооружений. Если сравнить условия работы рабочих в цехах завода с 1950 г. и по день моего ухода на пенсию в 1984 г., то трудоёмкость, ручной труд, производительность прокатных станов, мартеновских печей и ряд других, то можно сказать, что завод стал, не тем заводом каким был в 1950 г.

За разработку и внедрение технических усовершенствований в производство я награждался почётными грамотами, ценными подарками и денежными премиями. Почётные грамоты и ценные подарки многие сохранены и по сей день. Всё это останется на память дочери, сыну, внукам и внучкам.

Вот, за что награждался я в своей технической и трудовой деятельности за период работы на заводе:

«Награждается творческая группа металлургического завода в составе Сагайдачного В. И., Александрова В.Е. за занятое 2-ое место в социалистическом соревновании, среди творческих групп рационализаторов Петровск – Забайкальского района – дипломом.

Секретарь горкома КПСС Алехнович В.

Председатель горисполкома Кирюшатов Н.

14 февраля 1975 г.

«Награждается Александров Василий Евграфович за творческие успехи в рационализаторской работе и активное участие в борьбе за технический прогресс» - почётной грамотой.

Секретарь горкома КПСС Алехнович В.

Председатель горисполкома Кирюшатов Н.

14 февраля 1975 г.

«Награждается Александров Василий Евграфович – мастер ремонтно-строительного цеха, за достижение наивысших показателей по рационализации за 4-ый квартал 1982 г. – почётной грамотой».

Директор завода Скакун В.В.

Председатель завкома профсоюза Субботьялова М.А.

«Награждается Александров Василий Евграфович – мастер ремонтно-строительного цеха, за достижение наивысших показателей по рационализации за 1-ый квартал 1982 г.»

Директор завода

Скакун В.В.

Председатель завкома профсоюза Субботьялова М.А.

«Награждается Александров Василий Евграфович – мастер ремонтно-строительного цеха, за достижение наивысших показателей по рационализации за 2-ый квартал 1983 г.»

Директор завода

Скакун В.В.

Председатель завкома профсоюза Субботьялова М.А.

Председатель совета ВОИР Сыченко В.И.

«Награждается Александров Василий Евграфович за долголетний безупречный труд, вклад внесённый в развитие завода, в честь профессионального праздника – «Дня металлурга» - почётной грамотой.

Директор завода Романович И.А.

Председатель профсоюза Гнеушев А.А.

Секретарь парткома Преловский В.Н.

Председатель совета ветеранов Вильский Г.И.

«Награждается Александров Василий Евграфович – мастер по централизованному ремонту механоборудования цехов ремонтно-строительного цеха за долголетний, добросовестный труд на заводе в связи с уходом на заслуженный отдых. – почётной грамотой

Директор завода Анохиин А.А

Председатель профкома Кушабо Г.И.

Секретарь парткома Кондаков В.Н.

«Награждается Александров Василий Евграфович за достигнутые успехи в социалистическом соревновании по выполнению установленных заданий и принятых обязательств в первом полугодии 1979 г и в связи с «Днём металлурга». – почётной грамотой.

Министр чёрной металлургии Казанец И.П.

Председатель Ц.К. профсоюза Костюков И.И.

После выхода в свет постановления правительства «Об образовании групп народного контроля на предприятиях», я в этот же год был избран председателем группы народного контроля в ремонтно-строительном цехе. Наша группа в составе шести человек, в неё входили А. Севостьянов, В. Ларионов, А. Ярлыков, В. Гагаркина. Наша группа ежемесячно проделывала большую работу. Наша группа вскрывала и занималась всеми вопросами, которые касались производственной деятельности.

Если выразиться более точнее, то можно сформулировать следующим образом.

«Вся деятельность группы народного контроля – это действенная помощь партийной организации, хозяйственным руководителям во всех делах. Партийная организация и руководство цеха поддерживала работу группы народного контроля. Такая поддержка дисциплинирует хозяйственных руководителей, появляется уверенность в работе дозорных, а главное приносит общую пользу.

Как правило, было заведено в парткоме, завкоме, в городской группе народного контроля, если прибывает какая-то комиссия свыше для проверки, то обязательно побудет в ремонтно-строительном цехе.

Опыт нашей работы группы народного контроля был обобщён и был выпущен специальный печатный орган в типографии г. Петровск-Забайкальский общим тиражом 500 экземпляров.

В печатном органе была помещены: статья начальника ремонтно-строительного цеха Сагайдачного В.И. «Настоящие помощники», статья председателя городского комитета народного контроля Комагорцева, статья секретаря партийная организация нашего цеха Губенина И.Н., а также моя статья «Эффект нашей работы». На основании актов наших проверок начальник цеха Сагайдачный вызывал меня и знакомил с распоряжением, которое он подготовил. Без прикрас надо сказать, что товарищ Сагайдачный ни одного акта проверок не пропускал, что бы ни были приняты меры.

Я, как председатель группы народного контроля, а так же и члены награждались руководством завода ценными подарками. Лично я получал часы настольные, картину, олений рог.

Постановление № 5 от 7 мая 1980 г.

«За активную работу в органах народного контроля, товарищ Александров Василий Евграфович награждён памятным подарком настольными часами «Молния»

Председатель Читинского народного контроля Самбук С.Ф.

Работая мастером, старшим мастером, заместителем начальника цеха со мной связана вся реконструкция механического оборудования и монтаж металлоконструкций зданий и сооружений. А почему? Потому что я руководил группой котельщиков-монтажников. Только котельщики-монтажники производили монтаж оборудования и металлоконструкций. Нельзя не вспомнить таких котельщиков – монтажников, как бригадир Глушаков Г.П., бригадир Горюнов Алексей. Паргачев А.В., Бойко А.И., Шумков К.А., Шастин П.М.

Работая с этими товарищами, я не забывал одну истину, а истина заключалась в том, что данные товарищи рано или поздно уйдут на пенсию. Я ежегодно проводил с котельщиками-монтажниками техническую учёбу. Причём до 1984 г. бригады создавались по 10 человек. Как правило, было три бригады.

Когда стали уходить указанные товарищи на пенсию нас не застало врасплох. Бригадирами стали Козлов Василий Константинович, Ларионов Василий Иванович, Чувашев Пётр Иванович, Сукнев Виктор. Сданными товарищами я проработал до 1 октября 1984 г., по день ухода на пенсию.

Я уже описал, что на заводе ежегодно проводились работы по реконструкции цехов завода. Нет сомнения, что память не может сохранить весь объём по реконструкции и выполненных всех работ. Постараюсь вспомнить основные работы, которые сыграли в производственной деятельности завода, я бы назвал, особо важную роль.

**Прокатный цех.**

Замена прокатного стана – 240. Опускание железнодорожного пути в складе готовой продукции до уровня пола. Монтаж металлоконструкций крюкового конвейера, монтаж металлоконструкций подъёмно-качающего стола на Станах-240 и Стане-325. Монтаж металлоконструкций здания склада слитков, перевод нагревательных печей с газа на мазут. Как видно все участки в прокатном цехе (склад готовой продукции, прокатный зал, склад слитков, нагревательные печи) подверглись реконструкции.

**Мартеновский цех**

Удлинение самих мартеновских печей, реконструкция подвески свода мартеновских печей. Замена всех завалочных кранов. Замена всех разливочных кранов. Монтаж металлоконструкций и оборудования «Котлов-утилизаторов». Реконструкция мульдового коридора. Реконструкция ям в шихтовом дворе.

**Литейный цех**

Реконструкция двух вагранок – демонтаж старой, металлоконструкций и монтаж новой. Реконструкция путей для подачи шихты к вагранкам.

**ТЭЦ**

На электростанции в 1952 г. произведена работа по демонтажу металлоконструкций парового котла № 2. Эта работа произведена исключительно силами котельшиков-монтажников ремонтно-строительного цеха. Руководить коллективом монтажников по демонтажу котла руководство завода поручило мне. Причём на демонтаж по утверждённому графику один месяц отпускался. Больше нельзя было ни одного дня, так как приезжали монтажники из других городов. Эту работу мы выполнили раньше намеченного срока по графику на одни сутки. Было демонтировано сотни тонн металлоконструкций и сотни тонн кирпичной кладки, изоляции.

**Огнеупорный цех**

Произведён монтаж полочного транспортёра для подачи шихты. Произведён монтажметаллоконструкций сушильного, произведён монтаж пресса для прессовки кирпича всей металлоконструкций пресса «Спивак».

**Копровый цех**

Произведён монтажметаллоконструкций пакетир-пресса с давлением 1000 тон, произведён монтаж металлоконструкций электромостовых кранов.

Моя память постаралась выполнить главные работы. От выполнения этих работ зависела работа в целом завода.

Надо сказать, что к выполнению этих работ готовились и прошли месяцы, а некоторых потребовалось несколько лет. Причём эти работы выполнены своими силами, силами котельщиков-монтажников ремонтно-строительного цеха.

Надо отметить, что руководство завода было обеспокоено, чем произвести демонтаж металлоконструкций кирпичной кладки второго котла № 2. Я прекрасно понимал, что демонтаж придётся производить электрическими лебёдками. Я ездил на ТЭЦ в течение трёх дней. Ходил возле него по этажам и весь изучал: «Как его демонтировать»? Через три дня я решил производить демонтаж водяного и воздушного экономайзера, взял одну электролебёдку грузоподъёмностью пять тонн, а вторую электролебёдку грузоподъёмностью 1,5 тонн.

Весь демонтаж произвели этими лебёдками. Когда приехали монтажники и их начальство, то они не поверили, что я таким способом произвёл демонтаж.

Насколько важно было для завода выполнение этой работы не только уложиться в график, но принять всё возможное для выполнения раньше графика.

Дело в том, что монтаж металлоконструкций котла, завод не сможет выполнить своими силами, так как у нас не было такелажной и монтажной техники. На заводе к этому времени для монтажных работ имелась одна электролебёдка. На вооружении монтажной группы были только ручные лебёдки. Если этой техникой выполнять работу, нам бы потребовалось не меньше года, а это означало, что город в случае аварии на ТЭЦ останется на голодном пайке.

Исходя из этого, завод заключил договор на выполнение этой работы с монтажной организацией города Иркутска.

Монтажники приезжали в конце августа. Если бы мы не обеспечили им фронт работ, они просто обязательно уехали бы.

Приведу такой пример, моя дочь Лидия Васильевна после окончания педучилища получила направление в село Ишага Нерчинско-Заводского района Читинской области. Мы получили телеграмму, а затем состоялся телефонный разговор с ней. Дочь выходила замуж и скоро должна состояться свадьба на следующей неделе. Я сходил на приём к директору завода, чтобы он дал мне отпуск без содержания, чтобы я присутствовал на свадьбе. Никакие разговоры не помогли мне. Мне ответили: «Закончишь работу и поедешь на столько сколько потребуется времени». Этого случая, хоть вот уже идёт мне 71 год, а с момента свадьбы идёт 43 год, не могу простить руководству завода.

Котельно-монтажная группа занималась выполнением работ не только на заводе. Мы ремонтировали и производили монтаж оборудования в школах, в больницах, в доме отдыха Сосновый бор города Петровск-Забайкальский.

Если я начал писать свои воспоминания в производственной деятельности на заводе, в городе я должен прямо и откровенно написать.

Котельно-монтажная группа пользовалась у дирекции завода большим уважением. За период работы на заводе не было случая, чтобы группа во время выполнения работ не уложилась в график утверждённый руководством завода. Вот главное условие уважения директора завода к нам. Достаточно сказать, что за октябрь, ноябрь, декабрь 1957 года директор завода выплатил 75 000 рублей только премии из своего директорского фонда.

А теперь я хочу вернуться и описать мои ощущения военных лет, находясь на фронте не в тылу, а на передовой вместе с пехотными частями.

Прежде всего, надо понять различить два вида:

а) фронтовик, участник боёв;

б) участник войны.

Вот этого как раз и не хватает нашему правительству принимая постановление «О льготах участников войны».

Фактически участник войны – это военные, которые находились в армии во время войны, но они не участвовали в боях непосредственно. К этой категории надо отнести всех гражданских лиц: стариков, женщин, юношей и девушек. Разница только в том, что гражданские лица в армии не призваны военкоматом, а военные призваны, но первая и вторая категория этих граждан ковали победу над врагом. Как первые, так и вторые находились в тылу.

Мне становиться даже обидно невыносимо, которые не нюхали пороха, не знают, что такое передовая, не видели немца, а кричат во всё горло, жестикулируя я бы сказал, спекулируя удостоверением «Участник Великой отечественной войны» в магазинах, на базарах в очередях. Эти «вояки» пользуются льготами, а гражданские нет.

Теперь хочу написать, чтобы те, которые могут прочесть мои воспоминания, если разрешит моя дочь Лидия Васильевна знали, что среди награждённых орденами и медалями очень много бывших военных особенно офицерского состава, которые носят на своей груди незаслуженно.

Перед наступлением на Берлин в нашу часть прибыло пополнение. В нашу батарею пополнили четыре человека. Один из них по национальности был еврей. Фамилия его Фефер. Его зачислили в отделение связистом, но пробыл по этой специальности четверо суток. Дело в том, что заместителем командира дивизиона был майор товарищ Канашевич. Через четверо суток его, товарищ майор Канашевич, определил при штабе, в должности письменосец.

Затем он вновь попал в нашу батарею в июне 1945 г. после окончания войны, когда наша бригада стояла 120 км от Берлина в лагерях. Уже в мирное время майор Канашевич нашёл ему другую должность заведующим ленинской библиотекой. В боях он не участвовал, он находился в тылу при штабе.

И вот в начале августа я захожу в ленинскую комнату и удивился - у него на груди орден «Красной Звезды». Я спрашиваю, война уже окончена, а тебя наградили даже орденом. Он мне ответил: «Меня к награде представил майор Канашевич». Я спросил: «За какой подвиг»?.. Он мне ответил: «Я буду писать историю нашего 4-го дивизиона, прошедшего от стен Ленинграда до Берлина». Вот такая история. Товарищ Фефер демобилизовался, так и не написав историю 4-го дивизиона.

На этом закончить писать свои воспоминания было бы нечестно не написав о своей матери Прасковьи Васильевне Александровой.

Моя мать Прасковья Васильевна Александрова родилась в 1894 г. в селе Хомы Большелесовского сельсовета. Её родители были бедные, всю жизнь прожили в селе. Семья была небольшая - три человека: мать моя, её сестра и брат Яков.

Рабочая деятельность её родителей, сестры и брата – это земля кормилица. Сеяли рожь, ячмень, овёс, растили овощи, держали одну лошадь для обработки земли, одну корову и трёх овец, кур.

Вот всем этим и жила вся семья. Сестра матери вышла замуж и стала жить в селе Козлово, это один километр от села Колмов. Мать вышла замуж в деревню Юрино за моего отца Александрова Евграфа Николаевича. Отец с матерью были трудолюбивые. Я хорошо помню, жили мы лучше к среднему крестьянину. Продукты все свои, выращенные своим трудом: мясо, молоко, яйца, льняное постное масло, мука ржаная, ячменная, овсяная.

Отец с матерью с раннего утра до позднего вечера в поле. Мои сёстры: Паня, Нюра, Маруся и я помогали, в чём могли своим родителям, мы поливали огород, пололи, пригоняли корову, овец с пастбища. Отец и мать брали нас всех кроме Маруси в поле, гребли скошенную траву сушили и увозили в сарай.

Наша мать Прасковья Васильевна была очень с мягким характером, она никогда не вспылит, завсегда спокойная, уравновешенная. Мать старалась нам передать всё только хорошее.

Мне вспоминаются её слова: «Никогда не груби человеку, даже если он тебя обидел, унизил в чём то, отвечай только добром. Обидчик помнит сам, что он не прав за такое отношение».

Внушить нам, воспитать такое матери Прасковьи Васильевне удалось. Жители нашего села хвалили нас, что мы никогда не обругали, не сказали плохого слова.

Наш отец Евграф Николаевич по характеру был грубый, употреблял нецензурные слова. Занимался рукоприкладством к матери. Моя мать прожила жизнь тяжёлую с моим отцом.

Мать верила в бога, а отец не верил и не мог переносить попа, когда приезжал в село. Это бывало только в праздники, которые отмечались в нашем селе. Надо сказать, в каждом селе не все праздники, а почему я не интересовался и не спрашивал у родителей поэтому поводу.

Я учился в техникуме в городе Боровичи. Если мать пришла в город, как правило, мать ходила в город только продать молоко, ягод, яички, она завсегда подождёт меня с занятий, поинтересуется, как учусь и прочее.

Наша мама старалась нас одеть, обуть, чтобы мы не выглядели не хуже других, хотя это делалось в ущерб самих родителей.

У меня в глазах и в голове до сего времени и в голове до сего времени запомнился день 18 августа 1942 г., когда мать провожала меня в армию, то есть на фронт.

Я до сего времени не забыл её состояние, выражения лица в тот день. Этот день сохранится и до самой моей смерти.

Просьбу, родная наша дочь Лидия Васильевна твою я выполнил и вот этими строками я заканчиваю свои воспоминания.

***На память родным, написал отец – инвалид второй группы Великой отечественной войны, ветеран труда Александров Василий Евграфович***

***9 ноября 1995 г.***

***Всего 142 страницы рукописи***

Отец мой Евграф Николаевич как и моя мать имели образование один класс. Родился он в этом же селе Юрино. Не смотря на малое образование, он работал бригадиром колхоза, заведующим магазином, председателем ревизионной комиссии колхоза.

Отец, как и мать, был трудолюбив. Он, так же как и я не любил, презирал в полном смысле слова подхалимов, сплетников, лентяев.

Отец и мать приучили нас к физическому труду. Нам шёл девятый год и нас родители забирали с собой в четвёртом часу ночи, мы гребли сено, сушили сено, собирали ягоды и другие работы.

Мы дети благодарны своим родителям и будем помнить до конца жизни.