Александр БАЧУРИН

**ВЫСОТА ДУХОВНАЯ**

Спасские воины Победы в сражениях за Родину

 *Мы победили потому, что у нас был храбрый,*

 *патриотический молодой солдат, политически*

 *обученный, душевно подготовленный*

 *сражаться за Родину.*

 **Маршал Г.К. Жуков**

 *Есть профессия – Родину защищать.*

 *Есть профессия – Родину развлекать.*

 *А есть профессия – напоминать, с чего*

 *начинается Родина.*

 **Председатель Союза писателей России**

 **Н.Ф. Иванов**

**О ПОДВИГЕ, О СЛАВЕ, О ГЕРОЙСТВЕ**

 Ратным строем проходит русский человек через всю историю, всю литературу, всю национально-типовую плоть и предопределённость народа. Не агрессия, а освоение и защита или ранее захваченных земель врагами. Меч русского воина поражал зло, хищничество, чтобы царствовали добро и правда, любовь и милосердие. «Кто к нам с мечом придёт, от меча и погибнет. На том стояла и стоять будет Русская земля». «Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа будет за нами!»

Война для русского человека – честнейшая и памятная любовь к своему народу, России, духовное состояние и противостояние, всегдашняя готовность к бранным подвигам.

Откроем «Толковый словарь» В.И. Даля и ознакомимся со словом «подвиг», отнесённому к старинному его значению: подвиг (т.е. по-двиг) движение, стремление, соотнесено также к доблестному поступку, делу или важному, славному деянию. По замечанию Н.К. Рериха, многозначительное русское слово «подвиг» непереводимо на иностранный язык. «Героический поступок – это не совсем то, доблесть – не достигает цели, достижение – имеет совсем другое значение, потому что подразумевает некое завершение, между тем как подвиг безграничен… «Подвиг» означает движение, проворство, терпение и знание, знание, знание… Ни один европейский язык не имеет слова хотя бы приблизительного значения…» Но мы подразумеваем здесь не только выразительность русского языка. Но и то, что не было заложено у племён, народностей и наций Запада (отметим: вся идеология борьбы и войн велась на Западе на основе выполнения договорных условий, и в этих условиях не могло быть и речи о подвиге во имя Отечества).

 Изучая наградные представления к званию Героя Советского Союза, обязательно встречаются слова «отличился», «первым», «умело руководил», «героический подвиг», «образцовое выполнение задания» и др. Весь этот комплекс слов-определений составлял в годы Великой Отечественной войны содержание совершённого действия в высоком значении подвига. Само нахождение воина на фронте сражений с врагом ещё не являлось подвигом, необходимо было примерно сражаться за родную землю, или, как говорили в глубокой древности, за Святую отчину, «положить живот свой за други своя».

 22 июня 1941 года по церковному календарю День всех святых в Земле Российской просиявших. В Московском Богоявленском соборе отслужили литургию. И вот война! Как только прозвучало выступление наркома иностранных дел В.М. Молотова, пришедший с богослужения Местоблюститель Митрополит Сергий стал рассылать послание «Пастырям и пасомым христианской православной церкви», в котором, в частности, призывалось:

 «Но не первый раз приходится русскому народу выдерживать такие испытания. С Божьего помощью и на сей раз он развеет фашистскую вражью силу. Наши предки не падали духом и при худшем положении, потому что молили не о личных опасностях и выгодах, а о священном своём долге перед Родиной и верой и выходили победителями. Не посрамим же их славного имени и мы, православные, родные им по плоти и вере. Отечество защищается оружием и общим народным подвигом, общей готовностью послужить отечеству в тяжкий час испытания всем, чем каждый может.

 Вспомним святых вождей русского народа, например, Александра Невского, Дмитрия Донского, полагавших свои души за народ и Родину. Да не только вожди это делали. Вспомним неисчислимые тысячи простых православных воинов, безвестные имена которых русский народ увековечил в своей славной легенде о богатыре Илье Муромце, Добрыне Никитиче и Алёше Поповиче, разбивших наголову Соловья-Разбойника.

 Церковь Христова благословляет всех православных на защиту священных границ нашей Родины. Господь нам дарует победу».

 Таким образом, подвиг совершается с высоким, сознательным гражданским и патриотическим значением, во имя жизни на земле.

 Маршал Советского Союза Г.К. Жуков, легендарный Маршал Победы, характеризуя составляющие подвига – высочайший патриотизм, непоколебимую стойкость и уверенность в победе, вместе с тем подчёркивал общенародное значение этого понятия: «Я посвятил свою книгу советскому солдату. Его волей, его несгибаемым духом, его кровью добыта победа над сильным врагом. Советский солдат умел смело смотреть в глаза смертельной опасности, проявив при этом боевую доблесть и героизм. Нет границ величию его подвига во имя Родины, как нет границ и величию его трудового подвига после войны» (Г.К. Жуков. Воспоминания и размышления. – М., 1974. Т. 2, С. – 442).

 «Меня интересует участь простых людей в минувшей войне, – сказал М.А. Шолохов корреспонденту в 1947 году по поводу романа «Они сражались за Родину». – Солдат наш показал себя в дни Отечественной войны героем. О русском солдате, о его доблести, о его суворовских качествах известно миру. Но эта война показала нашего солдата в совершенно ином свете. Я хочу раскрыть в романе новые качества советского воина, которые так возвысили его в эту войну. В «Тихом Доне» я был свободен перед живыми и мёртвыми, там всё было историей, а сейчас передо мной живая жизнь… Так же, как и во времена «Тихого Дона», приходится всё неоднократно переделывать, тщательно взвешивать каждую деталь. Материала обилие. Хочется роман сделать лучше, компактнее» (Наш современник, 2011, № 6. – С. 266).

 Вот классический пример подвига В.А. Некрасова. Горя ненавистью к врагам Родины, он пытался добровольно призваться в сражающуюся Красную Армию. Но ни по годам, ни по весу своего тела (менее 50 кг) не прошёл призывную медицинскую комиссию Спасского военкомата. И всё ж ухитрился обмануть её и быть призванным в Действующую армию. В сентябре 1943 г. он, рядовой автоматчик, под огнём противника форсировал Днепр и сдерживал его контратаки на завоёванном плацдарме. Некрасов не только вынудил залечь наступающих гитлеровцев, но и поднял в атаку бойцов взвода. Это и есть героический подвиг воина, воспитанного в крестьянской семье на традициях славной борьбы с захватчиками родной земли, завещанными великими князьями Древней Руси Ярославом Мудрым и Владимиром Мономахом, русскими полководцами Александром Невскими и Дмитрием Донским, генералиссимусом А.В. Суворовым и фельдмаршалом М.И. Кутузовым.

 За тысячелетнюю историю Российской государственности общенародными словами-символами ткалось великое поле гражданственности и патриотизма. К потревоженной памяти приходят слова «мужество», «отвага», «храбрость», «стойкость», «честь», «подвиг», «слава», «геройство» и др., которые внутренним, духовно-нравственным строем сообразуют мотивы и поступки. Гениальный учёным и учитель русского языка М.В. Ломоносов утверждал, что великий русский народ на великом пространстве говорит «вразумительным друг с другом языком в городах и сёлах», что язык сей содействует поддержанию единства и духовной неразрывной связи в самом русском народе. Верность воинскому знамени (хоругви), воинской присяге (крестоцелованию), воинскому товариществу («за други своя») – самобытность русского народа, мощь и красота его, вытекающие из духовных его основ.

 С духом воинской славы гармонировало понятие бескорыстного служения Отечеству, ибо там, где наступает благополучие (служба за деньги), молитва падает к ногам. Важнейшим средством укрепления нравственности и воинской чести служили солдатские награды – медали «За боевые заслуги», «За отвагу», орден Славы, которые глубоко уважали и маршалы, и бойцы рядового состава. Медаль «За боевые заслуги» вручалась «за личное мужество и отвагу в бою или умелые и инициативные действия, сопряжённые с риском для жизни, при содействии успеху боевых действий на фронтах». При этом кавалера ордена Славы трёх степеней народ приравнивал к званию Героя Советского Союза. И мы гордимся тем, что на земле Спасской рождён такой Герой – Анатолий Сидорович Ласюк (с. Чкаловское). А лучи его славы падают и на современных потомков.

 Прославление подвига, героического поступка было неотъемлемой частью государственной политики. Величие подвига, значение его для малой родины и всего Российского Отечества распространялось на умы и настроение граждан, обращалось к народной памяти и нравственности. Общество на этой основе воспитывало новые поколения патриотов. Создавались письменные источники, возводились памятники Боевой Славы (великий русский историограф Н.М. Карамзин провозгласил: «мемориалы возвышают дух народа»). В центре города Спасска-Дальнего стоит монумент «Спассчанам, павшим в годы Великой Отечественной войны», с именами тех, кто сложил свои головы за свободу своего народа и своей земли. Для спассчан эти имена святые, как и имена тех, кто в разное время противостоял и хану Мамаю, и императору Наполеону. Имена героев присваивались населённым пунктам, улицам, площадям, скверам, школам, и всё это давало пищу творческим коллективам.

 Поэтическая душа народа воспевала славу своим героям ясными, простыми, доходчивыми средствами. Биографические сведения о героях можно почерпнуть в энциклопедиях, справочниках и специальных изданиях, в музейных экспозициях, в разнообразных выставках библиотек и учебных заведений.

 Спасский муниципальный район и городской округ Спасск-Дальний отмечены десятками обелисков Боевой Славы и мемориальных комплексов павшим землякам в годы Великой отечественной войны 1941-1945 гг. В Кронштадтке, Свиягино и Чкаловском имеются улицы имени Героев Советского Союза И.Ф. Селедцова, Т.П. Бумажкова, С.Г. Терешкевича, в Спасске-Дальнем – В.А. Некрасову, П.С. Шитову. Герой Советского Союза В.А. Некрасов при жизни удостоился поэмы высокого патриотического пафоса, чкаловские школьники сложили песню о своём геройском земляке Терешкевиче. Народная любовь и слава к своим героям с особенной силой изливается и в годы бед, и в праздники, и в юбилейные торжества.

 В борьбе с врагами Россия мобилизовала людские и материальные ресурсы, подвиги и славу прошлого, общенациональную идею и творческий гений народа, и даже – благословение небес. Потому и ряд героических поступков следовало поставить в пример потомкам трудовой подвиг. Тракторист А.С. Чуйко села Хвалынка внёс в фонд Обороны 101 тысячу рублей. Девушки-трактористки Свиягинской машинно-тракторной станции (МТС) обрабатывали колхозные поля, не считаясь со временем, «пока луна не скроется за сопкой». Перед национальной катастрофой все равны и едины, жизнь принадлежит России. В лихую годину всё подчинено одному порыву, одному лозунгу: «Всё для фронта, всё для Победы!» Высшей наградой воинского подвига являлось участие в Параде Победы в Москве 24 июня 1945 года. Такой чести удостоились старшина И.П. Воронин, старший лейтенант В.А. Некрасов, офицер (в последующем генерал-майор авиации) Н.П. Егорычев.

 В одном из выступлений А.Т. Твардовский высказал такую мысль, что даже героическая действительность нуждается в подтверждении и закреплении искусством, «без этого она как бы ещё не совсем полна и не может с полной силой воздействовать на сознание людей. То же можно сказать о литературе, которую вызвал к жизни беспримерный подвиг советских народов в Отечественной войне 1941-45 гг. Он подтверждён в нашем сознании, в том числе в сознании самых непосредственных носителей этого подвига, средствами правдивого слова» (Наш современник, 2011, № 6. – С. 252).

**\* \* \***

**ВСТАВАЙ, СТРАНА ОГРОМНАЯ**

 *Двадцать второго июня*

 *Ровно в четыре часа*

 *Киев бомбили, нам объявили,*

 *Что началася война.*

 **Песня времён войны**

 *Толпа у репродукторов: война.*

 *В военкоматах давка. Вся страна*

 *Желает драться. Мы не знаем сами,*

 *Что будет дальше. Щерятся штыки.*

 *Составы громыхают тормозами.*

 *И женщины с печальными глазами*

 *Приносят на вокзалы узелки.*

 *А там навзрыд рыдают паровозы,*

 *Но всем другим рыдать нельзя…*

 **Б. Четвериков. 1941-й**

 «Военному комиссару Спасского района.

 Я бился с немецкими оккупантами в годы гражданской войны, боролся с гайдамаками, белогвардейцами на Дальнем Востоке. Хочу и сейчас защищать свою Родину. С честью выполню любое задание партии и правительства.

 Т.С. Наумцев, г. Спасск».

 «Когда наша страна ведёт Отечественную войну с германским фашизмом, посягнувшим на нашу Родину, я искренне желаю влиться в ряды Красной Армии, где сейчас находятся мои два младших брата и рука об руку с ними бить фашистских гадов. В борьбе за Родину я не пожалею своей жизни. Прошу отправить меня в Действующую армию.

 Мл. л-т запаса Михаил Бахталов, г. Спасск».

 «Имею военное звание старшина, по специальности шофёр, работаю на хлебозаводе. Прошу направить меня на фронт.

 П.О. Кагусов, г. Спасск, ул. Кооперативная, д. 180».

 ШЛИ БЕЗ ПАТРОНОВ. В музее истории АО «Спасскцемент» Николай Евтифеевич Дорошенко не спорил с молодёжью, а лишь внимательно выслушивал все возражения, затем убедительно принялся разъяснять, как важно в жизни, в особенности в боевых условиях, строго блюсти заповеди старших начальников.

 Первое в жизни, – рассуждал он, – честно служить Отчизне. Перед войной я служил в Хороле. 4 мая 1941 года мы были уже на Украине на станции Зятковцы. Удивлялись тамошним цветущим садам, каштанам. Благодать одна. Что значит Украина, воспетая Гоголем, Шевченко, Лесей Украинкой… Было затишье. Получаем материальную часть – гаубицы. Вдруг пошли эшелоны, женщины плачут. Объявили: война! Гудят в небе фашистские самолёты со свастикой. Нас распределили по батареям. Я стал наводчиком 152-миллилитровой гаубицы. В лесу нас собрал командир дивизиона, объявил: «Немец войной пошёл». Спрашиваю командира: «Мы отступаем?» «Нет, – говорит, – отходим. Прикрывай нас». Весь день били прямой наводкой. Израсходовали боекомплект, а немецкие автоматчики вот они – приближаются на мотоциклах и бронетранспортёрах. Как бросить орудие, когда нет приказа? Кручу дистанционную головку прицела на положение «Шрапнель», снаряд – в ствол казённика, цепляю шнур за скобу затвора и сам бросаюсь в окоп. Дёргаю шнур, и моя гаубица приходит в негодность. Все ушли. Смотрим друг на друга – винтовок нет. Батарейцам полагался наган – наганов нет, не выдали. В бою подобрали винтовки, и пошли на прорыв. Друг за дружку держались – никого не боялись. Без патронов шли…

 Без патронов, но в груди у нас был зов Отчизны – боль за родную землю.

 НА СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ. Это были отчаянные дни. Враг рвался в Ленинград. В июле 1941 года на подступах к нему развернулись напряжённые бои. Летом сюда, на Северо-Западное направление прибыла с Дальнего Востока (Спасск-Дальний) 26-я Златоустовская Краснознамённая стрелковая дивизия (командир полковник П.Г. Кузнецов), вступившая в состав 11-й армии.

 6 сентября с марша она атаковала немецко-фашистские войска в районе населённого пункта Лужно-Красная и не дала им выйти на Октябрьскую железную дорогу восточнее озера Ильмень. 87-й, 313-й, 349-й стрелковые, 19 артиллерийский полки и другие подразделения дивизии пять дней вели упорные бои. Противник потерял убитыми свыше 3 тысяч солдат и офицеров и был остановлен.

 В ту пору по всему фронту разнеслась весть о подвиге красноармейца-спассчанина Николая Сосновского. В одном из боёв, когда фашистская огневая точка не давала роте подняться в атаку, он закрыл своей грудью амбразуру. Подобный подвиг был едва ли не первый в Красной Армии. Стойко защищал фланг своей роты, который обходили гитлеровцы, пулемётчик Пётр Саблин. Трижды фашисты бросались в атаку, и ничего не смогли преодолеть волю бойцов. На высоте, где сражался и погиб герой, враг потерял около сотни своих солдат.

 В полках и батальонах дивизии были созданы снайперские команды. Только осенью 1941 года они уничтожили около 1000 солдат и офицеров противника.

 В период зимнего наступления 1941/42 г. 26-я Златоустовская дивизия, действовавшая на направлении главного удара 11-й армии, захватила несколько населённых пунктов в районе Старой Руссы. 5 мая 1942 года дивизии, как лучшему соединению Северо-Западного фронта, было вручено Почётное знамя Бурятской АССР.

 В боях под деревней Яхвы Старо-Русского района старший сержант П.Ф. Поставнев с группой бойцов первым преодолел заграждения, ворвался во вражескую траншею, захватил противотанковое орудие со снарядами и открыл из него меткий огонь по противнику. Будучи раненым, отважный воин продолжал уничтожать врага. За этот подвиг П.Ф. Поставнев награждён орденом Ленина. По выздоровлении он возвратился в родную часть и стал командиром расчёта 76-миллиметрвого орудия. 15 февраля 1943 года в бою под Росино Лычковского района, подбив огнём прямой наводки вражеский танк, Пётр пал смертью храбрых. Старший сержант П.Ф. Поставнев занесён навечно в списки 312-го Новгородского стрелкового полка 26-й Златоустовской дважды Краснознамённой стрелковой дивизии.

 ПАМЯТЬ ГЕРОЯ-ПАРТИЗАНА. Тихон Пименович Бумажков – начальник политотдела дивизии, Герой Советского Союза, родился 17 июня 1910 года на железнодорожной станции Свиягино Уссурийской железной дороги (ныне ж.-д. ст. Свиягино Чкаловского сельского поселения Спасского муниципального района Приморского края), в семье крестьянина. После гражданской войны на Дальнем Востоке жил и работал в Белоруссии.

 В июне 1941 года первый секретарь райкома партии Т.П. Бумажков возглавил борьбу трудящихся Октябрьского района Белоруссии против немецко-фашистских захватчиков. К августу 1941 года отряд Бумажкова собственными силами и совместно с подразделениями Красной Армии уничтожил 3 штаба противника, несколько десятков вражеских танков, истребил свыше 300 вражеских солдат и офицеров, взорвал более 20 мостов, пустил под откос бронепоезд. 6 августа 1941 года Т.П. Бумажкову, первому из партизан, было присвоено звание Героя Советского Союза. В августе 1941 года Бумажков был направлен в Действующую армию начальником политотдела дивизии. В ноябре 1941 года. погиб в бою под селом Оржица Полтавской области.

 Память Героя-партизана увековечена в Белоруссии. Имя Бумажкова носит одна из улиц Свиягино Спасского района.

 УШЁЛ СОЛДАТ НА ВОЙНУ…

 Чтобы там ни говорили, Павел Ломакин не был ушиблен судьбой. Родился в Спасской слободе (будущем городе Спасске-Дальнем) в 1912 году. Учился в школе и помогал родителям по хозяйству. Женился, пошла семейная жизнь. Отечественная война позвала его добровольцем на фронт. Военкомат направил в 326-й Верхнеудинский полк 21-й Пермской стрелковой дивизии. Стрелок-пехотинец. Боец, верно, опытный. Перед отправкой эшелонов на фронт – это было 30 августа сорок первого года – проходил митинг, как бывало принято. Напутственное слово сказала жена Дарья, работница цементного завода:

 – Защитите Родину, бойцы! Отомстите немцам за их зверства. И, конечно же, целыми и невредимыми возвращайтесь с победой!

 Муж её, красноармеец Павел Ломакин, заверил, что сделает всё для полной победы над злейшим врагом страны, а если потребуется, то не пожалеет своей жизни. По-семейному сказали слово заветное, как это было принято при Александре Невском, Минине Кузьме, во всех войнах России.

 Первый бой Павел принял под Ленинградом. После разгрузки вагонов, в пять утра 23 сентября, дальневосточники и сибиряки вступили в бой с немцами, которые в спешном порядке подтягивали сюда крупные силы – танки, артиллерию, моторизованную пехоту. 24 сентября пошли в атаку. Дальневосточники из Спасска отбили 11 атак, а 25 сентября – 13-ю. В час ночи полки дивизии ринулись в наступление. Рота стрелка Павла Ломакина была придавлена к земле пулемётным огнём противника. Командир взвода, выяснив главный узел сопротивления его, указал Ломакину на огневую точку. Павел по-пластунски пополз вперёд. Но вот рядом разорвался снаряд. Осколками пробило каску, изрешетило шинель, левую ладонь руки как бы пронзило болью. Кровь. Ждать и перевязывать некогда. Павел приподнялся и точным броском метнул гранату. Пулемёт затих, немцы лежат вповалку. Рота двинулась дальше – занимать выгодные позиции.

 Он жил стремлением народным – быстрее очистить родную землю от нашествия гитлеровцев, а для этого нужно крепче бить оккупантов. В сентябре дальневосточники освободили Озерки, Бордовскую, Демидовскую. Успех вселял надежду на полное освобождение Родины.

 На землях Румынии Ломакина ранило при захвате «языка». Медсанбат. После хирургической операции сбежал в свою роту на передовую. А на будапештском направлении Павел поджёг три «тигра». 30 января между озером Балатон и столицей Венгрии – Будапештом, у небольшого хутора фашисты двинулись в атаку в семь утра. После массированной артподготовки – это была смерчевая завеса огня – в дело вступили танки и мотопехота. Изнуренные предыдущими боями, красноармейцы продержались до пятнадцати часов, понеся большие потери. Павел был ранен, но, как и товарищи его, держался, с поля боя не ушёл. Разорвался снаряд, ему оторвало левую руку и левую ногу. Истекая кровью, он ждал надвигающего на него танка. Теперь уже никто не скажет, какими чувствами владел воин из Спасска. Но ясно одно: своей смертью он приблизил победу. Павел зажёг спичку и бросил бутылку с горючей смесью прямо по вражескую машину. Танк вспыхнул чёрным клубом пламени, но продолжал медленно двигаться на смертельно раненого советского зажигальщика. Павел совершал какие-то движения, стремясь уйти от надвигающихся гусениц. Но сил уже не доставало… Немцы бросились покидать горящий танк, но подоспели товарищи Павла и в упор расстреливали их, мстя за своего друга.

 В 19 часов в братской могиле на венгерской земле был захоронен спассчанин Павел Григорьевич Ломакин, который всё сделал, чтобы победить злейшего врага на земле. Так исполнил свою клятву наш земляк!

 ПАНФИЛОВЕЦ. О панфиловцах написано и знают много. О спасском панфиловце Игнатии Константиновне Ившине известно мало. Разве что на предприятии «Сантехарматура».

 Путёвку в жизнь Игнатию дал Кировский детский дом в сороковом году. В первый день войны вступил добровольцем в Красную Армию. Способного юношу направили в военно-пехотное училище. 10 октября – досрочный выпуск, присвоение звания «младший лейтенант» – командир стрелкового взвода. Молоденького командира направили в 316-ю (с ноября 1941-го – 8-я гвардейская) стрелковую дивизию генерала И.В. Панфилова. И первый бой принял под Крюковом, командуя взводом противотанковых орудий.

 Особенно памятен ему тот бой с 25 на 26 октября. На участок, который оборонял взвод Ившина, двинулись 16 немецких танков при поддержке пехоты. Немыслимо было противостоять против бронированных чудовищ молодым парням. Но выстояли, помня присягу, и проявили отвагу. И машины подбили метким огнём, остальные отвернули вспять. Как не радоваться самому командиру в сознании, что вот своей удалью и отвагой, точным расчётом вывел из строя три танка противника. Крепко ранило в неравной схватке. За ратный подвиг следовала награда – орден Красной Звезды. Врага панфиловцы остановили, их подвигом гордилась Родина. Выписавшись из госпиталя, Игнатий снова сражался в прославленной, теперь уже 8-й гвардейской дивизии, в составе её 1073-го гвардейского стрелкового полка.

 В сорок втором следующее ранение. Калинин тогда взяли. Освобождал Ившин Великие Луки, Невель, Витебск. Снова госпиталь с ранением. В составе 2-го Прибалтийского фронта брал Вильнюс, Каунас, Шауляй. Под Кёнигсбергом опять попал в госпиталь.

 С боевыми наградами прибыл в Спасск. Молодёжи, новому поколению было что рассказать о фронтовых баталиях.

 И НА ВОЙНЕ СГОДИЛСЯ. Сколько бы ни пытались употребить русского воина в истреблении неприятеля, он не превращался в профессионального убийцу, хотя и не существовало для него ничего невозможного, чтобы завоевать себе победу и вознести славу русского оружия до небес. Однако, в самых суровых условиях войны, в которые не отчаивался попадать немец-педант или итальянец-баловень, находил себе домашнее «рукомесло». Тут есть некоторая загадочная чёрточка от лесковского Левши. И эта душа русского солдата приводила иноземных генералов типа Мольтке в трепет и восхищение.

 И тут, кстати, о бывалом разведчике Петре Семёновиче Есине разговор.

 Строил Пётр Семёнович Новоспасский цементный завод, и работа сия невероятно ему по душе, т.к. имел профессию слесаря по монтажу. Тут ему раздолье для головы и рук было. Завод построил, в горный цех ушёл – поближе к механизмам. Сметливому хлопцу потребовалось немного времени, чтобы познать всё, что называлось здесь механизмами, и овладеть экскаватором, который стал ему послушным и надёжным в работе. В передовики производства записали на Доске почёта. Есин таков, чтобы о нём говорили и говорили с похвалой. А разве плохо от того, что о тебе пишут местные и краевые газеты да помещают ещё и твою фотографическую карточку? Другой и работает шаляй-валяй, от гудка до гудка, а там хоть трава не расти… У Петра Есина всё складывалось счастливо. Таких людей в давние времена называли умельцами, что-то сделать и наладить – так приходили с поклонами.

 Но началась война. И наш Пётр Семёнович взял винтовку и встал в строй Красной Армии, потому как защита Отечества есть священный долг каждого гражданина. Ещё со школьной скамьи крепко уяснил, что «гражданином быть обязан». Не только долгую войну, но и позже составлял надёжные ряды той же Красной Армии, так как воинам-умельцам его размаха много дел имелось и после победных залпов.

 – Наша Дальневосточная дивизия, – вспоминает П.С. Есин, – вовремя подоспела на помощь частям, сражавшимся на подступах к Москве. Непомерно изнурительные бои шли и в феврале сорок второго года под столицей. Наро-Фоминск, Можайск, Волоколамск… Каждый клочок земли полили обильно кровью. Наши части смогли оттеснить фашистов на 18 километров на запад. И больше немец на этом участке фронта не продвинулся ни на шаг. Бои за древнюю столицу Родины положили в землю тысячи славных парней. Из двенадцати спассчан, ушедших на фронт в рядах Дальневосточной дивизии в июле 1941 года, вернулся домой лишь один Пётр Семёнович.

 Есин был удалым разведчиком, лицом к лицу встречал смерть, но из вражеских окопов выбирался с «языком» и получал за то достаточно наград. Говорят, был удачлив. Была ли благосклонна к нему судьба, не проверял. Сметливость и быстрота – вот воинская добродетель. Был в дивизии на виду, в минуты отдыха постоянно что-то мастерил и к нему часто обращались за советом и помощью. Когда по ранению попал в медсанбат, и там нашёл себе дело, занялся рационализацией, изобретением медицинского инструментария, так необходимого в полевых условиях.

 Разведчик из Спасска удостоился ордена Красной Звезды, медалей «За боевые заслуги», «За отвагу», «За взятие Кёнигсберга», за победу над фашистской Германией и милитаристской Японией. Таким образом, защитил и восточные границы нашего государства.

 В сорок шестом демобилизовали. Сержант Есин вернулся в горный цех, к своему родному экскаватору. Иначе как в рационализациях своего агрегата его и не видели. Опять пришла е нему слава трудовая, неизбежная и заслуженная.

 ОТВАЖНЫЙ РЕВГАТ МАКСУТОВ. 32-ю Хасанскую стрелковую дивизию бросили на защиту Ленинграда, и таким образом её боец Ревгат Закиевич Максутов из Приморья попадает в сентябре сорок первого года на Волховский фронт. Первое боевое крещение он встречает в Карелии. Но вскоре дивизию перебрасывают под Москву.

 Бородино!

 Гордился он тем, что, как и в Отечественной войне 1812 года, выпала почётная обязанность – грудью встать на защиту столицы. Неделю продержались в Наро-Фоминске под начальством легендарного полковника В.И. Полосухина. В моторизованной роте Ревгат – стрелок-пулемётчик, командир стрелкового отделения. А следовало бы заметить, на отделении основывается крепость духа и боевая мощь Вооружённых Сил государства. И всей пружиной этих воинских начал являлся солдатский командир Максутов. Бился солдатский командир с немцем крепко, если и отступал, то не за здорово живёшь – врагу обходилось в большую жертву. Освобождал наш пехотинец старые русские города – Гжатск, Ельню, Лудзу. Без ордена, но с полным солдатским комплектом наград – медали «За оборону Москвы», «За боевые заслуги», «За отвагу» – вернулся в Спасск. В мирном труде явил не меньшую отвагу, завоевал орден «Знак Почёта», А это уже другая эпоха, другой расклад жизненных интересов ревностного Ревгата Закиевича, составившего добрую память о себе в механическом цеху Спасского цементного завода.

 РУСЬ, ПОДНИМАЙСЯ НА СУПОСТАТА! Москва переживала тяжелейшие дни. Никто не верил в смертельный исход нашей древней столицы. Но всё же… Всё напряглось для отражения агрессии Гитлера. Враг у ворот её, значит, сил народных не доставало, либо где-то в сражениях на своей земле существовал просчёт. История полна сравнений. 1612-й год. Польская интервенция. Враг беснуется в столичных кабаках, унижает православную веру и душу народа, в златоглавых соборах и церквах требует звонить в свою честь. Тогда-то услышан был патриотический зов Козьмы Минина: Русь, поднимайся на супостата! Была и другая мысль: не сдюжат силы Красной Армии, оставят столицу, как при Кутузове.

 С болью в сердце слушали железнодорожники станции Евгеньевка каждое сообщение из столицы. Далековато, но руку с помощью надо подавать. Не один из них и уже неоднократно обращался в Спасский военкомат с просьбой отправить на фронт. Но стране нужна была и чёткая, бесперебойная работа транспорта в тылу – Сибири и на Дальнем Востоке.

 Михаил Лукич Петрик, старший весовщик на станции, был прилежен и добросовестен в труде, но считал, что его место там – в Действующей армии. Однажды его вызвали в военкомат. Вернулся к месту своей работы с повесткой в кармане. А через несколько дней друзья провожали его на фронт. Сказано было немало сердечных слов на долгую дорогу, но запомнился завет: «Бей, Миша, врага, не жалея самой жизни, до победного конца!»

 Свято выполнял солдат наказ земляков и коллектива железнодорожников, многое пережил, ещё больше повидал за фронтовые годы, перечувствовал, как стать истинным сыном родины. Науку – бить врага по-суворовски – изучил и исполнял неукоснительно, без страха и сомнений. В стрелковых и артиллерийских частях солдатскую лямку тянул, бил фашистов под Ленинградом, гнал его с земли Белорусской, затем – Латвийской. В сорок третьем с тяжёлым ранением врачевали в госпитале. С Победой – как с дорогим подарком – вернулся наш земляк в свой город. В один из ноябрьских дней сорок пятого года сошёл с поезда на станции Евгеньевка рядовой запаса Михаил Лукич Петрик. Тут были и радостные объятия знакомых, и улыбка друзей. и семейная теплая встреча. Главная награда – сберёг Господь Бог. Значит, не уронил чести солдат, не посрамился спасский железнодорожник.

 БЛАГОДАРНОСТЬ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЕГО.

 Неисповедимы пути Господни! Не ведал, не знал выпускник средней школы № 3 Виктор Подавылов, что придётся ему идти по дорогам России, Польши, Германии – до реки Эльбы. Юношеские планы на жизнь разрушила война, радужные мечты испарились.

 Вчерашний десятиклассник в солдатском обмундировании едет в воинском эшелоне на Запад, где стонет и содрогается родная земля под вражеским сапогом. Вся Россия посажена в теплушки. Разбегаются эшелоны по железнодорожным артериям страны. Не понять ему, что творится в этом хаосе. Невесёлые думы у молодого бойца, за которым ещё летит безоблачная жизнь, полная грёз и фантазий.

 Виктор попадает в гущу военных неудач фронта. Минск, Смоленск, большие и малые города и сёла оставляли под напором танков Гудериана. Сплошь неудачи войск Красной Армии вызывали бессильную злобу, но никак бессилие характера. Отступление шло до самой Москвы-матушки. Был ли это стратегический план по примеру фельдмаршала Михаила Кутузова, или что-то ещё недосягаемое для ума воина, – разбираться молодому бойцу с трёхлинейкой и небольшим запасом патронов было некогда.

 И слово «рубеж атаки» не было на слуху в армии, больше внезапно окапывались, оставляли свежие окопы, траншеи и могилы, порой, не сделав выстрела, торопились занять новый рубеж обороны. Кровь людская лилась рекою, не было музыки наступления.

 Но вот по полям сражений разнёсся русский клич: «Отступать некуда! За нами – Москва!» И силы как будто вернулись в родную армию, и повернул спассчанин Виктор Подавылов свою винтовку в сторону оставленных городов и весей, потому что Русская земля и в горсти мила. Так и шёл в наступление Виктор и поборол немца под Москвой. А поборовши один раз, не желал уступать своей победы и далее. А далее – минёром подрывал танковую мощь хвалёного немецкого генерала Гудериана. В разведке вытаскивал из окопов зазевавшихся фрицев и гансов, чтобы командованию ясней и легче решать тактические и стратегические задачи и в погибели гитлеровского нашествия. Испытали нашего Виктора и на другой ипостаси – послали его в тыл врага, чтобы он посеял там панику, страх и ужас. И вот зимой в маскировочном халате он подрывает мосты, рвёт связь, снайперски вбивает немецких офицеров из наступающего строя. Не было врагам его ни покою, ни роздуху.

 Бывалым воином земли Русской стал Виктор Александрович Подавылов. Вот как командир роты старший лейтенант Чураков расписал в служебной характеристике на ефрейтора В.А.Подавылова весь его путь от Москвы до Эльбы:

 «…Участвовал в обороне Москвы, освобождении Могилёва, Варшавы, во взятии Штеттина и других городов. За время прохождения службы в части тов. Подавылов был примером отваги и мужества. Эти качества проявлены особенно при работах в тылу противника при уничтожении минской группировки противника, при разминировании городов Белостока, Штеттина, Ломжи, Драмбурга и других, при разминировании крепостей Модлин и Граудевиц… В крепости Граудевиц тов. Подавылов разминировал 17 пушечных стволов и несколько фугасов, где каждое неосторожное движение грозило смертью.

 За образцовое выполнение заданий Подавылов награждён медалями «За отвагу», «За оборону Москвы», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией». Объявлено ему было 14 благодарностей от Верховного Главнокомандующего».

 Солдат наш победил врага и тем самым совершил подвиг в глазах народа своего.

 Мечты юношества вернули его на Спасский цементный завод, к ведущей профессии цементников – машинистом вращающихся печей. И цемент давал для строек высокомарочный, как подобает образцовому защитнику Отечества.

 ФРОНТОВЫЕ ДОРОГИ ИВАНА ОТРОШЕВСКОГО. Главная ошибка Гитлера, этого повелителя Европы и его присных, – ошибка психологическая. Он не знал России, а ещё менее русского воина. И всё-то были причины его неудач: то русский мороз, то русское варварство, то русские безразмерные пространства. Всё, как у Наполеона. Но едва ли не самым трагическим моментом его жизни было желание покорить славян и установить подданство над ними, а также ожидание массового предательства и передачи ключей от столиц и городов необъятной страны. Он слыхом не слыхивал про Ослябу и Пересвета, Пожарского и Минина, Гермогена и Сусанина, Дениса Давыдова и матроса Кошку, Гастелло и Матросова. И если бы ему суждено было постичь гений и высокий дух народившего их народа – то и генералы его убедили бы не ступать на землю Русскую.

 Такой вывод можно подкрепить примером из характерных военных эпизодов Ивана Ивановича Отрошевского. В декабре сорок первого Отрошевский воевал в войсковых рядах Волховского фронта и доставлял на своей автомашине продовольствие в полк. Однажды, прибыв за продуктами в тыл дивизии, Иван узнал, что тот район, откуда он только что прибыл, оказался окружённым немцами. В течение месяца не удавалось разорвать кольцо окружения. А когда всё-таки оно было прорвано, то оказалось, что из-за весенней распутицы на автомашине пробраться в полк не имелось возможности. Продовольствие переправляли в полк по узкоколейке на вагонетках под постоянным обстрелом и бомбёжкой.

 – Едва наступала ночь, – рассказывал ветеран войны, – как четыре вагонетки начинали медленно продвигаться по рельсам к фронту. Нужно было до рассвета успеть доставить продукты в расположение полка. К утру, уставшие, едва держась на ногах, добирались до места, засыпая мертвецким сном… За день малость отдохнув, к вечеру – в обратный рейс.

 Как-то проснувшись после доставки продуктов, бойцы узнали, что попали в окружение. На этот раз Иван со своими товарищами оказался отрезанным и от спасительного тыла. Оставалось одна надежда – получать медикаменты. продукты и боеприпасы по воздуху. С каждым днём положение горстки бойцов становилось хуже. Дневной паёк составлял уже 100 граммов муки и сухарей да небольшой кусок конского мяса. И тогда немцы приступили к агитации. С самолётов посыпались листовки с «пропуском» в фашистский плен.

 Что же произошло в тот час? Вот как об этом пишет маршал К.А. Мерецков:

 «30 мая, заметив отход 2-й ударной армии, гитлеровцы перешли в наступление и до 4 июня существенно сузили ширину горловины мешка. 5 июня, идя навстречу 2-й ударной армии, открывая ей дорогу, нанесла удар по врагу 59-я армия. Но немцы тем временем смяли боевые порядки 2-й ударной армии и ворвались в них с запада. А 6 июня была полностью перекрыта горловина мешка. Семь наших дивизий и шесть бригад попали в окружение…

 К утру вдоль узкоколейки железной дороги наметился небольшой коридор, и появились первые группы вышедших из окружения бойцов и командиров. Они шатались от изнеможения. Выход войск продолжался в течение всей первой половины дня, но затем прекратился. Немцам удалось взять под контроль дорогу. К вечеру силами войск, действовавших с востока, снова был пробит коридор и расчищена дорога. По этому коридору, простреливаемому перекрёстным огнём с двух сторон, в течение ночи и утра 25 июня продолжался выход бойцов и командиров 2-й ударной армии. В 9.30 25 июня немцы захлопнули горловину, теперь уже окончательно...»

 Такова трагедия 2-й ударной армии генерала Власова. Место трагедии – деревни Долгово, Оссия, Замошье, Мясной Бор (злополучная «Мёртвая долина»).

 Немногие поверили в милость злейшего врага. Настоящие воины небольшими группками шли на прорыв и выходили из окружения. По лесам и топям, стараясь миновать серьёзные стычки с неприятелем, вышла из окружения и группа, с которой выбирался из котла Иван Отрошевский. Много, неисчислимо много солдат и командиров осталось лежать в Мясном Бору. Воспоминания о тех днях постоянно тревожат его: тут предательство командующего армии, непогребение сотен, тысяч воинов, тут и «особые комиссии», которые приклеивали ярлыки «власовец». Через полмесяца, малость оправившись от непрерывных боёв и голода, он опять в одной из бригад крутил баранку автомашины. Пережил Иван Отрошевский смертельную опасность, закалил свой характер, когда шла борьба за само существование России.

 Близился конец войны, шёл сорок четвёртый год. Врага гнали, как говорится в народе, в шею и гриву. В очередном рейсе Отрошевский попадает под бомбёжку. Осколками был выведен из строя мотор. Получил ранение в ногу и водитель. Полтора месяца лечения в госпитале, и снова фронтовые дороги – и эх, путь-дорога, да фронтовая!..

 – За Ригой, – сказывал в конце повествования о своих баталиях солдат-герой Отечественной войны Отрошевский, – в местечке Вайнода, окончилась моя фронтовая баталия. Вражеская бомба со свистом и воем врезалась в крышу землянки, прошив её насквозь. Свет померк в глазах… Госпиталь. Комиссия. Третья группа инвалидности.

 Иван Иванович в этом месте воспоминаний вздохнул глубоко и представил молодым слушателям медаль «За оборону Ленинграда». Она примечательна тем, что на самом краешке её имеется вмятина от осколка. Иссекло осколком лицо, выбило левый глаз, а осколок, попавший в правую сторону груди, угодил в медаль. Выходит, наградная медаль спасла жизнь солдату.

 БОЙ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ. Воспоминания С. Инжиртова, командира пулемётной роты.

 – После окончания Арзамасского пулемётного училища в мае 1942 года нас, группу офицеров, командование направило в формирующуюся часть – 1242-й стрелковый полк, который в скором времени должен был отправиться на Волховский фронт.

 Шёл суровый сорок второй – второй год ожесточённой схватки. Ленинград в этот период находился в двойном кольце окружения. Задачи двух фронтов – Ленинградского под командованием генерала армии Говорова и Волховского под командованием генерала армии Мерецкова заключалась в том, чтобы прорвать кольцо вражеского окружения и освободить город на Неве от блокады.

 Наш полк прибыл в район боевых действий г. Мга, посёлок Вороново, станции Турышкино. Кругом леса и болота. Но бойцы при сорокаградусном морозе, при полном боевом снаряжении совершали в сутки по 65-70 километров. Нужно было спешить на подмогу, и мы спешили. Враг обстреливал все подъездные дороги к фронту из дальнобойных орудий и бомбил с воздуха. Всюду зияли воронки от разорвавшихся снарядов и авиационных бомб. Ещё на подступах к передовой линии фронта стоял сплошной гул, похожий на раскатистый гром.

 Особенно упорные бои развернулись зимой 1943 года за посёлок Вороново, который переходил из рук в руки восемь раз. Нам удалось взять его лишь в девятый раз. Эта схватка велась с обеих сторон. После кровопролитных боёв от посёлка осталось всего ничего, кроме названия – всё разрушено, сожжено. Груды развалин напоминали о том, что здесь были жилища.

 В наш полк прибыл командующий фронтом Мерецков и отдал боевой приказ – прорвать глубокоэшелонированную оборону противника и занять узловую станцию. Турышкино. Это было в августе 1943 года.

 14 августа наши части начали артподготовку, длившуюся в течение 1 часа 45 минут по обороне противника. Затем в наступление ринулась пехота-матушка, наш полк прорвал первую линию обороны врага.

 Преодолевая упорное сопротивление немцев, понесли мы потери, много их было и в моей роте, но продвинулись на 4 километра. В то время Совинформбюро сообщило: «…на участках Волховского фронта идут бои местного значения». Места кровопролитных боёв мы в то время называли «долинами смерти» – уж очень велики были потери с обеих сторон. Порой невозможно было убрать тела погибших товарищей, потому что каждый квадратный метр нейтральной полосы был под обстрелом.

 В последнем бою 14 августа я был тяжело ранен и вывезен с поля боя на волокушах санитарными собаками в тыл, а затем был доставлен в госпиталь.

 Военная кампания для меня ещё не окончилась. Стрелки полка нанесли неисчислимый вред немецким оккупантам, есть в этом и моя доля.

 В КОЛЬЦЕ ЗАСАД. Без воли и прыщей невозможно согнать с тела, так считал Яков Михайлович Куценко, проработавший достаточно много лет машинистом вращающих печей угольно-обжигового цеха, в бою она водительствует солдатом, иначе – крах…

 1942 год… Под ударами оснащённой всеми видами боевой техники немецкой дивизии батальон, в котором он служил, попал в окружение. Двигались в направление села Дубровка на Смоленщине. Они смогли всё-таки вырваться из огненного кольца. Казалось, свобода уже обеспечена. Как вдруг их группа в 15 человек нарвалась на немецкую засаду и была пленена. И снова – теперь уже в обратном направлении под конвоем вооружённых до зубов фашистов. «Расстрелять», – настаивали двое немцев. «Нет», – упирались другие. Один из нас мог «шпрехать» на их языке. И вот привал. Собрав все силы, мы, как по команде, яростно набросились на конвой. Обезоружили и уничтожили его. Мы двинулись теперь по направлению к фронту, к своим. Но вновь неожиданная пулемётная засада…

 Прорываясь к своим частям, многих не досчитались. В живых остались лишь трое… От батальона…

 Многое изменилось с той поры. Но нет-нет, да и вспомнится былое, защемит сердце, сдавит горло сухой комок боли и горечи, навернутся скупые мужские слёзы. Всё забыть, вытравить из памяти невозможно…

 КОННИК ГЕНЕРАЛА ДОВАТОРА. На игривом коне Орлике, под окованном ленчиком седлом, с запасом продуктов, новой попоной, комплектом подков и ухналей прибыл в 47-й кавалерийский полк Владимир Котляров. Служил, не просясь на службу, не выслуживаясь. Квартировал полк в Армавире – городе, овеянном жестокой сечей во все времена. Демобилизовался в звании старшины эскадрона, вернулся в колхоз на Краснодарщину.

 Война!

 Казачий корпус генерала Л.М. Доватора комплектовался в станице Кавказской и г. Кропоткине. На призывной пункт прибыли на своих лошадях. Прибыли в Ельню – закрывать прорыв немцев. Затем легендарные рейды конников Доватора по тылам врага. Стремительный набег казаков, словно вихрь набежавший с неизвестной стороны, сверкающими молниями шашки, обрушивали всю свою силу и гнев на оккупантов. Паническое бегство охватывало немцев лишь только заслышат крик: «Казаки!»

 Как-то командир эскадрона приказал доставить пакет в штаб корпуса. И верный воронок понёс Владимира в опасный путь. Перед рассветом при выезде из леса, стал прядать ушами и замедлил шаг. Вдруг из кустов раздалось: «Хенде хох!» Мысль сработала чётко: только вперёд! Стремительный прыжок коня и фриц под копытами Орлика, а второго Владимир достал шашкой. За расторопность досталась ему первая награда – медаль «За отвагу».

 Конники Доватора, бывало, на открытых пространствах шли лавой. Зрелище страшное. Свист, гиканье, топот тысяч копыт, сверканье шашек непременно парализовали немцев.

 Но нашла бравого казака пуля. Раздробила кость. Переправили за линию фронта. По выздоровлении Котляров прибыл в Балашов, где формировался кавполк. И вскоре оказался в районе Сухиничи-Козельск. Шли бои под Москвой. Танковые клинья Гудериана врезались в оборону красных войск. Полк Котлярова попал в окружение. Многие друзья-товарищи остались лежать на полях сражений под Москвой. А он уже бился насмерть с врагом под Клином.

 Ранение. Осколок мины парализовал спину. Спасла скатка шинели. Хирург, оперировавший Владимира, сказал позже: «В сорочке, видно, казак, родился. На, держи на память». Передал ему крохотный кусочек металла. Так и хранил его при себе, как амулет.

 Теперь уже наш воин из кавалерии попал в пехоту – «царицу полей», к сибирякам. В марте сорок второго – новое ранение. Подлечили, «сшили» в госпитале. Охранял оборонный завод, выходит всю войну при военном деле был. В пятидесятом прибыл по оргнабору в с. Новосельское, что при озере Ханка, к рисоводам.

 Сельцо Лебединое – хорошее местечко для проживания бывшего конника Доватора. Управлял отделением рисоводов, заведовал МТФ. Животных, ой как любил.

 – Не пришлось напоить своего коня в Эльбе, – сокрушался Владимир Котляров. – Станичники дошли и надписи оставили на рейхстаге. За всех. Это о них поётся:

 *По берлинской мостовой*

 *Кони шли на водопой,*

 *Шли, потряхивая гривой,*

 *Кони-дончаки!*

 *…………………………*

 *Казаки Платова!*

**СРАЖАЯСЬ ЗА РОДИНУ**

 *Меняются цифры, стираются даты,*

 *Но в памяти вечно шагают солдаты.*

 *Стучат и стучат в голове батальоны*

 *И сон выбивают из глаз воспалённых,*

 *И снова, и снова – разъезды, заставы,*

 *Составы, рельсы, и стрелок суставы…*

 **А. Гончаров**

 Я ЕЩЁ МОЛОД… Сорок первый год опалил двадцатилетнего нашего земляка-спассчанина танкиста Ивана Селедцова.

 «23 декабря 1941 год.

 Здравствуйте, папа и мама!

 Шлю вам горячий привет. Дорогие, я давно не писал вам. Вы, наверное, очень беспокоитесь. Хочу сказать, что я жив-здоров и беспощадно бью фашистских гадов. Они бегут.

 Нахожусь под Ленинградом. Зима очень суровая, но нам она не страшна, одеты мы прекрасно. Зато для нашего заклятого врага она страшна. Сволочи, они грабят население, отбирают тёплые вещи. Но это их не спасёт. К весне мы добьём всех.

 Пишите, как живёте. Передаю привет братишке, сестрёнкам: Оле, Марусе, Насте, бабушке, дедушке.

 Ваш сын Ваня»

 «26 января 1942 год.

 Здравствуйте, дорогие папа и мама. Шлю вам свой горячий привет. Желаю успехов в вашей жизни. Мы с успехом прошли много десятков километров вперёд на запад. Уничтожаем на своём пути фашистских извергов. Они бегут…

 Дорогие родители, я ещё молод. До этого я ни в каких войнах не участвовал. Но зато я много читал о них, слушал рассказы, и теперь я должен вам сказать, ни разу не слышал, чтобы чья-либо армия говорила подобное, как эти гитлеровские головорезы. Но ещё раз повторяю: жестоко они заплатят за всё это!

 Дорогие родители, обо мне не беспокойтесь. Я чувствую себя хорошо, можно сказать, прекрасно. И всё сделаю для того, чтобы уничтожить этих сволочей.

 С горячим приветом ваш сын Ваня».

 *Памятная справка.* СЕЛЕДЦОВ Иван Федосеевич – участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1943, посмертно). Родился 23 июня 1914 года в селе Кронштадтка ныне Спасского района Приморского края в многодетной крестьянской семье. Окончил 7 классов средней школы, курсы счетоводов. Работал экспедитором хлебозавода в городе Спасске-Дальнем. В Красной Армии с 1936 года. В 1939 году учился на курсах младших лейтенантов.

 На фронте в Великой Отечественной войны с октября 1941 года. Командир батальона 156-й танковой бригады (38-я армия, Юго-Западный фронт) старший лейтенант Селедцов в боях в районе города Балаклея (Харьковская область) 10-12 июня 1942 года с экипажем уничтожил 6 орудий, 2 дзота, 20 грузовых автомашин и много гитлеровцев. 22 июня 1942 года в бою у деревни Ивановка (Шевченковского района) он повел подразделение в контратаку, в ходе которой подбил 8 танков, 2 штурмовых орудия. Погиб в этом бою. Похоронен вблизи села Коваленки Шевченковского района Харьковской области. В Указе Президиума Верховного Совета СССР 5 ноября 1942 года о присвоении звания Героя Советского Союза начальствующему составу Красной Армии отмечено: «За образцовое выполнение заданий Командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками присвоить звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» ст. лейтенанту Селедцову Ивану Федосеевичу» (посмертно).

 Награждён орденом Ленина, Красного Знамени. На родине Героя-танкиста установлен его бюст у Дома культуры. Одна из улиц и школа в селе Кронштадтка носят имя Селедцова. В совхозе «Кронштадтский» был учреждён почётный переходящий вымпел имени Героя.

 ПРОШУ, ПРИПАСИ ПАПИРОС. «4.6.42 г. Полевая почтовая станция № 1797, миномётная рота.

 Здравствуй, Митяй!

 Пишу тебе ещё раз с нового места нахождения. Ехал по направлению к Москве, но не доехал. Наша страна ещё сильна, в этом я сейчас ещё более уверен. Об этом я сужу по себе, т. к. до сих пор не попал на фронт.

 Куют из нас достойных воинов РККА.

 Месяцы, проведённые в тылу, конечно, уже сейчас дали результаты весьма хорошие. Я сам лично считаю себя вполне подготовленным к встрече с врагом. Готов хоть сейчас идти в бой, но в армии надо ждать приказа. Без него нельзя ничего сделать. Немного странно мне, бывшему гражданскому студенту, по привычке. И эта привычка уже затмила былую развязность в действиях. Вполне возможно, что мой путь будет лежать через Москву, но как скоро, я опять не могу знать. До сих пор ожидаю писем, которые должны быть пересланы из прежнего местожительства. Нет и нет. Ожидаю от тебя.

 Ты обещал дать мне свой новый адрес и номер телефона. Чем чёрт не шутит, может быть, удастся быть в столице, я бы смог тебя вызвать по телефону.

 Пиши, каковы твои дела, получаешь ли письма от родных, братьев, сестёр? Одно прошу: припаси папирос в случае встречи. Как видишь, в семье Жуйковых стал-таки курящим, не выдержал отцовской линии. Твой брат Костя»

 ИЗВЕЩЕНИЕ. НКО СССР. Отдельный миномётный батальон 152-й стрелковой бригады. 1942 год.

 «Ваш сын, Жуйков Константин Федосеевич, уроженец г. Спасск-Приморский, улица 1-я Набережная, 159, в боях за социалистическую родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, был убит 6.9.1942 года. Похоронен в Калмыцких степях южнее дер. Холхута в 2 километрах.

 Настоящее извещение является документом для возбуждения ходатайства о пенсии. Командир части (подпись)».

 БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ПОДАРКИ. «Спасск, коллективу школы № 5. Март 1942 г.

 Мы безмерно гордимся вашей готовностью всеми силами оказывать помощь Красной Армии, счастливы от сознания того, что в тылу у себя имеем таких пламенных патриотов, как вы. Призываем вас ещё лучше учиться, ещё больше помогать Красной Армии.

 Подполковник Юсупов, военком Дорофеев, секр. комс. бюро политрук Теленков, красноармейцы Селин, Бородин и Ситников..

 ПИСЬМО ОТЦУ НА ФРОНТ. 57 полевая почтовая станция. 143 отдельный сапёрный батальон. Собокарю Николаю Игнатьевичу.

 «Добрый день, дорогой папочка! Пишу тебе письмо. Сообщаю, что я жив, здоров – того и тебе желаю. Папка. Я учусь хорошо. Папка, приезжай к Первому Мая. Я соскучился за тобой. Папка, громи скорее врагов и приезжай домой.

 Меня переводят в третий класс. До свидания. С приветом твой сын Толя Собокарь».

 ХРАБРОСТЬ И СТОЙКОСТЬ ВАСИЛИЯ ПОЛЕЩУКА.ВасилийЛукъянович ПОЛЕЩУК – командир взвода 326-го стрелкового полка 21-й стрелковой дивизии, Герой Советского Союза (1942 г.). В Красной Армии с 1938 года, направлен в полковую школу младшего начальствующего состава 21-й Пермской Краснознаменной стрелковой дивизии, дислоцированной в Спасском районе и г. Спасске-Дальнем.

 Дивизия, которую немцы называли «дикой» была 21-я Краснознамённая дивизия. Командовал дивизией полковник П.В. Гнедин. Комиссаром дивизии был бригадный комиссар А.В. Семёнов. О вероломном нападении фашистской германии узнали во время учений неподалёку от Спасска. Отсюда через всю страну в спешном порядке перебросили части её на станцию Паша. Совершив двухдневный переход по раскисшей от дождя дороге, они сходу вступили в бой. Под напором бойцов 21-й Пермской Краснознамённой стрелковой дивизии враг пятился к опушке леса у очень важной автострады Подпорожье – станция Яндеба. Он всеми силами пытался закрепиться на выгодных высотах. Но наши войска, в жестоких боях овладевшие десятками населённых пунктов, вышли к Лодейному Полю и упорно продвигались к Свирьстрою, станции Яндеба, Подпорожье.

 Тишина окутала высоту. Слышно было, как шумит лес около автострады. Внизу то тут, то там появлялись финны. Короткими перебежками они продвигались на исходные позиции, готовые к очередной атаке. И вдруг в этом не предвещавшей ничего хорошего тишине кто-то невидимый обратился к отделению Василия Полещука по радиорупору: «Русские, вы окружены. Вас горстка людей. Сдавайтесь! Если через два часа не вынесите белый флаг, вы будете уничтожены!» «Врёшь, финская сволочь, не возьмёшь!» – выругался Василий Полещук и пополз от бойца к бойцу, советуя каждому углубить ячейки и траншеи, ещё раз проверить оружие и боеприпасы.

 Вражеские зелёные ракеты выпущены в направлении высоты со всех сторон. Значит, с момента ультиматума прошло два часа. И сейчас начнётся атака,

 Минут пять продолжался интенсивный огонь. Этого было достаточно, чтобы начать круговую атаку, как считали финны. Но когда они, поднявшись во весь рост, бросились на высоту, поняли, что ошиблись.

 – Держись, ребята! – предупредил Василий Полещук, подбадривая своих бойцов.

 И они держались… С наступлением третьей ночи вдали засверкали красные ракеты. Вокруг высоты один за другим рвались снаряды. Свои снаряды, несущие жизнь и победу горстке стойко сражавшихся храбрецов. Через некоторое время до высоты донеслось нарастающее «ура».

 Итак, командир взвода 326-го стрелкового полка (21-я Пермская стрелковая дивизия, 7-я Отдельная армия) сержант В.Л. Полещук в боях 6-7 ноября 1941 г. успешно отразил 6 атак противника в районе деревни Яндеба (северо-восточнее Ладожского озера). Взвод нанёс врагу большой урон в живой силе (св. 150 солдат и офицеров) и боевой технике, удержал занимаемую высоту. Звание Героя Советского Союза присвоено 12 февраля 1942 г. С 1946 г. майор Полещук в запасе, работал в Тувинской АССР и на Сахалине (директор рыбного завода). Награждён орденами Ленина, Красного Знамени, Александра Невского, медалями.

**СТАЛИНГРАДСКИЙ РУБЕЖ**

 *Артиллеристы, Сталин дал приказ!*

 *Артиллеристы, зовёт Отчизна нас!*

 *Из сотен тысяч батарей*

 *За слёзы наших матерей,*

 *За нашу Родину –*

 *Огонь! Огонь!*

 **В. Гусев**

 МАРШАЛ Н.И. КРЫЛОВ ВСПОМИНАЕТ…

 Рано утром 24 августа мы обнаружили временный КП 87-й стрелковой дивизии, развёрнутой в районе хутора Ново-Алексеевский, у степной балки, почему-то называемой Золотой. Здесь находился полковник Александр Игнатьевич Казарцев и часть работников штаба. Однако исчерпывающе доложить о состоянии дивизии комдив не мог. И я понял – бывают такие положения! – что не могу сейчас от него этого потребовать.

 Прошло немногим более суток с тех пор, как дивизии Казарцева было приказано выдвинуться к Вертячему, где готовился контрудар по неприятельскому плацдарму на левом берегу Дона. Бросок сосредоточившегося на плацдарме немецкого танкового корпуса упредил наши действия. И дивизия, снявшаяся с прежних позиций, находясь на марше в армейских тылах, оказалась на пути прорвавшихся вражеских танков. А перед тем она ещё подверглась массированному налёту бомбардировщиков, расчищавшим путь своим танкам.

 Словом, в бой ей пришлось вступить в условиях, хуже которых не придумаешь, – там, где не было никакого оборудованного рубежа, где никто не ждал появления противника. Казарцев рассказывал:

 – Когда в степной дали увидели какие-то бугорки, их приняли в первый момент за копны убранного хлеба. Однако бугорки двигались, и стало ясно, что это танки, хотя и было непонятно, откуда они взялись. Кто-то начал их считать, досчитал до девяноста и бросил: лишний десяток уже ничего не менял.

 Подразделения 87-й стрелковой приняли неравный бой, не имея времени к нему подготовиться. Люди сознавали, что этот внезапный прорыв нацелен прямо на Сталинград. Но остановить врага застигнутая на марше дивизия не могла. А на неё вновь и вновь обрушивала бомбовые удары авиация, не давая как следует окопаться, умножая потери.

 По коридору, пробитому фашистскими танками, двинулась мотопехота. Противник рассёк дивизию Казарцева надвое. Сколько людей находилось по ту сторону коридора, сколько пало в бою, комдив не знал. Но было известно, что ни артиллерии, ни 120-миллиметровых миномётов дивизия больше не имеет, как и батальон связи со всеми его рациями. Тяжёлые потери понесли стрелковые полки и курсантский.

 При мне погиб, подрывая гранатами танк, командир стрелкового полка Зайцев. «Самый геройский полковой командир, самый грамотный!» – сказал о нём Казарцев. Начальник штаба дивизии полковник В.Г. Янов докладывал, где и сколько собрано бойцов, наносил на карту комдива новые данные о батальонах и сводных отрядах, занявших в разных местах круговую оборону.

 Александр Игнатьевич Казарцев долго служил на Дальнем Востоке… Там же формировал и эту дивизию. Полковник Казарцев уберёг её, когда фашистская авиация пыталась перехватить следовавшие к Сталинграду железнодорожные эшелоны: выгрузил полки в Поворине и повёл дальше в пешем строю, решив, что так будет надёжнее. А теперь вот… Чувствовалось, он не перестаёт задавать себе мучительный вопрос: может быть, всё-таки чего-то не учёл, не предусмотрел?

 Наблюдатели доложили о показавшейся в степи колонне автомашин. Мы поднялись на бугор и увидели их сами. Различимые невооружённым глазом, машины шли в стороне от нас к Волге – Паулюс посылал туда подкрепления…

 Казарцев смотрел, стиснув зубы. Сжимались кулаки у стоявшего рядом военкома дивизии полкового комиссара Тимофея Николаевича Антонова. У дивизии не осталось ни артиллерии, ни крупнокалиберных миномётов, чтобы ударить по проходившему мимо врагу.

 Не зная точно обстановки у Сталинграда, мы исходили, однако, из того, что пробитый противником коридор удастся в конце концов перекрыть. Ответственность за это остро сознавали не только командиры соединений, но и бойцы, которые, оказавшись отрезанными от своих частей, действовали изолированными группами и оценивали положение самостоятельно.

 Не о том ли свидетельствует подвиг тридцати трёх воинов 1379-го стрелкового полка 87-й дивизии?

 Этот подвиг совершили шесть связистов во главе с младшим лейтенантом Г.А. Стрелковым и младшим политруком А.Г. Евтифеевым, пятнадцать полковых разведчиков под командованием замполитрука Л.И. Ковалёва и двенадцать автоматчиков старшины Д.И. Пуказова. Не имея в тот момент возможности пробиться к своему полку, они заняли оборону на выгодно расположенной высотке и сделали всё, чтобы фашистские танки здесь не прошли. Закрепившаяся на высотке группа бойцов имело одно-единственное противотанковое ружьё.

 В течение этого дня на этом участке пыталось прорваться до семидесяти немецких танков. Однако ни один из них не прошёл. Двадцать семь танков были подбиты и сожжены гранатами, бутылками ЧС зажигательной смесью, расчётливыми выстрелами из единственного ПТР. Кроме танков бойцы уничтожили около полутораста гитлеровцев. Отрадным был и другой итог этого упорного и длительного многократно возобновлявшегося боя: нанеся врагу весомый урон, группа наших бойцов никаких потерь не понесла. Два или три дня спустя все тридцать три защитника высоты 77,6 предстали перед своим командиром дивизии осунувшимися, обожжённые (пытаясь выбить их с позиции, гитлеровцы использовали и огнемёт), но живые! Редко бывает так при подобных обстоятельствах.

 Все вскоре получили боевые награды. О подвиге тридцати трёх узнала вся 62-я армия. Особую известность приобрёл красноармеец Семён Калита, подорвавший три вражеских танка.

 Не могу не отметить ещё вот что: бой, который вели эти воины, был для них, в сущности, первой встречей с врагом лицом к лицу. Об этом я упоминаю не только для того, чтобы отдать должное полковнику Казарцеву, другим командирам и политработникам 87-й стрелковой дивизии, сумевшим подготовить своих людей к испытаниям войны.

 К концу августа в армии числилось свыше десяти дивизий и бригад. Однако во многих из них не набралось бы людей на один полк. Пять дивизий имели меньше чем пятьсот штыков, а 87-я стрелковая полковника А.И. Казарцева – всего двести двадцать (не считая, конечно, подразделений, оставшихся по ту сторону коридора, в полосе другой армии и другого фронта). И каждому из таких номинальных соединений, а фактически – уже совсем небольших частей, становились ответственные боевые задачи.

 МАРШАЛ Г.К. ЖУКОВ О ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЯХ ПОД СТАЛИНГРАДОМ. «Вечером 11 ноября я сообщил Верховному по «Бодо»:

 «В течение двух дней работал у Ерёменко. Лично осмотрел позиции противника перед 51-й и 57-й армиями. Подробно проработал с командирами дивизий, корпусов и командармами предстоящие задачи по «Урану». Проверка показала: лучше подготовка к «Урану» у Толбухина…

 Мною приказано провести боевую разведку и на основе добытых сведений уточнить план боя и решение командарма.

 Попов работает неплохо и дело своё знает.

 Две стрелковые дивизии, данные Ставкой (87-я и 315-я) в адрес Ерёменко, ещё не грузились, так как до сих пор не получили транспорта и конского состава.

 Из мехбригад прибыла только одна.

 Плохо идёт дело со снабжением и с подвозом боеприпасов. В войсках снарядов для «Урана» мало.

 К установленному сроку операция подготовлена не будет. Приказал готовить на 15.11.1942 г.

 Необходимо немедленно подбросить для Еремёнко 100 тонн антифриза, без него невозможно будет бросить мехчасти вперёд; быстрее отправить 87-ю и 315-ю стрелковые дивизии; срочно доставить 51-й и 57-й армиям обмундирование и боеприпасы с прибытием в войска не позже 14.11.42 г.

 Константинов». (Примечание: Псевдоним Г.К. Жукова).

 РОДОСЛОВНАЯ ПОДВИГА СПАССЧАН: (из книги И.В. Лебедева «87-я дальневосточная в боях за Родину»).

 На память потомкам хочется назвать имена тех, кто в числе первых прибыл на сборные пункты военкоматов с мобилизационными повестками.

 В Спасске: П.М. Алфёров, А.А. Горбань, Г.А. Каминский, П.В. Карпов, П.П. Кубрак, И.С. Куц, М.Я. Молчанюк, Л.П. Оленик, В.В. Сидоров, В.Р. Скрипко, С.С. Сюсюкин, Н.М. Синелобов, Ф.И. Свириденко, Д.С. Жовнир, Н.Н. Прискоков, М.А. Прискока, Н.С. Пичугин и другие.

 Дружно прибыли на сборный пункт запасники из сёл Спасского района и среди них в числе первых: М.А. Бредюк, Г.М. Заяц, Е.А. Кобыща, Т.К. Медовник, И.Г. Марченко, Л.К. Примак, А.В. Туренок, С.А. Хмара, Я.А. Хруленко – из села Спасское; П.А. Невшупа, А.П. Петрик, А.Д. Торбенко – с. Хвалынка; И.Т. Прошенко – с. Буссвека; Х.Ф. Дудкин – с. Вишнёвка; В.З. Карика, Д.Е. Тарабанов – с. Гайворон; С.Ф. Желдак – с. Евсеевка; Н.Г. Волков – с. Калиновка; Н.Н. Пильник – с. Нововладимировка; Н.П. Балабин – с. Воскресенка; Д.П. Мороз – с. Славинка.

 Схватка была нечеловеческой… Было подбито четыре танка, огнём была подавлена миномётная рота, рассеяна и частью уничтожена большая группа автоматчиков. Войска врага накрыли миномётчики. Враг попятился назад. Докрасна накалился ротный миномёт Петра Марковича Алфёрова из Спасска и его боевых друзей-миномётчиков, беспрерывно ведут огонь пулемётчики Грек и Медовник. Дружно поддержал пехотинцев своими минами пожилой миномётчик из села Прохоры Яков Харченко. Метко посылал в гущу врага мины и молодой парень из Спасска Николай Пичугин.

 Когда мы встретились на рубеже боёв спустя много лет, старший сержант Пётр Маркович Алфёров сказал:

 – Под Песковаткой я впервые встретился с фашистами. Помню, как мы вышли на рубеж обороны, наши миномёты стояли на высоте метров шестьсот от берега Дона. Нам было всё видно. Видели, как в течение двух дней немцы не смогли переправиться под ударами наших артиллеристов. Потом видели, как группа гитлеровцев, невзирая на наш огонь, переправилась через Дон. Усиленно заработала артиллерия, миномёты, пулемёты и мы, малые миномётчики. После нашего дружного удара и контратаки фашисты отступили. Наш командир роты организовал атаку. Мы осторожно прошли по местам боёв. Повсюду валялись немецкие ранцы, было много убитых. Среди них рядом с траншеей я случайно наступил на немца. Он оказался живым. Не успел удрать. Притаился. Я нацелил на него винтовку. Он как залопочет! Задрожал весь, но схватился за свою винтовку. Подумал: «Орёт, а сам за винтовку». Говорю командиру роты: «Возьмём в плен». А он выругал и говорит: «На кой чёрт он нам сдался. Он же не пошёл в плен, а сидел тут». Да и у меня злоба закипела. Долбанул его штыком.

 Скажу, что бои в Песковатке были очень тяжёлыми. Силы врага превосходили нас во много раз. Я даже диву даюсь, как это мы выстояли против такой лавины малыми силами, оттянув форсирование Дона на несколько дней…

 ПОДВИГ 33 БОГАТЫРЕЙ. Вот их имена:

 6. Пуказов Дмитрий Иванович. 1917 года рождения, с. Прохоры.

 7. Луханин Лаврентий Гаврилович, 1916 года рождения, г. Спасск.

 8. Ряшенцев Иван Михайлович, 1913 года рождения, г. Спасск.

 Три атаки танков отразили богатыри. В общей сложности до 70 машин. До позднего вечера сражались они с танками и вышли победителями. 29 танков истребили в этом бою герои. Разведчики Ковалёва истребили 15 машин, автоматчики Пуказова – 8, а связисты – 6 машин. Защитники высоты истребили 153 фашиста. Решающую роль в битве сыграли приморцы – из 29 машин они уничтожили 16 и 59 танкистов. Два танка вывел из строя Дмитрий Пуказов. Лаврентий Луханин истребил один танк. Несколько танков было уничтожено в результате совместных действий Пьяночкина и Ряшенцева. Орденом Красного Знамени было награждено 12 человек, в том числе приморцы Луханин, Пуказов, Ряшенцев.

 ВСПОМИНАЮТ СОЛДАТЫ…

 – Вот бомбёжка была, – задумчиво говорил впоследствии А.Д. Торбенко из села Хвалынка Спасского района, бывший помкомвзвода. – Никогда не забуду. Наш командир взвода лейтенант Николай Бирюков сказал тогда, что, кто выживет, будет счастливчиком, выйдя из этого кромешного ада. А командир батальона капитан Шубнов, помню, наставлял: «Прижимайтесь к земле, вгрызайтесь в неё зубами и лопатой, обязываю всех выжить». Я тогда подумал, что ничего не останется от полка. И глазам своим не поверил, когда все дружно собрались в условленном месте. Был рад, что ошибся в расчётах. Потери, конечно, были, но не такие уж большие. Полк всё же занял оборону после бомбёжки. Мы тогда слышали, что первый батальон выбил врага из Малой Россошки.

 О наводчике миномёта С.Н. Венеткине из Спасска Приморского края говорится:

 «В боях в районе Власовка, невзирая на сильный огонь противника и бомбёжки с воздуха, своим миномётом подавил два пулемёта и рассеял до роты пехоты противника».

 О его земляке, пожилом человеке, наводчике миномёта К.Н. Циновнике написано, что он «подбил 3 миномёта, 2 станковых пулемёта и уничтожил до роты противника» (Примечание: Центральный архив Министерства Обороны, д. 5, л. 12-13).

 В боях южнее Котлубани, – говорится в формуляре 1378-го полка, – противнику удалось отрезать полк от дивизии. Несколько дней полк не получает продуктов, боеприпасов, но продолжает стойко отражать многочисленные атаки пехоты и танков противника при поддержке ударов с воздуха. В этих боях противнику за 4 дня нанесены большие потери: уничтожено до двух батальонов пехоты, две роты автоматчиков, подбито 6 танков, 5 автомашин, уничтожены две батареи противника и сбито 3 самолёта…»

 В составе этого же полка здесь вели боевые действия многие приморцы: П.В. Карпов, П.П. Кубрак, В.П. Сидоров, Н.Н. Прискоков, Д.С. Жовнир, П.Л. Оленик из Спасска и другие. Немало было воинов из Спасского района: Л.К. Примак, Г.М. Заец, Е.А. Кобыша (с. Спасское); П.А. Петрик, П.А. Невшупа, С.А. Хмара (с. Хвалынка); И.Т. Прощенко (с. Константиновка); Н.Г. Волков (с. Калиновка); С.Ф. Желдак (с. Евсеевка); В.З. Карика (с. Гайворон).

 Пётр Карпов вместе с другими бронебойщиками роты вёл огонь по танкам. Бывший машинист грейформовочного крана Спасского цемзавода Карпов видел, как из-за бугра выползали три танка. Рядом с ним второй номер – Виталий Новиков – моторист цемзавода. Тоже молодой парень. Карпов выстрелил, но промахнулся. Он ведь впервые стрелял по танкам. Нервничал. Дал ещё два выстрела. Одна пуля бронебойки скользнула по броне. В сердцах заложил четвёртый патрон. В это время раздался взрыв. Вражеский снаряд врезался в бруствер окопа. Левая рука была перебита. Она была засыпана землёй, как и весь Карпов. Из земли торчала только правая рука. Кто-то подбежал и сказал: «Тут всё кончено», и побежал дальше. Потом подошёл помкомвзвода Сидоров. Посмотрел на эту картину и тоже подумал, что всё кончено, пошёл дальше. Но какое-то чувство неуверенности вернуло его обратно. Он заметил, как торчащая рука покачнулась. Он лихорадочно стал разгребать землю. И обнаружив, что боец живой, вытащил его из смертной могилы. Левая рука была отрезана.

 Позднее и Сидоров был ранен в этом районе, но в правую руку…

 …И стоят у бывшего окопа противотанкового ружья – спаситель и спасённый, пролившие кровь на Сталинградской земле. Правой рукой Карпов обнимает Сидорова на месте своего ранения и искренними словами восклицает слова благодарности.

 На котлубанских рубежах 28 августа был ранен миномётчик из с. Спасское Л.К. Примак в правую руку и ногу. 30 августа пролил кровь командир пулемётного расчёта из села Гайворон В.З. Карика.

 Славные люди стояли в обороне у сёл Кузьмичи и Грачи.

 В этих боях сражались многие дальневосточники в составе 1379-го полка: А.А. Горбань, В.Р. Скрипка, Н.М. Синелобов, А.В. Туренок, А.Д. Торбенко из Спасска и Спасского района.

 Немецкое командование предприняло демарш. Немецкие танки при поддержке артиллерии и миномётов рванулись в Разгуляевку с десантом автоматчиков. Нагрянули самолёты. Командный пункт дивизии оказался в опасности.

 Группа бойцов комендантского взвода совершила коллективный подвиг. Когда стало ясно, что противник ворвётся в Разгуляевку, а сил, чтобы отразить его атаку было ничтожно мало, командир дивизии принял решение отвести КП в район балки Шнусина. Но надо было спасти всё имущество. А главное – секретные документы. Эту задачу под огнём врага и бомбёжкой выполнила группа бойцов комендантского взвода, обеспечив организованный отход командного пункта с сохранением жизни командного состава.

 В спасении штаба приняли участие красноармейцы И.Е. Гарбуз из села Прохоры и Ф.И. Свириденко из села Спасское Спасского района.

 РАССКАЗ МИНОМЁТЧИКА ПЕТРА КУБРАКА: «Весь день 16 декабря гитлеровцы разыскивали свою дивизию после того, как наш 1-й батальон Грошева вместе с танкистами разгромил врага в Верхне-Кумском. Днём летал самолёт-разведчик. Вечером послышался мощный гул моторов. Приближалась большая группа немецких войск: танков, бронетранспортёров, автомашин, в общей сложности до тысячи единиц. С наблюдательного пункта мы сообщили об этом командованию. Но колонна в километре от нас свернула по ходу вправо. Долго был слышен гул моторов, но потом он смолк. К ночи всё стихло. И казалось, нет войны, кругом мирное поле, только всё время с командного пункта батальона проверяли связь. Да и сами мы, опасаясь быть захваченными немцами, всё время смотрели в оба. В полночь я позвонил командиру 2-го батальона старшему лейтенанту Кондрашёву, и высказал мысль, что хорошо бы дать залп «катюш» по скоплению немцев. Он согласился с предложением, позвонил командиру полка. М.С. Диасамидзе мысль одобрил. Но у нас не было связи с тылом, ни телефонной, ни по радио. Так было жаль, что упустили такую возможность.

 С рассветом заработали двигатели немецких танков, а когда взошло солнце, появился самолёт-разведчик. Потом начался артобстрел нашего переднего края. Он не прекращался в течение трёх суток. В одиннадцать утра немцы открыли ураганный огонь из шестиствольных миномётов, и в атаку пошли до сорока танков в сопровождении автоматчиков. С наблюдательного пункта я доложил об атаке комбату. Да он и сам видел всё. Он вызвал огонь нашей артиллерии. Наши миномётчики открыли огонь по пехоте. Она залегла, оторвалась от танков.

 Когда вражеские танки подошли на расстояние до двухсот метров, по ним, маневрируя на местности, открыли огонь наши сорокапятки. За короткое время было выведено из строя до десяти танков неприятеля.

 Участок нашей обороны беспрерывно обстреливался из артиллерии, миномётов врага, а в светлое время суток над нами висела авиация. Всё время штурмовали танки…

 18 декабря гитлеровцы изменили тактику. Они посадили на танки автоматчиков. Открыли ураганный огонь из пушек и пулемётов. В воздухе появилось до 30 самолётов-штурмовиков. Танки, ведя огонь из пушек и миномётов, на большой скорости устремились на окопы. Эту лавину встретили воины Нассонова. После гибели Наумова он возглавил остатки батальона, и два десятка с лишним бесстрашных героев вступили в единоборство с превосходящими силами врага. Было уничтожено 18 танков, много пехоты. Но герои, защищая свой рубеж до последней капли крови, падали под огнём врага. На позициях остался один связист, кажется, по фамилии Мигалиев, который успел доложить, что все погибли и что на него идёт танк. Они успел крикнуть: «Прощайте, товарищи!»

 В этот период мы не смогли хоронить наших павших героев с воинскими почестями. Мы провожали своих боевых товарищей-дальневосточников со слезами на глазах в последний путь по-солдатски. Сурово и нежно прощались с ними.

 19 декабря немцам удалось прорвать оборону севернее Верхне-Кумского, и огромная масса танков и мотопехоты рванулась к берегам реки Мышкова мимо наших тыловых коммуникаций. Наш полк оказался в полукольце. Командир полка принял решение отвести часть оставшихся в живых воинов к району села Громославка. Мелкими группами на исходе дня в сумерки мы стали отходить по балкам. При отходе был ранен М.С. Диасамидзе. Он лежал в балке…

 Нас тепло приняла 2-я гвардейская армия в районе Нижне-Кумского и Громославки, развернувшаяся на берегах реки Мышкова. С чувством исполненного долга перед Отечеством мы отошли затем в Зеты на переформирование.

 О старшине Е.М. Кузнецове (из Спасска) говорится в документе, что он «с 15 декабря показал себя стойким артиллеристом. Вместе со своим расчётом в составе тов. Куликова, Степуры и Сазонова подбил 9 танков 17 декабря. Он вёл беспрерывно партполитработу среди личного состава батареи, вдохновляя его на боевые дела.

 18 декабря был тяжело ранен заместитель командира батареи по политчасти старший лейтенант Власов. Товарищ Кузнецов заменил его и вместе с командиром батареи сумел мобилизовать весь личный состав на стойкую оборону, отомстить за смерть своего боевого товарища, коммуниста старшего лейтенанта Власова».

 Примерно сражались с врагом отделения старшины Н.Г. Волкова из села Калиновка Спасского района. В одном из боёв, когда гитлеровцы пытались ворваться в расположение роты, отделение которым командовал тов. Волков, своим метким залповым огнём и бросками гранат отогнало группу фашистов от передового края, истребив немало немцев.

 17 декабря в жестокой схватке с врагом были ранены старший сержант миномётчик М.В. Бредюк из села Спасское. В этих боях полка мужественно сражались с врагом стрелки А.П. Петрик из села Хвалынка, С.А. Хмара из Прохоров, миномётчик С.Ф. Желдак из Евсеевки Спасского района.

 Отменно служили в автороте многие приморцы, среди них старший сержант командир отделения Г.Е. Борода из села Александровка Чкаловского района, И.П. Таранушин – шофёр со Спасского цемзавода. Много раз он попадал в критическую ситуацию. Доставляя боеприпасы в 1379-й полк, – говорится в документе, – и попав под бомбёжку авиации противника. Проявив смелость и находчивость, сумел сохранить машину и боеприпасы и доставить их своевременно в часть.

 КАВАЛЕР ТРЁХ ОРДЕНОВ СЛАВЫ. В составе 126-й стрелковой дивизии (64-я армия, Сталинградский фронт) разведчик Анатолий Сидорович Ласюк храбро сражался под Сталинградом – в полосе Капкино, Банагерово, совхоз Юрино. За оборону Сталинграда был удостоен медалей «За отвагу» и «За боевые заслуги». Участник сражения за Мамаев курган. Подбил танк и уничтожил десятки гитлеровцев. Затем подбил 2 танка и награжден орденом Славы 3-й степени, за освобождение Ростова-на-Дону и Смоленска награждён орденом Славы 2-й степени. Под Севастополем снова подбил 2 танка противника. В бою Ласюк обнаружил в подбитой самоходной установке «фердинанд» снаряды, из которой, воспользовавшись обстановкой, обстрелял наступающие танки гитлеровцев и тем самым нанес немалый урон врагу. Был ранен. За отвагу и храбрость был удостоен ордена Славы 1-й степени. От рядового бойца до старшины прошёл с боями путь до Берлина. Победу встретил в госпитале на территории поверженной Германии. После войны демобилизовался и возвратился в родное село Чкаловское. Работал механизатором в совхозе «Свиягинский».

 С 1982 года на пенсии, но продолжал трудиться на заводе по производству травяной муки. Много внимания уделял учащейся молодежи села и района, воспитанию её на боевых и трудовых традициях старшего поколения. Умер 30 апреля 1995 года. Похоронен в селе Чкаловское.

БОЕВАЯ МОЛОДОСТЬ КОМАНДИРА ПОЛКА.Командир 1378-го стрелкового полка 87-й стрелковой дивизии Михаил Степанович Диасамидзе родился 11 апреля 1913 года в Грузии, в семье крестьянина. В Красной Армии с 1929 года. Окончил Бакинское военное пехотное училище в 1933 году, курсы «Выстрел» в 1940 году. В Спасске-Дальнем назначен командиром 1378-го стрелкового полка в формирующейся 87-й стрелковой дивизии.

 В боях Великой Отечественной войны с августа 1942 года. Подполковник Диасамидзе (87-я стр. дивизия, 2-я гвардейская армия, Сталинградский фронт) 12 декабря 1942 года умело организовал оборону в районе посёлка Верхнекумский (ныне посёлок Советский, Октябрьский район Волгоградская области). В течение 5 суток 1378-й стрелковый полк под его командованием отразил 30 контратак крупных сил пехоты и танков противника. Был ранен, но не покинул поле боя до выполнения боевой задачи. Звание Героя Советского Союза присвоено 22 декабря 1942 года. В 1952 году окончил КУОС при Военной академии имени М.В. Фрунзе. Работал военкомом Курской области. С 1962 года в запасе.

 Награждён 2 орденами Ленина, орденами Красного Знамени, Отечественной войны 1-й и 2-й ст., 2 орденами Красной Звезды, медалями.

 БОЕВОЙ ФОРМУЛЯР ГЕНЕРАЛА КАЗАРЦЕВА. Командир 87-й стрелковой дивизиигенерал-полковник Александр Игнатьевич Казарцев родился 25 августа 1901 года в селе Тальменка, ныне посёлок городского типа Алтайского края, в семье крестьянина. Русский. Член КПСС с 1928 года Окончил 3 класса. В Красной Армии с 1920 года. Участник гражданской войны. Окончил пехотные курсы в Иркутске, Омскую пехотную школу, Военную академию имени М.В. Фрунзе в 1935 году.

 Казарцев формировал 87-ю стрелковую дивизию в Спасске-Дальнем (решение Военного совета Дальневосточного фронта 23.2.1942) в составе 1-й Особой Краснознаменной армии. Выдвинут с должности начальника штаба 26-го корпуса. С 18 августа 1942 года 87-я стрелковая дивизия сражается под Сталинградом, в районе Песковатки, Вертячего, Котлубани, Малая Россошка на направлении главного удара немецко-фашистских войск, наступавших на Сталинград. Воины дивизии проявили массовый героизм, стойкость, мужество в боях с противником на всех этапах Сталинградской битвы. В конце декабря 1942 года тяжело больным отправлен в госпиталь. После выздоровления получил назначение командиром 126-я стрелковой дивизии (51-я армия, 4-й Украинский фронт). Генерал-майор Казарцев в октябре 1943 г. в боях на улицах Мелитополя (Запорожская область) умело руководил действиями штурмовых отрядов. При освобождении города дивизией уничтожено было св. 5 тысяч гитлеровцев, ок. 80 танков и самоходных орудий, захвачены большие трофеи. Звание Героя Советского Союза присвоено 1 ноября 1943 года. Участник советско-японской войны 1945 года. В послевоенные годы являлся зам. командующего военного округа, начальником тыла Войск ПВО. В 1947 году окончил Высшие академические курсы при Военной академии Генштаба. С 1961 года генерал-полковник в отставке. Жил в Москве.

 Награждён 3 орденами Ленина, 3 орденами Красного Знамени, орденом Кутузова 1-й и 2-й ст., 2 орденами Суворова 2 ст., орденом Отечественной войны 1-й ст., медалями. Умер 16.6.1985 года.

 Максим Михайлович Халявицкий – командир полка 87-й стрелковой дивизии, сформированной в Спасске-Дальнем (1942 г.), Герой Советского Союза (1945 г., посмертно). Родился 22 января 1909 года в селе Высший Булатец ныне Лубенского района Полтавской области (Украина) в семье крестьянина. Образование 5 классов. В Красной Армии с 1933 года. Окончил курсы младших лейтенантов в 1938 году.

 Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Командир 1379-го стрелкового полка (87-я стрелковая дивизия, 51-я армия, 1-й Прибалтийский фронт) майор Халявицкий отличился при освобождении Прибалтики. Отбивая контратаки танков противника западнее города Шяуляй, 16-20 августа 1944 года полк вывел из строя св. 30 танков и штурмовых орудий. 20 августа 1944 года Халявицкий погиб в бою. Звание Героя Советского Союза присвоено 24 марта 1945 года посмертно.

 Награждён орденами Ленина, Александра Невского, Отечественной войны 1 степени, медалью. Похоронен в городе Добеле Латвийской ССР. Именем Героя названа школа на родине. В городе Лубны установлена мемориальная доска, его именем названа улица.

 БОЕВОЙ ПУТЬ 87-Й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ.

 23 февраля 1942 года – в Спасске-Дальнем Приморского края сформирована 87-я стрелковая дивизия в 13 тысяч бойцов и командиров. Командир дивизии полковник Александр Игнатьевич Казарцев.

 7 мая – части дивизии покидают город Спасск и выходят в район учений Приханковья.

 17 июля – дивизия погружена в 11 эшелонов и следует к Москве.

 1–7 августа – соединение входит в состав 21-й армии Сталинградского фронта (командующий фронтом генерал А.И. Еремёнко) на Малоклетском направлении.

 17 августа – соединение ведёт непрерывные и кровопролитные бои с частями 6-й немецкой армии генерала Паулюса на направлении главного удара в районе сёл Песковатка, Дмитриевка, Власовка, Большие и Малые Россошки, Гумрак, посёлков Сталинградского, Кузьмичи, Грачи.

 24 августа – 33 пехотинца 1379-го полка отражают атаку 70 фашистских танков у хутора Россошки, на высоте 76,3, истребив 29 танков и 153 автоматчика. Подвиг героев опубликован в армейской печати и стал символом стойкости и мужества для защитников Сталинграда.

 Сентябрь – героическая оборона подступов к Мамаеву кургану, Сталинградскому тракторному заводу, заводу «Красный Октябрь».

 14-16 сентября – вывод обескровленной дивизии из боёв на доформирование в г. Калинин.

 10 ноября – дивизия погружается в эшелоны на ст. Камыши, движется в район посёлка Светлый Яр.

 14-19 декабря – в районе хутора Верхне-Кумский держал оборону 1378-й стрелковый полк под командованием подполковника М.С. Диасамидзе. Пять суток полк отражал свыше 30 танковых атак противника. Уничтожено было до 50 танков. Получена телеграмма Верховного Главнокомандующего: «Горжусь Вашей упорной борьбой. Ни шагу назад. Отличившихся бойцов и командиров представить к награде. И. Сталин». Командир полка М.С. Диасамидзе был удостоен звания Героя Советского Союза.

 17-22 января 1943 года – освобождение станицы Пролетарская (ныне г. Пролетарск). Упорные бои в районе хутора Донского, Ново-Кузнецовска, с. Раково-Тавричанское, Верхние и Нижние Хороли.

 6 февраля – освобождение станицы Ольгинская Аксайского района и выход (07.02.1943) к Дону.

 13 февраля – освобождены город Аксайск и другие населённые пункты.

 23 февраля – годовщина создания 87-й стрелковой дивизии. Штурм Ряжских высот.

 2 ноября – выход дивизии к Перекопу.

 24 апреля 1944 года – присвоение почётного звания «Перекопской».

 9 мая – выход дивизии к Севастопольской панораме. Салют городу!

 27 мая – дивизия награждена орденом Красного Знамени.

 25 июня – части дивизии ведут бои за освобождение Литвы, затем – Латвии.

 Первые числа мая 1945 года – пленили две дивизии гитлеровцев и встретили день Великой Победы над фашисткой Германией на своих рубежах в Прибалтике.

 87-я Перекопская Краснознамённая стрелковая дивизия освобождала от немецко-фашистских и прочих захватчиков-оккупантов Калач-на-Дону, Россошки, Котлубань, Верхнекумский, Аксай, Ростов-на-Дону, Донбасс, Мелитополь, Аксания-Нова, Перекоп, Симферополь, Бахчисарай, Севастополь, Латвию и Литву.

 98-Я СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ В БОЯХ ЗА СТАЛИНГРАД. Не многие знают о том, что в боях за Сталинград отмечены боевые отличия 98-й стрелковой дивизии, сформированной в городе Спасске-Дальнем Приморского края.

 98-я стрелковая дивизия под командованием полковника И.Ф. Серёгина в боях под Сталинградом выдержала труднейший экзамен на всех этапах сражения. 21-я общевойсковая армия генерала И.М. Чистякова Донского фронта, в составе которой находилась 98-я дивизия, противостояла 14-й немецкой танковой дивизии. В октябре и первой половине ноября 1942 года в период напряжённых боёв за Сталинград соединение вело борьбу за захват и удержание плацдарма на реке Дон. С 19 по 23 ноября участвовала в прорыве обороны противника и окружении в междуречье Дона и Волги его основных сил.

 98-я стрелковая дивизия участвовала в контрнаступлении на Клеутскую, упорно и стойко обороняла рубеж Верхней Гнилой, Песковатка, Вертячий. Затем части соединения прорвали оборону противника и, развивая наступление, в середине декабря 1942 года вышли в район г. Нижне-Кумский.

 В это время немецко-фашистские войска перешли в наступление из района Котельниково, стремясь вызволить из Сталинграда окружённые там соединения и отдельные части 6-й армии Паулюса. На пути ударной группировки врага на реке Мышкова вместе с подошедшими соединениями 2-й гвардейской армии встали воины 98-й дивизии, среди которых было немало спассчан и моряков Тихоокеанского флота. Пять суток продолжались жаркие бои, но враг продвинуться здесь не смог. 4-й, 166-й и 308-й стрелковые полки дивизии отбили до 20 атак немцев и румын.

 Бессмертный подвиг в районе Нижне-Кумского на реке Мышкова совершил рядовой стрелкового полка И.М. Каплунов. Меткими выстрелами из противотанкового ружья и противотанковыми гранатами он подбил пять танков, но и сам был тяжело ранен. Когда Каплунов пришёл в себя, он увидел приближающийся к нему ещё четыре танка. Три из них он уничтожил выстрелами из противотанкового ружья. Последний – девятый – бесстрашный бронебойщик подорвал гранатой... Илье Макаровичу Каплунову, отдавшего жизнь за Родину, было присвоено звание Героя Советского Союза.

 Геройски сражался весь личный состав дивизии. Воины этого соединения вместе с другими войсками 21-й армии ценой невероятных усилий и жертв выстояли до подхода к рубежу рек Аксай и Мышкова главных сил 2-й гвардейской армии. 98-я стрелковая дивизия 16 апреля 1943 года была преобразована в 86-ю гвардейскую дивизию. В дальнейшем её части сражались на Орловско-Курской дуге, на левом её фланге – в Донецкой области.

 БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ПОДАРКИ.

 «Спасск, коллективу школы № 5. Март 1942г.

 Мы безмерно гордимся вашей готовностью всеми силами оказывать помощь Красной Армии, счастливы от сознания того, что в тылу у себя имеем таких пламенных патриотов, как вы. Призываем вас ещё лучше учиться, ещё больше помогать Красной Армии.

 Подполковник Юсупов, военком Дорофеев, секретарь комсомольского бюро, политрук Теленков, красноармейцы Селин, Бородин и Ситников».

 «Приханкайская правда», 6 января 1942 г.: Школа № 5 за дни войны сдала в Фонд Обороны 286 кг цветного и др. металла, приобрела на 17 тыс. рублей облигаций, на 3 тыс. рублей билетов денежно-вещевой лотереи, направила в Действующую армию 10 больших новогодних посылок.

 ЧЕМ ВЫ ПОМОГАЕТЕ ФРОНТУ?

 Участник Сталинградской битвы, спассчанин И. Сухушин обратился к молодёжи Спасского района:

 «Дорогие мои товарищи! Разрешите спросить вас, чем вы помогаете фронту? Что вы делаете для быстрейшего разгрома врага? Сколько вы дали фронту хлеба, мяса, шерсти, цемента и другой продукции? Помните, что каждый лишний килограмм хлеба, мяса, других продуктов – прямая помощь нам, фронтовикам.

 С большевистским приветом фронтовик Иосиф Сухушин. Июль 1943 года».

 ХРОНИКА ТРУДОВЫХ БУДЕН. Трудящиеся Спасского района в 1941 году сверх плана сдали государству: хлеба – 1332 центнера, сои – 32 центнера, молока – 22718 литров, картофеля 56 центнеров, овса – 455 центнеров, фуража – 688 центнеров, мяса – 311 центнер.

 Собрано в Фонд Обороны: 2.954.906 рублей, облигациями – на 3.338.000 рублей, подписались на военный заём 1942 года – на 7.388.000 рублей. Для Действующей армии собрано населением города и района: полушубков – 297, брюк ватных – 1017, валенок – 333 пар, тёплого белья – 655 пар, нательного белья – 573, простынь, полотенец, портянок; мяса – 629 центнеров, птицы – 742, колбасы – 711 килограмм, масла сливочного – 123 килограмма, сала – 601 килограмм, мёда – 1409 килограммов, молока – 889 литров, водочных изделий – 373 литров, туалетного мыла и др.

 1942 год.

 1 февраля – за один месяц этого года населением города и района собрано в фонд борющейся Красной Армии тёплой одежда более 10 тысяч разных предметов, в т. ч. 292 полушубка, 303 пары валенок, 805 стёганых брюк, 472 ватные фуфайки, более 1000 шапок-ушанок, сотни тёплых рукавиц, нательного белья, более 600 килограммов шерсти и др. зимних вещей.

 12 апреля – 101 учащийся средней школы № 3 работал на полях колхозов «Большевик» и «Первая Приханкайская». Колхозу им ОКДВА помогали учащиеся школы № 1 с директором П. Кубовым.

 Для детей, эвакуированных из захваченных фашистами советских районов, пионерские и комсомольские организации Спасского района собрали: учебников – 445, книг художественной литературы – 714, предметов тёплой одежды и белья – 4300.

 21 октября – много продуктов сдали для сражающейся Действующей армии рабочие и крестьяне Спасского района Уссурийской области Приморья. Отправлено масла 215 кг, мяса 2456 кг, 1019 яиц, 4659 кг печенья, 1472 кг мёда, 129 кг колбасы, 333 литров вина, 595 человек выслали индивидуальные посылки.

 26 декабря – в промкомбинате вязала варежки многодетная мать Софья Мироновна Макареня, у которой четыре сына бьются с врагом и три дочери служат в Красной Армии. И она даёт пример молодым при норме 26 пар в смену, вязала 34 варежки, то есть 17 бойцам обогрели бы руки её варежки, сработанные за световой день.

 Январь 1943 год – успешно завершили год и выполнили сверхплановые задания колхозы «Хлебороб», «XVII партсъезд», «Большевик», Единение», «ОКДВА», «IV съезд Советов», «Красный Октябрь», «Дальний Восток».

 Колхозники, рабочие и служащие Спасского района на постройку эскадрильи бомбардировщиков «Советское Приморье», собрали личных сбережений 1.283.000 рублей. Колхоз «Хлебороб» внёс 170 тыс. рублей, сам председатель И. Селех – 10.000 рублей, колхоз «IX съезд Советов» – 119 тыс. рублей.

 Школа ФЗО № 12 при Спасском цементном заводе из бывших учеников школ готовила слесарей, кузнецов, мельников, электриков.

 СЕВ – ЭТО ПОЛЕ БИТВЫ. 1 мая 1943 г.

 «Это наше письмо с фронта. Мы находимся за 10 тысяч километров от вас, но ощущаем тёплое дыхание тыла. Мы дорожим трудовой доблестью тружеников Спасска. Сейчас у вас самая горячая пора – весенний сев. Сев – это тоже поле битвы. Это борьба за нашу победу над тёмными силами, нависшими над свободолюбивым человечеством.

 В день встречи 1 Мая мы желаем вам одержать блестящую победу на трудовом фронте, и, прежде всего, засеять как можно больше и лучше. А мы, фронтовики, с глубокой верой в победу будем бить разбойничью орду авантюриста Гитлера вплоть до окончательного её разгрома. Знайте, что только смерть заставит нас выпустить оружие из рук. Но не о смерти думаем мы на поле боя. А о победе и только о победе. Мы думаем так потому, что тыл наш могуч и крепок.

 От имени бойцов, командиров и политработников Д.Я. Федченко, Г.П. Канаев, Ф.Г. Кукса, И.И. Сергиенко».

 ПАХАТЬ, ПОКА СВЕТИТ ЛУНА.

 – Грустно вспоминать тяжёлое время, – говорит Зинаида Васильевна Махонек. – Тысячи гектаров земли, сотни голов скота легли на женские и детские плечи. Мужики-трактористы ушли на фронт. В колхозе собрали солдаток да инвалидов, организовали курсы при МТС. Всю зиму занимались на курсах, а весной вывели в поле свои трактора. И ничего, освоились. Ещё какой урожай собрали! Помню такой случай. Даёт наш механик Горбатенко задание: пахать до тех пор, пока будет светить луна. А мы уже целый день работали, устали ужасно. Но нарушить приказание механика нельзя. Пахали до трёх часов ночи, пока луна не скрылась за сопку. Во время войны наградили значком «Отличник сельского хозяйства». И не одну меня – всех членов бригады. И премию каждой преподнесли по 1100 рублей. Награды мы приняли, как положено, от денег отказались – пошли в Фонд обороны.

 Кончилась проклятая война. Передали женщины свои трактора мужикам-победителям. А ведь не уронили чести хлеборобской, сберегли машины, сохранили коллективное хозяйство, сражающуюся армию обеспечили продуктами. Вот-вот… Дояркой стала. Была участницей Выставки достижений народного хозяйства в Москве, медаль получила, страну послевоенную посмотрела. Не женское это дело – война, но не отвернулись от забот страны, сполна отдали себя, как на передовой фронта.

**О КОМ ПОЮТ КУРСКИЕ СОЛОВЬИ**

*Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат,*

 *Пусть солдаты немного поспят…*

 **А. Фатьянов**

 НЕ ОПОЗДАЙ СО СВЯЗЬЮ. Была у Григория Карасельникова наука командирская. Коротка и памятна: со связью опоздал – бой проиграл. И науку эту усвоил в совершенстве. Иначе – никак нельзя, неприятелем будешь бит.

 В таёжном селе Кондратенково (под Уссурийском) родился Г.И. Карасельников. Крепкий по роду, просто – богатырь земли Русской. Помогал отцу крестьянствовать. А пришла пора – с одноклассником пустился в далёкий путь, на вольные хлеба. Принял его в свои объятия цементный завод в Спасске, возведённый флагман сталинской пятилетки. Выучился токарному делу. А призвали в Красную Армию служить, познал специальность связиста. В то время – высокая честь обучиться столь редкой профессии.

 Зимой сорок второго на Центральном фронте обеспечивал связь командира полка с КП дивизии. Дело известное, на фронте проволока постоянно рвётся – снаряд ли, диверсия или другой какой случай. Посылают в одночасье нашего Григория на повреждение. Был он уже в сержантском звании, опытен, много лиха повидал, пережил. Находит первое, второе, третье. Устраняет разрыв. Слышит мелкий шелест листвы, как бы бормотание. Залёг у дерева. А тут два немецких разведчика идут параллельно висящей на кустах проволоке. Можно было их сшибить из автомата, но пришла дерзкая мысль: «А что если их здесь ещё кто-то прикрывает? А под рукой один диск…» Немцы после осмотра сели перекусить.

 Григорий подсоединяется к своему проводу, тихонечко докладывает обстановку. В ответ: «Снять связь! Смотать провод». Строг полковник. Указал место, куда уходит полк. Связь прекратилась.

 Немцы наступали, это было видно по нарастающему гулу приближающихся машин. Сматывая проволоку, Григорий сторожко затаился за толстым деревом. Наблюдал. Немцы вели свой телефонный провод, не подозревая, что за ними смотрят два глаза. На сей раз Григорий решил не упустить удобного момента. Он упёрся автоматом в расщелину дерева и дал очередь. Немцы тотчас пали. Старший – капрал замертво обхватил ствол дерева, второй лежал на траве. Снял автомат с лежащего немца, вытащил из подсумка запасной рожок. Где-то через пару десятков метров обнаружил убитого товарища. Взвалил его на спину. В полку ожидала машина.

 Таких эпизодов с Григорием Ивановичем случалось не редко. Таковы будни войны.

 Орловско-Курская дуга и его обожгла на Центральном фронте генерала К.К. Рокоссовского. Деревня Желябуха. Кладбище горящей техники. Затем – город Орёл, Гомель, Минск. Тысячи и тысячи пленных немцев со своими генералами, которые прошли по Москве. Так они хотели вояками вступить в столицу нашей Родины. Вступили! Под конвоем… В Варшаве встретил русскую девушку Машу, обаятельную радистку из соседней дивизии. Дошли до Эльбы. Вместе!

 Героем завершил войну связист Григорий Иванович Карасельников. За воинскую доблесть награждён двумя орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, двумя орденами Красной Звезды, многими медалями..

 Жил да поживал в с. Кнорринг Александр Андреевич Иванюшин. А родился 2 февраля 1922 года в Черниговском районе. В 1942 году призвали в Действующую армию. Воевал в составе 78-й гвардейской отдельной дивизии. Гордился тем, что прошёл с боями Сталинградский, Донской, Степной, 2-й Украинский фронты. Принимал участие в битве на Курской дуге, брал германский город Дрезден, освобождал от фашистов Прагу и там же завершил войну. Выходит А.А. Иванюшин воевал под водительством Маршала И.С. Конева.

 Киселёв Василий Николаевич родился 23 мая 1921 года в деревне Павловке Оренбургской области. В 1938 году переехал на Дальний Восток на шахту «Тавричанка». Через два года призвали в РККА. Служил под Уссурийском, а в 1942 году отправили на фронт под Тулу. Формировали 109-ю танковую бригаду, И в девятнадцать лет он становится десантником. В боях получил ранение, лечили в госпитале, и опять – на передовую. Теперь уже в другую часть на Центральный фронт генерала К.К. Рокоссовского. Битва на Курской дуге весьма памятная: автоматчик 413-го стрелкового полка 73-й стрелковой дивизии 14-й общевойсковой армии. В сражениях в районе Орёл – Курск был снова ранен. Затем снова дороги войны и, наконец, отправили учиться в Рязанское Краснознамённое стрелковое училище. Перевёлся в автомобильное, и там встретил Победу. В 1946-и закончил его, служил в городе Уссурийске. В 1963-м приехал в с. Чкаловское. Награды: орден Красной Звезды, орден Великой Отечественной войны 2-й степени, медали.

 Добровольский Борис Иванович в мае 1941 года с Украины приехал в село Чкаловское Приморского края. Работал в колхозе. В марте 1942 года призвали в армию, и служил в селе Хороль. В августе в эшелонах 87-й стрелковой дивизии направлялся на фронт. В битве за Сталинград получил ранение, а в битве на Курской дуге вновь с ранением доставлен в госпиталь. В 1944 году по состоянию здоровья комиссован. Демобилизовали. Работал в совхозе. А домой вернулся с наградами: медалью «За оборону Сталинграда», «За отвагу»; вручены ему были две медали за трудовую доблесть.

 СУДЬБА СОЛДАТА. Да, судьба испытывала на крепость дальневосточный характер Василия Мефодиевича Безбородко, посылая его в горячие точки сражений на полях Великой Отечественной: Сталинград, Белгород, Орловско-Курская дуга, Берлин. Гнал он, таким образом, фашистскую нечисть от Волги до Шпреи – тысячи вёрст по своим чужим землям. Так-то!

 Медаль «За отвагу» – знак воинской доблести и мужества вручена за бои в районе Курска. На той самой дуге, где скрещивались огни противоположных армий и фронтов, идей, культуры, убеждений. Полк его с тяжёлыми боями наступал в составе танковой армии генерала П.А. Ротмистрова. Внезапно танк, на броне коего он сидел, загорелся. Десантников как ветром сдунуло с танка, а Василий остался. Знал, что неподалёку речушка протекает, и дал знать водителю «тридцатьчетвёрки», чтобы направлялся к ней. Танк с ходу плюхнулся в воду. И наш находчивый земляк принялся сбивать пламя шинелью. С огнём управился, выпустил ребят-танкистов на волю. Так были спасены танкисты и их боевая машина. Растерявшихся война не щадит. А на фронте жили поговоркой: «Не смотри, что на груди, а смотри, что впереди».

 Орловско-Курское великой сражение, где окончательно решена была судьба фашисткой Германии, не обошло Николая Константиновича Виноградова. Родился 19 декабря 1914 года в деревне Фокино ныне Гагаринского района Смоленской области. Отец погиб в первой мировой войне, мать умерла в 1942 году. В 1929 г. окончил школу ФЗУ в Москве, строил Московский метрополитен. В 1937 г. с путевкой ЦК ВЛКСМ добровольцем приехал в Приморье. Участник сражений с японцами так называемых Хасанских событий 1938 года (доброволец Красной Армии). После демобилизации жил и работал в Спасске-Дальнем.

 В 1942 году Виноградов убыл на фронт. В боях Великой Отечественной войны с марта 1942 года Участник Орловско-Курской битвы, форсирования Днепра, освобождения г. Киева. Командир противотанкового орудия 241-го гвардейского стрелкового полка (75-я гвардейская стрелковая дивизия, 60-я армия, Центральный фронт) гвардии старший сержант Виноградов отличился при форсировании Днепра севернее Киева в районе села Глебовка (Вышгородский район). 24 сентября 1943 года в числе первых переправил орудие через реку и метким огнём подавил вражескую пушку и три пулемёта противника. Успешно отражая контратаки, за два дня уничтожил десятки гитлеровцев. Звание Героя Советского Союза присвоено 17 октября 1943 года.

 С 1946 года служил в органах МВД СССР. Жил в Омске. Награждён орденом Ленина, двумя орденами Отечественной войны 1 ст., орденом Красной Звезды, орденом Славы 3 ст., медалями.

 В 17 лет призван в Хабаровское пехотное училище Владимир Лазоренко из села Чкаловское. И вместе с друзьями-товарищами 20-го и 3-го июля был в огне сражений Курской дуги. Отважного молодого командира хорошо знали в войсковом соединении, получил благодарность командования. На войне был тяжело ранен, вернулся учительствовать в родное село.

 ГЕРОЙ С НЕИЗВЕСТНОЙ СУДЬБОЙ. Высшей наградой – орденом Ленина 10 января 1944 года был отмечен старший лейтенант Леонтий Тихонович Пастушенко. Воевал в составе 27-й армейской тяжёлой пушечной Ясской Краснознамённой орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого вторых степеней бригаде. Такой красочный орнамент наименований бригада заслужила, естественно, к концу войны. В ней-то проявил себя командир 4-й батареи Пастушенко.

 Родился в Спасской слободе (или в с. Спасское) Приморской области в 1911 году. В 1932 году призвали в Красную Армию. Стал артиллеристом. После службы срочной – сверхсрочная.

 С 5 по 11 июля на Белгородщине (Яковлевский район) немцы вели наступление. Курская битва была важнейшей ступенью на пути победы над фашистской Германией. Глубокий прорыв противника должен был предотвратить Воронежский фронт генерала Н.Ф. Ватутина. Батарея Пастушенко располагала тяжёлыми 122-миллиметровыми пушками, предназначение которых – стрелять по закрытым целям, с больших расстояний. В решающие дни сражений Белгородско-Харьковской операции батарея наводила дула орудий на прямую цель. Гитлер и его генералы-фельдмаршалы Клюге и Манштейн рассчитывали танками подавить силы сопротивления на главном направлении, овладеть стратегической инициативой и повернуть ход войны в свою пользу.

 Здесь наш земляк впервые увидел хвалёные «тигры» и «пантеры» фашистов, к встрече их готовился тщательно. Горячими были деньки Курской битвы. Много атак отразил Пастушенко. Научился бить и «тигров». В эти дни его батарея уничтожила восемь танков (из них – пять «тигров»), семь артиллерийских и четыре миномётных батареи, десятки автомашин и бронетранспортёров.

 Много лет прошло с той поры. Поиски героя земли Спасской вели школьники г. Вильнюса. Откликнулся ли Леонтий Тихонович Пастушенко?

 ТАКОВ СПАССЧАНИН ОЛЕЙНИК.

 «Я, Олейник, можно сказать, прошёл огонь, воду, медные трубы – и все фронты. Не мешкал в бою, потому всю войну прошёл в солдатском строю…»

 Таково заявление спассчанина.

 415-я стрелковая дивизия, в которой довелось служить Олейнику, через всю страну была переброшена из Приморья под Москву в сорок первом. Гудериан наступал со своими танками, один из его бронированных кулаков был направлен на Серпухов – наступая с юга на Москву. Вот сюда забросили Олейника, чтобы остановить дерзкого немецкого генерала с его ордой. Крепко бились. Научились метать бутылки с горючей смесью, ложиться под танки, сами гореть и оставаться живыми. Перемешан с землёй был и наш земляк. Шёл он с боями до Смоленска. Принял командование стрелковым взводом, затем – взводом разведчиков. Когда же ранили, расстался с родной дивизией и дальневосточниками.

 После выздоровления в составе 7-го гвардейского корпуса 1289-го танкового полка сражался на Курской дуге. В самом пекле. Да уж удалому, как говорится в народе, всё нипочём. Вышел из огня, закалился. Сражался в другом пекле – Ясско-Кишинёвском. Катились вперёд десантом на танках. Оружие новенькое – автоматы. Брал однажды немцев-разведчиков, растерявшихся от его грубого произношения немецкой команды «Хенде хох!» С боями брал Прагу да воевал в Маньчжурии с самураями в советско-японской войне. Был контужен… «Солдатами не рождаются» – это уже симоновская эпопея, верно образ солдата списан с нашего Олейника.

 По сведениям жителей Прохоровки, Понырей, Обояни, в районах гигантских танковых сражений в колодцах вода ушла. В память великих сражений Курской битвы в июле 1943 года создан мемориальный комплекс Прохоровское поле. Памятник Победы на Прохоровском поле – 50-метровая белоснежная свеча-Звонница, увенчанная золотой державой, на которой вычеканены слова Писания: «Больше сея любве ничтоже имать, да кто душу свою положит за други своя», передающая точно и образно всю выстраданную неимоверную скорбь и всё величие Победы в Великой битве (скульптор Вячеслав Михайлович Клыков).

**ДЕВУШКИ В СОЛДАТСКИХ САПОГАХ**

 *А ну-ка, девушки! А ну, красавицы!*

 *Пускай поёт о вас страна!*

 *И звонкой песнею пускай прославятся*

 *Среди героев наши имена!*

 **В. Лебедев-Кумач**

 В лихую годину страны пели довольно простенькую песню о девушке в солдатских сапогах: это – партизанка-разведчица, и санитарка, и специалист по ремонту техники, и шофёр и др. О некоторых из них мы знаем лишь понаслышке.

 СЛОВО О ЮНОЙ ПАРТИЗАНКЕ. Немецкие войска оккупировали Польшу. Добрые люди стремились уберечь пятнадцатилетнюю воспитанницу детского дома Альбину Середа и переправили её вместе с подругами в Белоруссию. Но фашисты настигли девчат и здесь. А когда молодёжь угоняли в Германию, Альбина ушла в лес к партизанам. В отряде доверили быть связной, пригодилась она «лесным братьям» в качестве санитарки. А сражаться пришлось с врагом наравне с мужчинами. До 1944 года юная партизанка жила в партизанских лесах. Опыт и специальность, приобретённые в тяжёлую годину, пригодились в Спасском военном госпитале. Медаль «Партизану Отечественной войны» – высокая награда Родины вручена после окончания войны.

 АВИАСПЕЦИАЛИСТЫ. В сорок втором году надела гимнастёрку красноармейца Лида Морозова (в замужестве Стрекозина), призванная на курсы авиаспециалистов из Красного Кута. По завершении учёбы Лиду направили в истребительный полк. А Мария Полушкина выполняла обязанности авиационного техника. Они готовили «ИЛы» к боевым полётам.

 ВОЕНФЕЛЬДШЕР БУРНОВА. На войне была такая профессия – военфельдшер. В медсанбате, а это значит, самая передовая фронта, Полина Никифоровна Бурнова многим спасла жизнь. Женщине совсем тяжело приходилось на войне. Но солдат ждал от неё милосердия, и часто похваливал Полину. Вовремя подберёт бойца с поля боя, обмоет и перевяжет рану, доставит в медсанбат. А на войну ушла по велению своего сердца 27 июня сорок первого года, и принял её в свои ряды 186-й стрелковый полк. В сорок четвёртом контузило. Вернулась в Спасск. Много и хорошо поработала в санэпидстанции. Нужное дело, с тем же милосердным порывом встречала людские тревоги и заботы.

 ЗВАЛИ ЛАСКОВО «СЕСТРИЧКОЙ». На тракторно-ремонтном заводе трудилась Ксения Пантелеевна Цирульникова. Молодёжь заводская частенько просила поделиться своими воспоминаниями о военном лихолетье, чтобы лучше познать старшее поколение, знаменательные страницы отечественной истории. В неполные восемнадцать лет Ксения была зачислена санитаркой в 837-й армейский госпиталь. Охотно обучалась новому делу, близко принимала страдания воинов, командиров, переносила все тяготы армейских будней. И всё же трудно вынести с поля боя раненого солдата, порой, граничит с риском для своей жизни. Риск этот был под Сталинградом, Одессой, Кировоградом, Павлодаром. Бывало, долгие ночи дежурила у тяжелораненых. За доброту и отзывчивость её ласково звали «сестричкой».

 ДОБРОВОЛЕЦ НАДЕЖДА. Надежда Подолько из села Чкаловское ушла на фронт добровольцем. Девушкам стремились поручить немужские обязанности, потому отправили на кухню, но впоследствии она доказала, что способна быть санитаркой, монтёром, шофёром. Форсировала Вислу, штурмовала Варшаву. В рядах 1-го Белорусского фронта маршала Г.К. Жукова вошла в Берлин. Была контужена. С боевыми наградами вернулась домой и с Победой.

 НА ЛИНИИ ФРОНТА. В девятнадцать лет Екатерина Кириенко в Действующей армии. Под Орлом в 1943 году выполняла обязанности технического персонала 65-й армии. Затем их базу передвинули к линии фронта 1,5-2 километра. Необходимо было выполнять ремонтные работы воюющей техники. Так за армией и передвигались по Белоруссии, Польше и т. д. Завершила войну в Германии. Домой вернулась с орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью «За победу над Германией», с армейскими грамотами и поздравлениями.

 ОРДЕН КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА. Иркутск. Сорок третий год. Прасковье Тимофеевне Бредюк (в то время её звали Панной Патрахиной) только что вручили диплом врача, а утром следующего дня уезжала на фронт. В след за войсками продвигался фронтовой госпиталь № 4716, к которому была приписана молодая врач-кардиолог Прасковья Тимофеевна. Но вот беда: не переносила запах и вида крови (это же в фронтовых обстоятельствах!), из-за этой слабости попросилась на терапевтический участок обслуживания раненых и больных.

 Теперь её судьба связана с терапевтическим госпиталем Калининского, 2-го Ленинградского, 3-го Прибалтийского фронтов. Госпиталь – тыловая часть, передвигавшаяся вслед за армией, фронтом. Занималась сортировкой терапевтических больных, вместе с медсёстрами и санитарами на грузовиках – на передовую, оказывала первую помощь раненым и направляла их в госпиталь. Однажды, вернувшись с передовой, обнаружила: госпиталя нет – разбомбили.

 Вместе с госпиталями она передвигалась по освобождённым городам – Калинин, Витебск, Поневежес, Тильзит, Кёнигсберг. Ну, а кто в Спасске не знает Прасковью Тимофеевну – организатора лечебных учреждений и прекрасного терапевта, воспитателя медицинской поросли нескольких поколений...

 Награды: ордена Красной Звезды, Отечественной войны, Трудового Красного Знамени, многие медали, Заслуженный врач РФ, Почётный гражданин г. Спасска-Дальнего.

 ХИРУРГ С ПЕРВОГО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО. В недавнем времени Спасск и Спасский район населён был многочисленными воинскими соединениями, частями, подразделениями, тыловыми службами. Военнослужащие всех категорий нуждались в первую очередь обслуживанием военно-медицинскими учреждениями. К слову, на защите дальневосточных рубежей России у нас гарнизоны стали обустраиваться с конца XIX века. Ординатор-хирург впервые утверждён в 1904 году при организации Спасского полевого подвижного госпиталя. Можно сказать, 35 лет служила (в армии служат!) ординатором хирургического отделения 311-го госпиталя Тамара Александровна Кушнер. Тамару Александровну любили за её любовь к хирургии, фронтовую закалку, отзывчивость, скромность, которая шла на операцию, как говорили, «по боевой тревоге». О ней много писали в военных газетах. При этом подчёркивали службу с молодых лет хирургом в одном из госпиталей 1-го Дальневосточного фронта (1945), по просьбе командования в мирные дни перешла в 1000-коечный Спасский госпиталь, а в нём ещё продолжительное время находились на излечении раненые и больные воины. Решила, что лишь в хирургии смягчится боль за гибель мужа на фронте. Опыт военной хирургии – без права на ошибку – она за свою многолетнюю врачебную деятельность передавала молодым хирургам. Тамара Александровна вышла на пенсию лишь в шестидесятилетнем возрасте, в 1979 году. Убыла во Владивосток. Свет её врачебных деяний не погас до сих пор в коллективе госпиталя.

 *Памятная справка.* В годы Великой Отечественной войны в Спасск прибывали раненые и больные с западных фронтов. В 1941-1942 гг. Спасский военный госпиталь № 311 сформировал на своей базе для фронтов четыре эвакогоспиталя №№ 896, 897, 898, 1464, в 1943-м развернул эвакопункт № 70. В эти же годы в Спасске функционировали: эвакогоспиталь № 3225, инфекционный госпиталь № 776, полевой подвижный госпиталь № 572. Начальниками этих подвижных полевых госпиталей, как правило, являлись молодые женщины в звании лейтенантов медицинской службы. В середине 90-х годов прошлого века нас известили: в Москве проживает врач-ветеран Великой Отечественной войны, формировавшая полевой подвижный госпиталь в Спасске-Дальнем.

 КАТЯ-КАТЮША. Всяк знает песню про «Катюшу». Песня эта гуляла по фронтам, и являлась символом крепости тыла Родины. Много примеров, как с этой песней шли в штыковую атаку, умирали в застенках фашистов, а то и служила повязкой к ранам бойца.

 Жила-была Катя-Катюша по фамилии Чалая. Была, как и многие её подруги, осоавиахимовкой, потому в восемнадцать лет решила идти на войну. Всех причин – почему женский пол влекло на войну – знать нам не дано. А вот наша Катя не могла удовлетвориться работой в тылу, потому и надела грубые кирзовые сапоги, солдатскую шинель, пилотку и ушла защищать Отечество. Но фронт от неё отвернули. В учебном центре выучили на телеграфистку, теперь она овладела азбукой Морзе, приёмами стрельбы из трёхлинейки, строевой подготовкой и только тогда направили в авиационный полк. В полку пели строевую песню про «Катюшу» и Кате Чалой от того было тепло на душе. В узле связи командного пункта она дежурила посменно, принимала и передавала шифровки боевых приказов и распоряжений, поддерживала надёжную связь командования с экипажами самолётов, находившихся на боевом задании. Её непременные спутники – винтовка, противогаз и вещмешок – не так богато, но привычно. А в вещмешке – вся девичья утварь до простоты скромная.

 611-й батальон аэродромного обслуживания (БАО) – её родное «хозяйство» находилось в укромном уголке Приморья – Краскино. Отсюда 25-я армия двинулась на разгром японских самураев. Кате довелось штурмовать корейский порт Гензан, иметь честь быть награждённой боевыми наградами. В конце войны познакомилась с офицером из полка Александром Сторожуком, который, надо полагать, завоевал её сердце, и после демобилизации молодая семья приехала на родину мужа, в Спасск. На тракторно-ремонтном проработала фактически вся семья.

 МЫ СКОРБИМ И КЛЯНЁМСЯ.

 «Восточная Пруссия, 16.1.45 г.

 Многоуважаемая Татьяна Харитоновна!

 Мы, фронтовики, подруги и товарищи Вашей любимой дочери, шлём Вам свой горячий фронтовой привет и желаем Вам здоровья на долгие годы. Ваша дочь, а наша боевая подруга Шура, всю свою молодую энергию, силу и знания отдала, как честная патриотка нашей великой Родины, на разгром немецко-фашистских захватчиков. Вступая в члены Ленинского комсомола, она клялась честно и мужественно защищать свою Родину. И эту клятву выполнила. Ненавидя лютых врагов, немецко-фашистских захватчиков, она их истребляла беспощадно. Из своего боевого оружия Шура уничтожила 8 гитлеровцев и представлена к правительственной награде. Жизнь фронтовиков сопряжена с большими трудностями и опасностями. Ваша дочь Шура, выполняя сегодня боевое задание командования, в 11.00 погибла смертью героя от руки немецко-фашистского бандита.

 Тяжёлая утрата для нас, а тем более для Вас, матери.

 Мы скорбим и клянёмся, что за смерть Вашей дочери будем мстить врагу беспощадно, до полного его уничтожения. За преждевременную смерть вашей дочери мы убьём сотни фашистов. Это наша комсомольская клятва, и эту клятву мы с честью выполним.

 Образ Вашей дочери, честной патриотки Советской страны, будет вечно жить в наших сердцах. Наши руки крепче сжимают оружие, а сердца наполняются лютой ненавистью к врагу.

 Будьте здоровы, Татьяна Харитоновна. Все мы Вас обнимаем и крепко, крепко целуем. Пишите нам, мы Вам всегда с удовольствием ответим.

 Дл свидания, с фронтовым дружеским приветом друзья и товарищи Шуры: ст. лейтенант Павлов, ст. лейтенант Камлюк, мл. лейтенант Большаков, командир взвода лейтенант Конышев, подруги Н. Волкова, Семёнова, Соколова, Распопова, Пыльникова, Омельченко».

 *Памятная справка*. Черкозьянова Александра Евгеньевна родилась в 1925 году в сибирской крестьянской семье. 28.01.1941 года поступила на Спасский цементный завод. Овладела специальностью шофёра, работала на газогенераторной автомашине, затем – ученик нормировщика, а ещё позже – бухгалтер расчётного стола угольного цеха. Училась в снайперском подразделении военно-учебного пункта завода. Комсомолка. 30 марта 1944 года призвана в РККА и вскоре приняла участие в боевых операциях. Погибла смертью храбрых 16 января 1945 года в Восточной Пруссии. Могила находится в местечке Малое Либерцино. Письмо-извещение хранится в музее АО «Спасскцемент».

 Город Спасск-Дальний, цементный завод. Апрель 1945 г.

 «Дорогой Емельян Захарович!

 Ваша дочь, младший сержант Стороженко Надежда Емельяновна, в боях за полное уничтожение гитлеровских банд на их собственной земле показала смелость и мужество. В одном из последних боёв в Восточной Пруссии она из снайперской винтовки убила трёх солдат противника и взяла в плен двух гитлеровцев, за что и представлена к правительственной награде. Примите от нас искреннюю благодарность за Вашу дочь.

 Зам. командира по политчасти подполковник Гродецкий».

 *Памятная справка.* Надя Стороженко работала в конторе Спасского цементного завода счетоводом, затем – в карьере известняка, а вечерами ходила в военно-учебный пункт завода обучаться снайперскому мастерству. В 1944 году она убыла учиться в снайперское училище. По окончании учёбы Надю направили на фронт. Девушка-комсомолка несколько дней не дожила до Победы. Для спасской молодёжи она была примером стойкости и храбрости в сражении с врагами Родины. О ней писали в газете весьма характерно: «Быть таким, как Надя Стороженко!»

 ВОЕННО-УЧЕБНЫЙ ПУНКТ Спасского цементного завода им. И.В. Сталина создан в октябре 1941 года на основании Постановления Государственного Комитета Обороны (ГКО) о всеобщем обязательном военном обучении военному делу с 1 октября граждан СССР мужского пола в возрасте от 16 до 50 лет по 110-часовой программе. На заводе в годы войны велась интенсивная подготовка военных специальностей – пулемётчиков, снайперов, автоматчиков, миномётчиков, истребителей танков и др., по окончании которых курсанты распределялись в тыловые части или в Действующую армию. В конце 1942 года сформировано подразделение девушек-снайперов. Девушки снайперского взвода курсанты А. Вишнякова, В. Алёшинцева, Р. Маслова, Т. Звягинцева, Черевко, Максакова, Скудра, Путченко, Шульга, Белановская и другие ко Дню Красной Армии показали отличные результаты в боевой и политической подготовке. Боевые пути многих шестнадцати да семнадцатилетних девушек, выпускниц военно-учебного пункта Спасского цементного завода. не известны.

 САНИТАРКА МАША. Конечно же, многие в селе Спасское знали учительницу Марию Ивановну Силко.

 Но когда-то в Действующей армии на 3-м Белорусском фронте она звалась мило, простонародно – Маша, Машенька. Молодая учительница знала наверняка – побеждает тот, кто меньше всего себя жалеет, так уж исстари повелось. Знала и о том, что француз умирал за славу и просто прекрасную Францию, англичанин погибал «за всё большую Британию», немец лишался жизни за фюрера и третий рейх, русский же воин полагал свою душу «за други своя». Со смертью каждого российского патриота всё больше звёзд на небе зажигаются.

 И куда только не заносила её фронтовая судьба. Шла вместе с наступающими частями и подразделениями, ночевала в землянках, окопах, блиндажах, развалинах домов, одним словом, где ночь настигнет. Вечные бомбёжки, сверх усилия, недосып, усталость. С этим никто не считался на фронте. Она – санитарка, её удел – спасать раненых, выносить с поля боя и доставлять в медсанбат. Зима с трескучими морозами, слякоть осенняя, зной июльский – всякая погода бьёт Машеньку. Во всякую погоду – требовалось оказать первую медицинскую помощь, и от того зависит жизнь раненого, а ещё напоить, сказать милое словцо, утешить, обиходить бойца и командира. И необходимо всегда в уме держать – семья одна боевая, а в семье все равны и ухожены.

 Тяжёлые увечья, делавшие парней беспомощными страдальцами, вначале вызывали в ней ужас, но понимание того, что она, и только она, должная оказать первую помощь им, облегчить страдания, перевязать-перебинтовать и вытащить из полымя, туда, где врачи позаботятся об остальном. Всё это заставляло пересилить себя, делать сотни и тысячи простых и сложных перевязок. На то она и санинструктор, строгий военнообязанный.

 Вот это боевое ремесло и тащило её от Ельни до прусского города Кёнигсберга. А в сорок пятом – путь на Маньчжурию, где побивали-добивали восточного агрессора – милитаристскую Японию. Новые испытания дополнили короб впечатлений на всю жизнь. Младшим лейтенантом демобилизовали в сорок восьмом году – с полным комплектом солдатских наград. Мать троих детей, продолжала Машенька, теперь уже Мария Ивановна, учительствовать в родном селе Спасское. Фронтовичке всё оказалось под силу – на дюжину жизней хватило бы испытаний.

 Если уж вспоминать, немало воспитанников Спасской планерной школы обучалось на цементном заводе. Среди этих счастливчиков была Евдокия Собокарь. Затем осуществилась её мечта – окончила Хабаровскую лётную школу, и в годы войны наравне с мужчинами участвовала в боевых операциях. Отважная лётчица Е.И. Собокарь громила врага в его собственном логове – в Берлине и удостоилась многих правительственных наград.

 А вот радистка 5-й стрелковой дивизии Мария Степановна Карасельникова сражалась в Берлинской операции (1-й Белорусский фронт маршала Г.К. Жукова). Награждена орденом Красной Звезды. медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За взятие Берлина» и др. После войны вместе с мужем приехала в Спасск и продолжительное время трудилась на цементном заводе бухгалтером.

 ФРОНТОВИК ЮНАЯ ЛИДА МОРОЗОВА. Юная Лида Морозова служебные обязанности исполняла на метеостанции Красного Кута телефонистской. И было у неё строгое начальство – капитан Копнин. Военное дело ей по душе. А добраться в село было всё же далековато. Отец заведовал сапожной мастерской в посёлке цемзавода (стоял когда-то двухэтажные дом № 13 на улице Железнодорожной, ныне – улица Ломоносова). Крепкий раньше народец был, не жаловался на трудности и неудачи, не был праздным, не купался в удовольствиях и развлечениях, как это в современное время принято. Нет, уж и терпелив был тот народец – в пример последующим поколениям! В Спасске-Дальнем зимой формировалась 87-я стрелковая дивизия. Под её знамёна призваны брат Володя и дядя Максим Яковлевич Морозов. Летом они отпросились попрощаться с родными и товарищами. Говорил Володя: «Отец, прощай! Едем на фронт». С Лидой сходил на танцы, балагурил, оттоптал ей ноги. Стихии-то фронтовые покосили родных людей, да и с памятью соотносительно скребнули…

 Восемнадцатилетняя девушка Лида просилась на войну. Напомним: в Действующей армии тянули военную лямку около одного миллиона дочерей нашего Отечества, что само по себе факт в мировой истории небывалый и беспримерный, и ни одна держава не могла похвалиться, не то чтобы возвыситься до подобного патриотизма.

 Как-то в два часа ночи подняли Лиду по тревоге. Мачеха насобирала сухариков и жареной сои. В армии приодели в гимнастёрку и юбку военного покроя, выдали кубанку с красным крестом, матросские башмаки с обмотками, вещмешок для бытового обихода и затолкали в какой-то эшелон, чтобы догоняла свою часть. С Урала вернули в Возжаевку (Амурская область) и посадили учиться на мастера по вооружению в школе младших специалистов (ШМАСе). Служила в 38-м истребительном авиаполку в Розенгартовке (Хабаровский край). А когда начались боевые действия в Маньчжурии, летала на боевых самолётах в Харбин. Войну завершала на о-ве Итурупе (Курильские острова). Выходит, в десантах состояла. Сражалась, как подобает русскому воину, и за отвагу ратную вручили ей награды боевые – орден Отечественной войны, а в девяностые годы – и медаль маршала Жукова.

 История как история, каких много рассказано и записано. Но ведь женское сердечко пощипывало: не отозвались с фронта милые ей люди, пропали, как же без вестей. Без вести… Недоброе слово для сердца русского. Прибыли домой однополчане с 87-й – молчок, пожимают плечами, разводят руками. И всё же… Последние семнадцать лет усердствовала в поисках родственников. Писала в архивы, военкоматы, на родину, в Советы ветеранов войны и на различные радиовещания обращалась, дошла до Центрального архива Министерства Обороны СССР в Подольске. Бумажная отписка несчастному сердцу в целый том вошла бы. И вот Лиде – ныне это в почтеннейших годах Лидия Филипповна Стрекозина – посоветовали заглянуть в школьную подшивку газеты «Спасск», и – о чудеса! – находит в публикациях «Записки о войне Отечественной. Книга Памяти. 1941-1945» за 1995-й год сведения о брате и дяде. Надо понять в тот миг женщину с мучительной памятью и сердечными страданиями.

 Коротка весточка. Как бы с того света:

 1546. Рядовой Морозов Владимир Филиппович, 1920, Приморский край, г. Спасск. Пропал без вести 00.12.42 г. под Сталинградом.

 1549. Рядовой Морозов Максим Яковлевич, 1912. Пропал без вести на фронте в марте 1943 г.

 Лидия Филипповна прочитала и короткую заметку о своей боевой биографии.

 Лидия Филипповна и её сестра Елена Филипповна посетили музей истории АО «Спасскцемент» с вопросами на лице. В музее ведётся довольно трудная и взволнованная беседа с обеих сторон, словно окунулись во фронтальный огонь войны, и открылась драматическая картина. Л.Ф. Стрекозина вела поиски безрезультатно. Потому что положилась на себя и на недобросовестных чиновников. Заглянули в тома краевой «Книги Памяти» – дорогое ей имя дяди в них не отыскалось.

**МОСКВА. КРЕМЛЬ. ТОВ. СТАЛИНУ**

 *Нас вырастил Сталин*

 *На верность народу.*

 *На труд и на подвиг*

 *Нас вдохновил.*

 **Гимн Советского Союза, 1943 г.**

 В конце 1943 года на слова С.В. Михалкова и Г. Эль-Регистана (музыка А.В. Александрова) был создан Гимн Советского Союза. В начале февраля 1944 года по указанию советско-партийных органов на заводах, фабриках, в колхозах, совхозах, кооперативах, организациях, учреждениях и коллективах Спасска и Спасского района приступили к разучиванию Гимна Советского Союза.

 3 января 1943 года.

 «Москва, Кремль, тов. Сталину.

 Дорогой товарищ, наш вождь Иосиф Виссарионович!

 Для быстрейшего и окончательного разгрома заклятого врага – немецких фашистов я внёс сегодня в Государственное отделение банка на строительство самолёта из своих личных сбережений 101 000 рублей. Пусть выстроенная боевая машина на мои средства приблизит час расплаты немецких захватчиков.

 Колхоз им. XVII партсъезда, тракторный бригадир Чуйко Андрей Степанович».

 В отделении Госбанка Чуйко рассказывал: «Я посоветовался со своей женой Анной Фёдоровной и решил 3 января сдать деньги на постройку самолёта. Я прошу наше правительство на мой взнос построить самолёт. Пусть наши лётчики разят на нём ненавистного врага».

 14 марта 1943 года.

 Правительственное сообщение: «Спасск-Дальний, колхоз им. 17 партсъезда. Бригадиру тракторной бригады Андрею Степановичу Чуйко. Примите мой привет и благодарность Красной Армии, Андрей Степанович, за Вашу заботу о воздушных силах Красной Армии. И. Сталин».

 28 марта. «Город Спасск, Приморского края. Директору тов. Зникину, парторгу ЦК ВКП(б) тов. Клиносову, пред. завкома тов. Ланину, стахановцам завода товарищам Завьялову, Зинченко, Евтушенко, мастеру угольного цеха тов. Бизяевой, нач. цем. цеха тов. Васильевой.

 Прошу передать рабочим, работницам, инженерно-техническим работникам и служащим Спасского цементного завода им. Сталина, собравшим кроме ранее внесённых 400 тыс. рублей в Фонд Обороны, дополнительно 200 тысяч рублей на строительство самолётов «Цементник Приморья» мой братский привет и благодарность Красной Армии. И. Сталин».

 В ответ на приветственную телеграмму цементники отчислили двухнедельный заработок в сумме 115 000 рублей.

 24 апреля 1943 года.

 «Станция Евгеньевка Приморского края. Третья дистанция пути. Дорожному мастеру Дацко Сергею Семёновичу. Примите мой привет и благодарность Красной Армии, Сергей Семёнович, за вашу заботу о воздушных Силах Красной армии. И. Сталин».

 1 мая 1943 года.

 «Спасск-Дальний. Райком Красного Креста. Председателю райкома Карловой, копия председателю первичной организации Красного Креста Буяльской, копия донору Михальской. Прошу передать членам Общества Красного Креста Спасского района, собравшим 70 тыс. рублей на строительство самолёта «Красный Крест Спасского района», мой братский привет и благодарность Красной Армии. Желания членов Общества Красного Креста будет исполнено. И. Сталин».

 Приветственная телеграмма пришла в адрес Спасского военного госпиталя № 311, работники которого собрали значительные средства на строительство самолёта «Госпитальный работник». В ответ на поздравление Верховного Главнокомандующего сотрудники военно-медицинского учреждения дополнительно собрали 115 тысяч рублей.

 6 января 1944 года. В ответ на поздравление Верховного Главнокомандующего мастер 3-й дистанции станции Евгеньевка, стахановец С.С. Дацко сдал 10 тысяч рублей на строительство самолёта «Советское Приморье».

 25 мая 1944 года. «За цемент», № 5. «Высшая правительственная телеграмма. Спасск-Д. Спасский цементный завод. Директору тов. Новикову. Копия парторгу ЦК ВКП(б) Клиносову, председателю профкома Ланину.

 Прошу передать рабочим, работницам, ИТР и служащим Спасского цементного завода, собравшим 167 000 рублей денег и 36 000 облигациями госзаймов на строительство боевой техники для Красной Армии и 25 000 рублей в фонд помощи семьям фронтовиков мой братский привет и благодарность Красной Армии. И. Сталин».

 РУКОПИСНОЕ ПИСЬМО (не позже конца июля 1944 года).

 «Иосифу Виссарионовичу Сталину.

 Мы, верующие Православной Русской Церкви села и города Спасска и всего Спасского района, приносим Вам, нашему вождю и учителю, глубочайший привет и желаем Вам, разгромив врага, прожить спокойно все остальные годы.

 Мы приносим Вам великую благодарность за то, что Вы разрешили открыть Православную Церковь в нашей русской стране, но мы, дальневосточники, такой радости лишены.

 Открыть церковь нам не разрешают, где бы мы могли в тылу помолиться о своих павших и живых героях-воинах.

 Прошло три месяца, как мы подали заявление в край, чтобы открыть церковь на время в сельском клубе, так как церковь у нас разрушена, а клуб не работает, стоит пустой, но через три месяца получили отказ. Когда поехали лично к уполномоченному (при Приморском крае) по делам Русской Православной Церкви тов. Пименову, то он нам заявил, что церковь ваша разорена, потому вам и отказали. И вот мы решили написать Вам, наш отец и учитель: не откажите нашей просьбе и дайте нам разрешение открыть церковь на время в доме.

 Прилагаем роспись верующих:

 Иванова Н.К., домохозяйка, Ханкайская, 10;

 Артюх А.П., домохозяйка, Михайловская, 19;

 Кожан А.М., колхозник, Михайловская, 21;

 Диденко Н.В. Комсомольская;

 Заяц А.М, колхозница, Подгорная.

 Следуют пятьдесят подписей».

 Домохозяйка Анисия Петровна Артюх, подвижница-богомолица 52 лет. после всех отказов властями открыть православную церковь из-за отсутствия подходящего помещения для проведения богослужений, предоставила свой дом в селе Спасское, Михайловская,19, который в конце 1945 года станет молельным домом – «церковью на время в доме» православного прихода села Спасское и города Спасска-Дальнего.

**ПОКОЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ**

 *Не дрогнули гордые наши сердца*

 *И жизни нам не было жалко, -*

 *Всегда выполняли свой долг до конца*

 *Войска полководца Рыбалко.*

 **А. Безыменский**

 В БОЮ «ПРИМОРСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ». С чего началось? С приказа…

 Дата: 7 февраля 1943 г. Комсомольцы и молодёжь Спасска и Спасского района собрали денежные средства на танковые колонны «Приморский комсомолец» и «Юный пионер», собрав более полумиллиона рублей (отличились труженики цементного завода, Спасск-Евгеньевского железнодорожного узла, МТС и некоторые колхозы).

 22 апреля – Приморский краевой комитет ВЛКСМ принял постановление «О комплектовании экипажей танковой колонны «Приморский комсомолец»:

 «1.Утвердить для комплектования 21 танкового экипажа 63 комсомольцев, изъявивших желание добровольно вступить в ряды Красной Армии в танковую колонну «Приморский комсомолец».

 57. Скуев Валентин Иванович, 1925 г. рождения, ВЛКСМ 1940 г., Спасск, школа № 5, учащийся.

 58. Корниенко Павел Иванович, 1925 г. рождения, ВЛКСМ 1940 г., Спасск, школа № 5, учащийся».

 Воину-добровольцу танковой колонны «Приморский комсомолец» торжественно вручено удостоверение с текстом:

 «Постановление бюро Приморского крайкома ВЛКСМ от 22 апреля 1943 года:

 Удовлетворить просьбу тов. Скуева В.И. о зачислении в экипаж танковой колонны «Приморский комсомолец»».

 Секретарь Приморского крайкома ВЛКСМ (А. Мильмухаметов).

 Дорогой товарищ!

 Тебе комсомол и молодёжь Приморья доверили боевые машины, построенные на свои средства.

 Наш наказ тебе: в жестокой схватке с врагом не посрами звания члена ленинско-сталинского комсомола и чести дальневосточника.

 Бей насмерть проклятых немцев, рази его в самое сердце.

 Смерть немецким оккупантам!

 Приморский крайком ВЛКСМ».

 В 1943 году окончили 4-месячные танковые курсы на «отлично» – механик-водитель Скуев В.И., пулемётчик-радист Корниенко П.И., в танковую колонну зачислены приказом по воинской части п.п. 07986 от 30 сентября 1943 г. № 4, г. Нижний Тагил. Командир части майор Яровец, начальник штаба майор Бандик. Свой фронтовой путь танковая колонна «Приморский комсомолец» начала осенью сорок третьего под Киевом (после разгрома немецко-фашистских войск на Орловско-Курском направлении). Участвовала в сражениях за Житомир, Щепетовку, Варшаву, Берлин, Прагу (в составе 1-го Украинского фронта маршала И.С. Конева). Все танкисты танковой колонны «Приморский комсомолец» награждены орденами и медалями. Отмечены благодарностями командования армии и фронта.

 ВОСПОМИНАНИЯ ЗАМПОТЕХА РОТЫ П.Т. ПЕТРЕНКО.

 …В землянке ведётся оживлённый разговор, слышны шутки и раскаты дружного смеха.

 – Валентин! – обращается к Скуеву его друг Степан Тюленев. – Расскажи, пожалуйста, как ты действовал и что говорил комбригу, вручавшему тебе награду.

 Танкисты, стоявшие в строю рядом со Скуевым, видели и слышали, какой конфуз произошёл с ним в самый тожественный момент.

 – Оно тебе надо, как возу пятое колесо. Отстань! – разгневанно отвечает покрасневший до ушей Валентин, чем вызывает смех у окружающих его товарищей.

 – А в самом деле, почему бы не рассказать. – вклинивается начальник связи батальона Анатолий Родионов. – Те, кто стоял на левом фланге, ничего не слышали и ничегошеньки не видели.

 – Да-да. Валёк, не скрывай. Поделись опытом, глядишь, и другим на пользу пойдёт, – под общий смех продолжал донимать Степан Тюленев.

 – Давай, Валя, не робей. Расскажи что да к чему, – подбадривает приморца начальник артснабжения Василий Стариченко.

 – Ладно, – соглашается Скуев, видя, что происшедший с ним случай, так просто с рук не сойдёт. – Стою я, значит, в строю, завидую, как ребята подходят к столу – получают ордена и медали, сном-духом не ведая, что и меня назовут. Вдруг слышу, батюшки мои: «Гвардии старший сержант Скуев!» От неожиданности коленки пуще затряслись, чем перед первой атакой. Ну, значит, того… – Тут Валентин почему-то замялся. – Взглянул на меня полковник требовательно, и я вышел из строя, как положено.

 – Э, нет, не криви душой, – перебивает друга Степан. – Если взялся за гуж, не говори, что дюж. Да не видел ты выражения полковничьего лица и сознавайся, что вышел из строя лишь тогда, когда я ущипнул тебя…. за «корму».

 Грянул хохот.

 – Подумаешь, ущипнул! Ну, что в этом интересного? – отпарировал Скуев.

 Снова хохот – сильнее прежнего.

 Валентину стало обидно, что его нерасторопность явилась предметом всеобщего веселья. Затем взыграло самолюбие. И он, поднеся к самому носу Степана увесистый кулак, процедил сквозь зубы:

 – Я бы тебя ущипнул, если бы там глаза были!

 От взрыва гомерического хохота с бревенчатого потолка землянки посыпался утеплительный мох.

 Держась за живот и утерев глаза от «смешных слёз», Иван Коротков серьёзно сказал:

 – Продолжай, Валя, а то к утру до главного не доберёмся.

 Когда наконец наступила тишина, Скуев продолжал:

 – Ну, значит, подошёл к комбригу строевым шагом, как следует доложил о прибытии… Он посмотрел на меня изучающее, взял из рук начштаба красную коробочку и мне протягивает… Вот тут и подвела меня неопытность: взял я коробочку с медалью в правую руку. Невдомёк, что надо в левую, поскольку Батя будет поживать правую. «Поздравляю вас!» – говорит полковник. Начальник штаба подполковник Савин чегой-то поторопился – протягивает ещё одну коробочку. Леший дёрнул меня вместо того, чтобы подать руку для пожатия полковнику, цапнул и другую коробочку. Тут я сказал, как положено: «Служу Советскому Союзу!»

 На этот раз воздушная волна, вызванная хохотом, была настолько сильной, что заплясало пламя коптилки, отбрасывая танцующие тени на стены и потолки. Сам Скуев виновато улыбался, почёсывая затылок.

 – Гвардии полковник говорит, – продолжал Скуев, когда возбуждение поутихло. – Служишь ты хорошо, есть верная примета к тому, что вскоре такой же, как этот, орден получишь, однако на сей раз он не тебе предназначался, – и ласково, по-отечески, забрал у меня не мою награду. Батюшки, что я лепетал после этих слов и как в строй возвратился, ума не приложу…

 (Вручал награду нашему земляку З.К. Слюсаренко, ставший впоследствии дважды Героем Советского Союза, генерал-лейтенантом танковых войск)

 На карте междуречье Висла-Одер испещрено толстыми и тонкими извилистыми линиями, окрашенными в голубой цвет. Это водные преграды – большие и малые. И каждую им предстояло преодолевать с упорными боями и неизбежными потерями. Позади остались Нида, Полица. За ними будет Варта, Просна и множество мелких и безымянных рек и речушек, окаймлённых болотистыми берегами.

 – Вперёд – вновь и вновь! – раздаётся в наушниках голос комбата.

 У окраины города Рыбник, бесстрашных разведчиков подстерегала хорошо замаскированная вражеская засада с противотанковыми орудиями, бронетранспортёрами и фаустниками. Наши ребята на огонь противника ответили дружным ударом из пушек и пулемётов. Но засада имела весьма выгодную позицию, места появления Т-34 были заблаговременно пристреляны. Первой вспыхнула машина командира взвода Арефьева. За ней загорелся Т-34 Владимира Коваленко. Дольше всех держался и отбивался Модест Соколов.

 В тот трагический день мы потеряли три экипажа разведчиков, в том числе командиров танков Арефьева, Коваленко, механика-водителя Валентина Скуева. Жив остался лишь Модест Соколов, но и он был тяжело ранен.

 Не смогли оставить свои подписи на рейхстаге многие добровольцы танковой колонны «Приморский комсомолец», из числа тех, кого провожали в бой с Дальнего Востока, кто получал на Урале новенькие тридцатьчетвёрки с блестящими табличками на броне. Они пали смертью храбрых в жестоких боях за освобождение Правобережной Украины, Польши и самого немецкого народа от коричневой чумы фашизма.

 Спассчане – десятиклассники школы № 5, танкисты Валентин Иванович Скуев и Павел Иванович Корниенко пали смертью героев в боях за нашу Родину.

 ОТ СПАССКА ДО БЕЛООЗЕРКИ. Семён Мацеха уходил на фронт. Провожал брат Михаил Кузьмич. Простились, обнявшись по русскому обычаю. Михаил долго смотрел вслед Семёна. Разное думалось, была надежда, что всё обойдётся, после Победы они вновь встретятся в родном Спасске, заживут, и будут вспоминать тревоги войны на скамейке у розового куста вишни…

 Воевал наш солдат по науке суворовской, сотни раз смерть кружила вокруг него да около. По старинке говорили: пуля свищет, разиню ищет. Но уж слишком густо сеяли пулями на той войне. Два-три письмеца в зиму отправил домой. Жив-здоров солдат, кормят, обувают, не жирно да жив. Чего ещё надо в суконной солдатской шинели с подкладом? Гнали 6-ю армию Шернера к Днепру, гвардейцы генерала Лелюшенко шли безостановочно – это факт.

 Хоронили погибших, в госпиталь доставляли раненых. Продвинувшиеся на северо-запад от Великой Белозерки всего пять километров войска вынуждены были остановиться. Окапывались на землях колхоза «За урожай». До Днепра оставалось всего-то тридцать километров. Перед гвардейцами был мощный Никопольский плацдарм, возведённый немцами на левом берегу Днепра. Вся Левобережная Украина очищена от врага, оставалась лишь узкая полоска земли – до 100 километров, которую фанатично защищал неприятель. Двенадцать отборных немецких дивизий за тремя рядами траншей и окопов, опоясанных проволочными заграждениями и минными полями, сдерживал гвардейцев генерал Шернер, готовя с выступа плацдарма наступление на юг, в сторону Крыма, в желании опрокинуть оборону красноармейцев и идти на выручке 17-й армии фельдмаршала Манштейна. Неприятель рассчитывал вновь захватить Великую Белозерку. Операцию немцы начали 13.11.43 года продолжительной бомбардировкой «юнкерсов». Во второй половине дня в наступление пошла 302-я пехотная дивизия противника в авангарде – 50 «тигров». Такова ситуация.

 Семён Мацеха с гвардейцами-однополчанами отбивал вражеские атаки на подступах Великой Белозерки. Изо-дня в день мужество не оставляло его товарищей, пока на помощь не подоспела танковая бригада и артиллерийский полк. Гвардейцы воспрянули духом. Трёхмесячные бои вынудили немцев откатиться на исходный рубеж. Не выдержали стойкости русских солдат.

 13 января 1944 года Мацеха снова впереди в атаке рядом с командиром роты Михайловым. Но пулемётная очередь прошила нашего бойца-спассчанина и его командира. Упал боец с единственной мыслью – фашист убегает, значит армия наступает. Армия Лелюшенко пошла вперёд, павших на поле брани хоронили. За взятие Великой Белозерки погибли 4340 солдат и командиров. Как братья полегли они – воины разных национальностей необъятной страны. Теперь уже некому сказать: «До встречи, браток!»

 У конторы совхоза имени Суворова одна из братских могил. Здесь упокоен герой-спассчанин Семён Кузьмич Мацеха и 880 его боевых товарищей. Плиты, обелиск, цветы местных жителей – вот и всё напоминание о прежней жизни. Кто-то и когда поминальный канон пропоёт, пожалеет косточки русские, густо посеянные на родной и чужой стороне?

 ГЕРОЙ-РАЗВЕДЧИК. Косов Виктор Николаевич родился 3 января 1922 года в селе Климоуцы Свободненского района Амурской области в семье рабочего. Окончил 7 классов. Работал шофёром в г. Хабаровске. С 1935 года начал трудиться в качестве слесаря-электрика на шахте г. Артёма Приморского края, где его старший брат работал забойщиком. В ряды Красной Армии двадцатилетний Виктор Косов призван 12 марта 1942 года. По окончании полковой школы разведчиков в августе 1942 года направлен на фронт. Участник Сталинградской битвы.

 Командир отделения пешей разведки 1116-го стрелкового полка Виктор Косов в первую же ночь по прибытии в район боевых действий под Сталинградом получил приказ перейти через линию фронта и взять «языка» (пленного врага, от которого можно узнать нужные сведения). В представлении к первой награде – медали «За отвагу» – командир дивизионной разведки напишет: «…в первом же бою пом. командира взвода, старший группы захвата сержант Виктор Косов, действуя умело и быстро, захватил «языка». При отходе группа разведчиков попала под обстрел. Погиб командир взвода. Косов взял командование на себя, выполнил поставленную боевую задачу, вынес с поля боя убитого лейтенанта и доставил «языка», давшего исключительно важные показания».

 Только в боях под Сталинградом взводу Косова удалось захватить восемь «языков», в том числе фашистский штаб из четырёх человек во главе с майором. В декабре 1942 года группа разведчиков попала в засаду и была захвачена немцами. После короткого допроса их вывели на околицу села и расстреляли. Но отважный разведчик чудом сумел выжить и доползти к своим войскам.

 В 1943 году в составе десантной группы Виктор Косов дважды форсировал Днепр в районе Днепропетровска и Запорожья (Украина). Разведчики первыми подошли к Днепру. Командир отделения взвода пешей разведки 1116-го стрелкового полка (333-я стрелковая дивизия, 12-я армия Юго-западного фронта) старший сержант Косов получил приказ в ночь на 26 сентября 1943 года в составе десантной группы разведчиков форсировать Днепр в районе села Войсковое (Солонянский район Днепропетровской обл.), разведать огневые средства противника и доложить в штаб дивизии.

 Переправа передового отряда прошла спокойно. Противник не ожидал появления наших частей в этом районе, поскольку рельеф местности затруднял сосредоточение войск на правом берегу Днепра. На это и рассчитывало командование 333-й стрелковой дивизии. Разведчики засекли пулемётные и миномётные гнёзда, расположение артиллерийских частей. Сведения тотчас были переданы в штаб дивизии. Но вскоре враг обнаружил десант. Завязался бой. Противник упорно сопротивлялся при поддержке 8 артиллерийских и шести миномётных батарей и перешёл в контрнаступление на расположение передового отряда. Косов с товарищами, заняв огневую позицию, вёл огонь во фланг наступающих гитлеровцев. Он первым ворвался в траншею противника и в рукопашной схватке уничтожил несколько гитлеровцев, прикладом убил немецкого офицера. Высота 105,4 была полностью очищена, враг панически бежал. Таким образом, плацдарм был захвачен и расширен. Но враг не успокоился. Два батальона пехоты при поддержке танков перешли в контрнаступление. С 26 сентября по 4 октября отделение разведчиков Косова успешно отбило до 10 контратак. Старший сержант Виктор Косов лично уничтожил 16 фашистов. 19 марта 1944 года двадцатидвухлетнему Виктору Николаевичу Косову за этот подвиг присвоено высокое звание Героя Советского Союза.

 В последующих боях он смело и также отважно сражался со своей группой разведчиков против превосходящих сил противника, уничтожив из личного оружия и в рукопашных схватках около 60 гитлеровцев. Погибли на войне старшие братья Косова – Александр и Василий. Мать Героя, Анна Фёдоровна, дважды получала похоронки и на самого Виктора. Но удивительна его судьба – всем смертям назло отважный разведчик выжил и вернулся с Победой домой. Награждён орденами Ленина и Отечественной войны 2-й степени, медалями.

 После войны демобилизован. Работал в Спасске-Дальнем Приморского края. Приезжал в Амурскую область в гости, встречался с жителями города Свободный и родного села, главная улица которого носит его имя. Выйдя на пенсию, жил в селе Спасское Спасского района на ул. Озёрной. Умер 12 декабря 1980 года.

 О единственном Герое Советского Союза В.Н. Косове, похороненном на Спасской земле, более подробные биографические сведения собрал директор фирмы «Ритуалсервис» Константин Алексеевич Ватулич. В 2006 году под его руководством разработан и сооружён мемориал на месте захоронения Героя Советского Союза В.Н. Косова, который был открыт в торжественной обстановке с воинскими и гражданскими почестями в день окончания Второй мировой войны – 2 сентября. Шефство над могилой Героя Советского Союза осуществляют ученики школы № 12 г. Спасска-Дальнего и фирма «Ритуалсервис».

 НЕПРОШЕННАЯ СОЛДАТСКАЯ СЛЕЗА. Кровать. Белоснежные простыни, самые настоящие, о каких на передовой даже не снилось. Около кровати стоит девочка и предлагает папиросу и спички.

 Непрошенная слеза повисла на ресницах, и по небритой щеке скатилась на наволочку подушки. Солнечный луч, словно прожектор, прощупывающий небо, пробился к нему через затемнённое окно.

 Первое что пришло в голову спассчанину И. Кобыще, мысль о тех, кто остался в окопах: ведь там идут ожесточённые бои за Ленинград, в которых фашисты, не считаясь с потерями, прилагают все усилия, чтобы сломить волю русского солдата…

 – Как самочувствие? – будто издалека доносится участливый мужской голос. И вновь провал в темноту.

 Но желание жить придаёт ослабевшему организму силы, хотя пошевелить ногой, увы, не может.

 – Вам больно? – это опять голосок девочки. Звонкий и притягательный.

 Невольно в памяти возникает родной завод далеко-далеко на Востоке, откуда война вырвала его, как и многих мирных жителей деревень и городов, оставивших любимое дело, дом, семью, детей, Оставил и он жену и семимесячного сына. Не забывается, нет, не забудется!

 – Наши прорвали блокаду! – прервал течение тягостных мыслей радостный возглас девочки, похожий на колокольчик, в глазах которой засветились радостные искорки, а на исхудалом личике появился редкий румянец.

 Сколько бессонных ночей в холодных заснеженных окопах с мечтой о крохотном ржаном сухарике пришлось пережить, прежде чем довелось услышать эту радостную весточку из уст девчонки: «Блокада прорвана». Временами начинало казаться, что ей не будет конца, так мучительно долго пришлось защищать город на Неве и голос девочки – вечный колокол памятных дней и ночей, – будет вечно напоминать ему об его увечье.

 ПЕЧАЛЬНЫЙ РАССКАЗ О ГОШЕ ЖАЛЕЙКО.

 «Спасск. Цемзавод. Учителям, которые ещё в школе…» – доставлен фронтовой треугольник письма по необходимому адресу.

 Так писал Гоша Жалейко домой. Дом – это что-то общее в родном крае, связанное с семьёй, друзьями детства и юношества, дворами, школой, с садом, в котором рвал не свои сливы и ягоды. Заныло сердце бывшего школьника – дай-ка подам весточку о себе, авось при народе легче горе перенести.

 О себе сообщал:

 «Тяжело ранен. Долго лежу в госпитале. Писем ни откуда не получаю. В открытое окно палаты дует ветерок. Мне кажется, что этот ветерок дует от вас, с родных мест. Простите за ошибки в письме. Ребята, слушайте своих учителей. Простите меня за всё. Вы для меня самые родные. Жду письма с этим ветерком, который дует ко мне в окно».

 Гошка – баловень. Озоровал. Учился так себе. Письмо полетело по всем классам. Затем обратно к нему в госпиталь. Больше не писал. Вернулся Гоша домой без ноги, с начавшейся гангреной и туберкулёзом. Умер славный парень Гоша Жалейко тихо и спокойно. Похоронили на цемзаводском погосте. Теперь уже никто не знает, где его могила, лишь ветерок обдувает тихо и спокойно безвестное захоронение бойца-защитника Отчества. Почившие солдаты не встают, но дух бессмертия витает среди живых, тревожа памятью сострадания и призывая к постоянному гражданскому долгу.

 ПОХОРОНКА. Пал смертью храбрых…

 Таисия Васильевна Шматова от прочитанного сообщения солдатского треугольника согнулась, содрогнулась, зарыдала в голос. Погиб любимый, отец, кормилец, старшой и надёжа в доме. Остались на руках трое малолеток. Будет отныне зашибать злодейка-кручинушка, опустеет жилое, заскорузнет сердце, кому справлять заботы мужние? Завод гудел призывно, звал к себе... Ах, пройдут годы. Поросль Шматова-солдата сильная, недристая. Вырастут дети, пойдут внуки. Всё вынесет вдова в ожидании нескорой весны – Весны Победы, всё-то расскажет об отце-воине, муже и любимом человеке. Да вот израсходовалась совсем, не дотянула до сорокалетнего юбилея светлого победного дня, уверовав на последнем часе в скорую встречу с единственным и незабвенным.

 СКЛОНЯЕТ ГОЛОВУ СОЛДАТ. Слово «выстоять» – из строжайших приказов командования Красной Армии. Выстоять необходимо не час, не день и не месяц – год-два. Ю. Мироненко, рядовой 74-й Таманской стрелковой дивизии в районе Малгобек выстоял против эсесовской дивизии «Викинг», закрывал своей грудью выход на нефтеносные бассейны Грозного и Баку, богатые побережья черноморского Кавказа, освобождал Новороссийск. В течение одной недели его полк отбил 23 танковых и 14 пехотных атак. Наш воин-мастер боя бил врага насмерть. Он склоняет голову перед прахом товарищей, покоившихся на площади Героев города Новороссийска.

 ГВАРДЕЕЦ. Бывало, ищут, ведут поиск героя с дальних земель и краёв, а свои земляки – и ухом не поведут, что рядом с ними живёт, трудится, да ещё как трудится фронтовик, освободитель, победоносец. И живёт скромно, незнатно, вперёд не выпячивается, о своих наградах стесняется упоминать при случае и в очередях.

 Это – наш земляк, строитель, точнее – плотник Елгин Александр Иванович. Подняли его, что называется на «щит», следопыты средней школы № 37 города Вильнюса. Прочитали из фронтовых донесений Центрального архива Министерства Обороны, что этот самый Елгин из Спасска-Дальнего подвиг совершил на литовской земле, а потом нашли его самого. Причислили к своим освободителям.

 Елгин, действительно, до войны плотничал, строил дома, руки его могли и утварь разную выделывать. В годы тяжёлых испытаний в 28-й Отдельной гвардейской Лиозненской Краснознамённой ордена Суворова 2-й степени бригаде состоял. Не танкист, да замечательный боец и разведчик. На землях Литвы гвардии рядовой помогал танкистам проходить минированные поля. В освободительном порыве танкисты часто отрывались от матушки-пехоты, и тогда разведка Елгина добывала сведения о расположении противника.

 10 октября сорок четвёртого на передовом танке он въехал в пограничный город Таураге. Въехал, преодолев частые стычки, полагаясь на автомат и гранаты. Где был гвардеец наш, там и победа ковалась. Приказом командующего 39-й армии от 01.11.44 года его наградили орденом Отечественной войны 2 степени, а чуток позже – Отечественной войны 1-й степени и орденом Красной Звезды. С орденами и ранениями завершил войну спасский гвардеец, чтобы продолжать мирное дело – плотничать, как бывало с древних времён на Руси Святой.

 В ЛЕСАХ КАРЕЛИИ. В Карелии нашим бойцам не было хода от «кукушек» – финских снайперов. Засядут на деревьях и сверху метким огнём выбивают наступающих красноармейцев. Как-то послали штурмовую группу под командой старшего сержанта Ивана Овчара, нашего земляка, в составе 28 пехотинцев и миномётчиков. Рядом с ним держался спассчанин Анатолий Безлюдный. Фамилия в наших краях довольно распространённая.

 Короткими перебежками, маскируясь, медленно продвигалась группа вперёд, прочёсывая окружную местность, так как решительно боевых действий от финских «кукушек» не поведёшь. Углубились до переднего края. С «кукушками» вроде бы покончили. Повернули обратно и только отошли немного, как навзничь упал Безлюдный. Выстрела даже не слышно. Иван подбежал к земляку, перевернул, а он затих. Сбили «кукушку». Идут дальше. Овчар не успел доложить о выполнении задания, как почувствовал удар в правый бок, затем сильный ожог в груди. Ранен. Вот такие потери вечером 10 июня 1944 года.

 В августе в боевом строю – водитель автомобиля. На подступах к Выборгу, объезжая колонну машин, наскочил на мину. Очнулся через полмесяца в ленинградском госпитале. В бреду кричал: «Вперёд, славяне!» Шёл ему девятнадцатый год. Война для него окончилась. Вручили орден Красной Звезды, покатил к себе в Спасск. Говорят, был отличным мастером Спасской лесотехнической школы. Обучал молодых. К лесу всегда был близок и ему радовался. А о ратных делах в Карелии, где велико лесов и озёр, вспоминал с тоскою.

 Железнодорожник Иван Васильевич Працюк – коренной приморец. В январе 1939 года призвали в РККА с железной дороги. В боях с июня 1941 года – Западный фронт, в феврале 1942-го – Калининский фронт, с августа 1942-го – Сталинградский фронт, с января 1943-го – Южный фронт, с сентября 1943-го – Украинский фронт, с июля 1944-го – 2-й Белорусский фронт, с сентября 1944-го – 1-й Белорусский фронт. Как видно, войну завершил в Германии. Всех наград не перечислил, но известно, что был удостоен медалей «За оборону Сталинграда» и «За победу над Германией». Домой вернулся в 1948 году, и. конечно же, к своим друзьям-товарищам на железную дорогу.

 С.А. Кириенко из села Гайворон Спасского района в 1938 году закончил Спасское педагогической училище. В июне 1941 года призвали в Красную Армию. В октябре добровольцем попросился на фронт в 643-й отдельный миномётный дивизион 345-й стрелковой дивизии, которая дислоцировалась недалеко от г. Дербента. Участвовал в боях за Севастополь. Затем был послан на Сталинградский тракторный завод (СТЗ) ремонтировать танки Т-34. А через некоторое время вновь успел на фронт. Служил в контрразведке 65-й армии. Затем – в 193-й стрелковой Днепропетровской дивизии в 83-м стрелковом полку автоматчиком-наводчиком. Был в боях под г. Гданьском, в Польше, на Одере. У Балтийского моря встретились с американской армией. День Победы встретил в 1,5 километрах от берега Балтики в Германии в п. Хоэндорф.

 После войны учительствовал. В 1963 году высшее образование получил в учительском институте. Работал директором базовой школы. Награждён орденами Красной Звезды и Отечественной войны 2-й ст., медалями «За оборону Севастополя», «За оборону Сталинграда», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией». В мирные дни удостоен звания «Отличник народного образования».

 ГЕРОЙ СПАССЧАНИН. Павел Степанович Шитов родился 6 ноября 1916 года в Петрограде. На Дальний Восток в город Спасск-Дальний переехал в 1932 году, где жил и работал до призыва в 1939 году в Красную Армию. Служил в Приморье. Участник Великой Отечественной войны с июня 1942 года.

 Командир орудия 1076-го стрелкового полка (314-я стрелковая дивизия, Ленинградский фронт) старший сержант Шитов в бою за деревню Заречье (Кингисеппский район Ленинградской области) 31 января 1944 года, замаскировав орудие в сарае, огнём поддерживал свою пехоту, отражавшую контратаку противника. Обнаружив его, гитлеровцы подожгли сарай. Отважный воин продолжал вести огонь до последнего снаряда. Звание Героя Советского Союза присвоено 24 марта 1945 года посмертно. Награждён орденами Ленина, Красной Звезды, медалями. Похоронен в деревне Красный Партизан Кингисеппского района. В городе Кингисеппе установлена мемориальная доска.

 МНЕ НЕ БЫЛО ВОСЕМНАДЦАТИ…

 Моряк-тихоокеанец И.М. Даниленко вспоминает…

 «Мне не было ещё и восемнадцати, когда в 1942 году был призван Спасским горвоенкоматом для прохождения службы на Тихоокеанский флот. На западе шли жестокие и кровопролитные бои. Враг стремился взять реванш за поражение под Москвой, сохранить за собою стратегическую инициативу. В адрес командования Тихоокеанского флота ежедневно приходили десятки и сотни заявлений от моряков с просьбами об отправке на фронт. Но обстановка на Дальнем Востоке была напряжённой, и поэтому большинство рапортов отклонялось. Только в начале 1944 года моя просьба была удовлетворена. И с группой моряков-тихоокеанцев я был направлен на Северный флот.

 В конце июля 1943 года капитулировала фашистская Италия. В числе взятых союзниками трофеев значились и корабли итальянских военно-морских сил, часть которых по праву принадлежала СССР.

 В феврале 1944 года в счёт предназначенных СССР итальянских боевых кораблей США и Англия выделили во временное пользование часть своих военных кораблей.

 Команды, сформированные в Архангельске, готовились к отплытию в Англию, где им надлежало принять и привести на Северный флот эти корабли. В одну из них я и был зачислен.

 Командование отрядом возлагалось на вице-адмирала Г.И. Левченко, начальником штаба был контр-адмирал В.А. Фокин, начальником политотдела – капитан 1 ранга Н.П. Заремба.

 28 апреля 1944 года мы погрузились на транспортные суда союзников и в составе сформированного конвоя вышли из Архангельска.

 На вторые сутки следования показались снежные вершины Медвежьего. Экипажи судов были приведены в состояние повышенной боеготовности. Но благополучно пройти этот район не удалось. Фашистские подводные лодки, рассыпавшись «волчьей стаей», вышли в атаку на караван с разных направлений. Одна из них, прорвав охранную линию боевых кораблей, с близкого расстояния торпедировала судно, на котором находились я и мои товарищи. От сильного взрыва транспорт раскололся надвое. Носовая часть судна сразу же скрылась под водой, а кормовая продержалась на плаву ещё несколько минут. Этих минут оказалось достаточно, чтобы все уцелевшие от взрыва покинули судно, а затем полуживых, замёрзших людей подняли на борт подоспевшие корабли.

 Так состоялось моё первое боевое крещение.

 Дальнейший путь прошёл более благополучно, и 7 мая советские моряки прибыли на английскую военно-морскую базу Скапа-Флоу. Для передачи нашим морякам англичане подготовили линкор «Ройяль Соверин», четыре подводные лодки типа «Урсула», восемь эсминцев. Американцы подготовили к сдаче крейсер «Милуоки». Выделенные союзниками корабли уже долгое время находились в эксплуатации и были в основном устаревших конструкций.

 Наша команда была направлена в Ньюкасл, где находился один из передаваемых эсминцев.

 Сразу же после прибытия на место начались напряжённые дни по изучению и освоению механизмов, устройств и вооружения корабля. Прикреплённых переводчиков не хватало, и нередко приходилось всё осваивать самостоятельно. Англичане были удивлены способностями советских моряков и говорили, что русские прислали не матросов, а переодетых инженеров.

 После приёма эсминцы получили названия «Доблестный», «Деятельный», «Дерзкий», «Достойный», «Жгучий», «Живучий», «Жаркий» и «Жестокий».

 Дивизион эсминцев, в который входил «Достойный», выполнял самые различные боевые задания. Он принимал участие в высадке и прикрытии десанта, эскортировал суда с военными грузами, уничтожал надводные и подводные корабли противника. Эсминцы постоянно находились в походах и заходили в родные базы только для пополнения запасов воды, топлива и боеприпасов.

 Однажды после многодневного и трудного рейса «Достойный» вернулся на родную базу. Предполагалось, что текущий ремонт и погрузка всего необходимого займут двое-трое суток, но уже через несколько часов эсминец по сигналу боевой тревоги вышел в море. Экипажу была поставлена задача найти и уничтожить подводную лодку, которая торпедировала наш транспорт, идущий на о. Диксон. Лодка после залпа всплыла, и фашисты огнём орудия и пулемётов расстреливали тонущих людей.

 Эсминец вскоре обнаружил погрузившуюся лодку. Начался поединок, который закончился гибелью подводного пирата. За этот бой командование наградило меня медалью Ушакова.

 В январе 1945 года группа эсминцев в составе «Живучего», «Дерзкого», «Деятельного», «Достойного» эскортировала два танкера и шесть транспортов. Море сильно штормило. В 20 часов 30 минут моряки «Деятельного» обнаружили немецкую подводную лодку, идущую к конвою. Командир корабля капитан-лейтенант К. Кравченко решил атаковать её. Лодка избежала тарана, уйдя в глубину, и тогда на неё посыпались глубинные бомбы. В это время другая немецкая подводная лодка выпустила торпеду по эсминцу. Более получаса шла отчаянная борьба за живучесть, но корабль всё больше уходил кормой в воду. Когда все меры были исчерпаны, командир приказал экипажу покинуть корабль.

 На помощь «Деятельному» спешил «Дерзкий». Остальные эсминцы отбивали атаки подводных лодок на караван. «Дерзкий» сумел прорваться к тонущим морякам только через полчаса. Удалось спасти лишь семерых из них. Гибель товарищей, до конца выполнивших свой долг перед Родиной, до сих пор у меня в памяти.

 Мир праздновал Победу, а в северных морях продолжали рваться бомбы и грохотать пушки. Отдельные немецкие подводные лодки, не подчинившись капитуляции, продолжали пиратствовать на морских коммуникациях. И не раз ещё «Достойный» по боевой тревоге покидал базу, пока не была уничтожена последняя фашистская подводная лодка…»

 (Воспоминания И.М. Даниленко хранились в бывшем архиве Приморского краевого комитета КПСС.)

 ДИВИЗИОНКА ПИСАЛА…

 Не в манере нашего солдата хвастаться наградами и своими подвигами на прошедшей войне. Не в характере, не даже в обстоятельствах правды жизни. А обстоятельства его не редко выводят на воспоминания. Бывало, жил, как набежит.

 Так вот, в конце сорок пятого года в мастерские МПС (Министерства путей сообщения!), 9-й дистанции пути Спасска-Дальнего вернулся Фёдор Константинович Ященко. При боевых наградах – два ордена Красной Звезды, Славы 3-й степени, с набором боевых солдатских медалей и всем прочим, то есть напутственными благодарностями командования. Неразговорчив, естественно, про фронтовые баталии молчок. А вот «дивизионка» (фронтовая газета дивизии) отмечала его, казалось, будничные дела на войне.

 «Бесстрашно сражается Фёдор Ященко против немецких захватчиков, – рассказывалось в одной из корреспонденций. – Вот он под бомбёжкой противника наводит переправу через широкую реку Сож. По проложенным им мосткам переправляется пехота. Фёдор Ященко, нередко захлёбываясь в воде, рискуя жизнью, ловит оторвавшиеся мостки и снова восстанавливает переправу. Под ураганным огнём врага река была форсирована.

 Младший сержант Ященко опять впереди наступающих … теперь приказано расчистить тщательно замаскированные вражеские минные поля».

 Не так уж громко. Буднично. Изо дня в день. Имел он значок «Отличный минёр». А впереди Березина, Днепр, Припять, реки Восточной Пруссии. Выходит, солдата нашего дождём мочило, солнышком сушило, огнём палило да ветром студило!

 ЗА ЧЕСТЬ СВОЕЙ СТРАНЫ. Сергей Григорьевич Терешкевич родился в селе Зеньковка (ныне село Чкаловское Спасского района Приморского края) 23 апреля 1910 года в семье крестьянина. Окончил 4 класса. Работал плотником. В 1931 году призван в ряды Красной Армии, служил в Приморье. Остался на сверхсрочную службу. В 1939 году окончил курсы младших лейтенантов.

 На фронте с июля 1941 года. Рота 459-го стрелкового полка (42-я стрелковая дивизия, 49-я армия, 2-й Белорусский фронт) под командованием Терешкевича первой в батальоне с ходу на подручных средствах 26 июня 1944 года форсировала Днепр в районе деревни Добрейка (Шкловский район Могилёвской обл.), захватила плацдарм, обеспечив переправу батальона. 27 июня 1944 года во время очередной контратаки противника у деревни Головчин в критический момент Терешкевич со связкой гранат бросился под вражеский танк и погиб. Похоронен в деревне Вешенка Берязинского района Могилёвской области. Звание Героя Советского Союза присвоено 27 марта 1946 года посмертно.

 Награждён орденами Ленина, Красного Знамени, медалями. 17 лет спустя Грамота Героя Советского Союза была вручена его сыну – Ивану Сергеевичу Терешкевичу. В селе Чкаловское установлен бюст Герою, одна из центральных улиц носит его имя, ранее пионерской дружине было присвоено имя Терешкевича.

 О ФРОНТОВОМ ДРУГЕ ПИСЬМЕЦО.

 «В Спасске-Дальнем живёт мой однополчанин Владимир Степанович Крупина, – сообщает ветеран войны, член Союза журналистов СССР В. Кабатов. – Вместе с ним я служил сначала в 49-й отдельной лыжной бригаде, затем в 133-й Смоленской Краснознамённой орденов Суворова и Богдана Хмельницкого стрелковой дивизии. Владимир Крупина был комсоргом 681-го стрелкового полка, а я – зам. редактора дивизионной газеты «За победу».

 Наш лыжный батальон освободил около 60 населённых пунктов, пройдя путь от Ржева до Ярцева. Старший лейтенант Крупина личным примером вёл за собой бойцов. Отличился он в боях за с. Баштечни на Украине. Попав в «мешок», гитлеровцы пытались любой ценой вырваться из окружения. Крупина в том бою подбил три танка. Но сам был тяжело ранен и отправлен в госпиталь.

 Меня вскоре перевели в армейскую газету. Но при первой же возможности я всегда старался встретиться со своим другом. Подвигу Владимира Крупина посвятил стихи, которые были напечатаны в газете в 1944 году.

 После очередного ранения Владимир лечился в Ашхабаде, А я посылал ему стихи, он в ответ – о своём выздоровлении. Более сорока лет мы переписываемся с ним…»

 ОТМЕЧЕН ЗА ДЕЛОВЫЕ КАЧЕСТВА. Выписка из служебной характеристики на старшину технической службы Кузьму Афанасьевича Ващенко:

 «В дни боевых действий против немецко-фашистских захватчиков тов. Ващенко находился на офицерских должностях – помощником командира ремонтной базы по технической части, а с октября 1944 года – старшим техником-контролёром базы. В напряжённые дни боевых действий, когда большим потоком поступали боевые автомашины на ремонт, тов. Ващенко, лишаясь сна, рискуя жизнью, из-под огня противника доставлял требуемые запасные части и полные агрегаты на восстановление машин. Внесённые раннее рационализаторские предложения тов. Ващенко дали свои результаты в сокращении рабочего времени и увеличенного ремонтного фонда. Вверенная ему техника всегда находилась в отличном состоянии. За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками, отмечен правительственными наградами, а также имеет 14 благодарностей от Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами СССР и 5 благодарностей от командования соединения.

 Начальник в/части 83483 инженер-капитан Н. Бухаров. 20.10.45 г.»

 СНАРЯДОМ ПО ГЕРМАНИИ. В Центральном музее Вооружённых Сил страны экспонируется 152-миллиметровая гаубица-пушка, тяжёлое орудие весом за восемь тонн и считавшееся в годы Великой Отечественной войны резервом Верховного Главнокомандования. Стреляли из таких орудий, как правило, по закрытым целям, навесной траекторией. Музейная гаубица же принадлежала 142-й Верхнеднепровской Краснознамённой орденов Суворова и Богдана Хмельницкого бригаде. А удостоена была такой чести со следующей историей.

 3 августа 1944 года в районе литовского города Вилкавшикиса боевой расчёт гаубицы-пушки должен сделать первый в истории войны выстрел по территории Германии. Первый снаряд послал командующий артиллерией фронта генерал-лейтенант В.С. Бодров. В годы Первой мировой войны он служил в артиллерийской части в Приморье, затем направили на Западный фронт. В гражданскую войну Василий Семёнович прошёл с боями в рядах Народно-революционной армии от Спасска до Владивостока.

 Второй снаряд послан из мемориального теперь орудия Герой Советского Союза полковник Виктор Захарович Ершов, командир бригады. Снаряды в тот памятный день, преодолев добрый десяток километров, разорвались в районе немецкого города Ширвиндта (Восточная Пруссия). Впереди ещё девять месяцев огневого вала войны, освободительная миссия народов Европы от фашизма, но всё же победа была близка и неизбежна, и первым выстрелам по Германии радовались все артиллеристы фронта.

 Осталось добавить биографические сведения:

 Ершов Виктор Захарович родился в 1905 году в деревне Макарово ныне Чухломского района Костромской области. Член ВКП (б) с 1927 года. В Красной Армии в 1923-38 гг. и с 1941 года. Призван Московским ГВК.

 Сначала Великой Отечественной войны в Действующей армии. Командир 142-й пушечной артиллерийской бригады (33-я армия, 1-й Белорусский фронт) полковник Ершов при прорыве глубоко эшелонированной обороны противника 15 января 1945 г. на левом берегу реки Вислы в районе населённого пункта Яновец (юго-западнее города Пулавы, Польша) возглавил группу артиллерии дальнего действия. Огнём бригады было уничтожено 5 и подавлено 11 артиллерийских батарей, сожжено 3 танка противника. В ходе наступления советских войск на Лодзь и Познань (Польша) управлял огнём бригады с передовых наблюдательных пунктов. Звание Героя Советского Союза присвоено 6 апреля 1945 года. Ершов участвовал в советско-японской войне 1945 года.

 Награждён орденом Ленина, 3 орденами Красного Знамени, Кутузова 2 ст., Суворова 3 ст., Красной Звезды, медалями. Умер от ран 29 ноября 1945 г. в госпитале (г. Спасск-Дальний). В 80-е гг. ХХ в. прах по желанию родственников перевезен на родину Героя. Имя Ершова носит улица города Спасска-Дальнего.

 УЧАСТНИКУ БОЁВ ЗА КЁНИГСБЕРГ.

 «Товарищ к-ц Кручина Василий Прохорович.

 Приказом № 333 Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза СТАЛИНА от 9 апреля 1945 года нашей армии, следовательно, и Вам – участнику боёв, объявлена благодарность за отличные боевые действия по овладению крепостью и главным городом Восточной Пруссии – КЁНИГСБЕРГОМ.

 Военный Совет поздравляет Вас и выражает твёрдую уверенность в том, что Вы будете ещё крепче громить и уничтожать заклятых врагов. Вперёд на Запад! Водрузим над Берлином знамя победы! ВОЕННЫЙ СОВЕТ АРМИИ».

 В.П. Кручина за мужество и отвагу в боях в Восточной Пруссии удостоен медали «За взятие Кёнигсберга».

**ПРАЗДНИК ВОЗВРАЩЕНИЯ**

 *Ехал я из Берлина*

 *По дороге прямой,*

 *На попутных машинах*

 *Ехал с фронта домой.*

 *Ехал мимо Варшавы,*

 *Ехал миом Орла –*

 *Там, где русская слава*

 *Все тропинки прошла.*

 **Л. Ошанин**

 ОТБИВАЛИСЬ С ТРЁХ СТОРОН. Перебирал-перебирал в памяти эпизоды войны артиллерист Павел Иванович Шуть, да только разводил руками: война, она есть войной – всё сплошной лентой – взрывы, грохот, стрекотня, ночные всплески реки у моста, отсветы падающей ракеты, не то лёгкий трепет осинки, обожжённой последним боем. Да всё больше руины – городов и сёл, мертвенный облик родимых мест. Тревожное, незабываемое зрелище. И эти видения – по всей дороге войны при освобождении России, Белоруссии, Латвии и когда пересекал границу Померании в войсках 2-го Белорусского фронта маршала К.К. Рокоссовского. А орден Славы 3-й степени вручили за критическую ситуацию, из которой выходила его батарея. Это было в лесу под Шнайдемюлем. Артиллерия вышла вперёд основных войск, и тут с трёх сторон насели на неё эсесовцы. Кончились снаряды, в ход шли гранты, едва отбились.

 Штурмовал Павел Иванович Берлин, пушками разбивал хвалённую гитлеровскую крепь – «тигры» да «пантеры». За Берлин привинтил на гимнастёрку орден Красной Звезды. Капитуляция Германии там же и застала его.

 СЛОВО ЛЕТОПИСЦА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.

 В войне нужно иметь ещё и личное отношение, не только пережить её, но и довести идею Родины, духа народного, величие ратного подвига солдата и маршала современнику. Спасские летописцы Великой Отечественной войны Александр Давыдович Сторожук, Пётр Пантелеевич Кубрак, Сергей Филиппович Бритиков, Владимир Иванович Баранец совершили то, что смогли совершить в меру своих сил, а именно, донесли слово защитника Отечества, испытавшего вражеское нашествие и покорившего державы Западной Европы, к уму и сердцу юного гражданина, новых поколений россиян, трудовой общественности.

 А.Д. Сторожук поведал быль о танкисте-однополчанине.

 – Александра Кононца после обучения в запасном учебном танковом полку направили механиком-водителем в разведывательный танковый батальон 25-й танковый бригады. В январе 1943 года она влилась во 2-й танковый корпус 3-го Белорусского фронта. С тяжёлыми боями шла бригада, освобождая Смоленск, Ельню, Каунас.

 В октябре 1944 года наш экипаж, высланный в разведку, попал в окружение. В борьбе с врагом пришлось полагаться на собственную огневую мощь, умение и сноровку, как командира танка, так и на механика-водителя. Танк смогли защитить от уничтожения, и при выходе из окружения уничтожили более 60 гитлеровцев и пробились в свой разведбат. За ценные сведения, добытые в разведке, командующий корпусом генерал-лейтенант Бурдейный вручил командиру экипажа, мне и механику-водителю старшему сержанту А. Кононцу ордена Отечественной войны 2-й степени, остальным членам экипажа – медали «За отвагу».

 В Восточной Пруссии наш экипаж снова отличился, нам удалось пленить 9 эсесовцев и уничтожить несколько единиц боевой техники врага. Весь экипаж был удостоен правительственных наград, а Кононец – ордена Красной Звезды. 21 марта сорок пятого Александр был ранен в правый бок. 9 мая встретил в госпитале, а не в строю, как мечтал. После Победы вернулся в Спасск, на тракторо-ремонтный завод.

 ЗОЛОТАЯ ИМПЕРСКАЯ ЧЕРНИЛЬНИЦА.

 Поезд подходил к Спасску. Оставался какой-то час или менее. Мы сидим в купе с Николаем Евгеньевичем Алексеевым и перебираем по памяти всё, что связывало нас с городом индустрии строительных материалов Дальнего Востока. В строительство его он, как говорится, положил свой «камень», но сам, выясняется, не строил, а посылал сюда железобетонные изделия, кирпич, металлоконструкции, разные материалы со своего завода в Хабаровске. Спасск наш прекрасно знал в течение многих лет, когда строительный бум катился по стране, захватив и этот провинциальный городок. Тут он рассказал столько подробностей, столько откровенного, что иному литератору хватило бы повествования с продолжениями, а про военные эпизоды и говорить нечего: в разведке добывал языка, как селёдок. Так может сказать человек непременно отчаянный, большой физической силы, сугубо профессиональный.

 – Отчего вы, Николай Евгеньевич, не взялись за перо? – спросил я, наивно полагая, что рассказчик напрасно утаивал свою чрезвычайно примерную биографию от общественного интереса.

 – Писал. Просили – в газеты, журнал, книгу…

 – Для книги? В самом деле, вы заинтересовали какое-то издательство?

 – Нет, нет, только не это. Не дано от природы.

 И, отвернувшись в сумрак окна, на редкие огоньки у горизонта, мелькавшие как разбежавшиеся искры костра, принялся вспоминать, как он неоднократно повторял, довольно «подлый» случай в поверженном Берлине, а ещё прицельнее – в самом рейхстаге.

 – Получил я весточку от генерала Шатилова. Замысел у него родился – разыскать участников штурма рейхстага для своих воспоминаний. Тетрадку ученическую накропал. Что видел при своих заданиях, какие команды исполнял и сам отдавал. Не знаю, что его интересовало. Командовал я разведротой и был с ней впереди, упреждающим в кромешном аду. Да уж как предупредишь, когда всё смешалось, где передовая. где тыловая, не были знаменосцами, не входили в ударные группы. Одна привилегия – первыми пасть в бою. Когда вышла в свет книга В.М. Шатилова «Знамя над рейхстагом», не нашлось в ней того, что перечувствовал. Лучшее со мной, что всюду моими огненными шагами руководило. Ну да ладно! Генералам подавай стратегию, мы же, офицеры, младшие командиры, шли с круговоротом непосредственной встречи с противником, изучая его и отбирая у него «языка», предупреждая о засадах и прочих опасностях, короче, мы захватываем сведения враждебных замыслов. Вся наша тактика!

 К исходу 28 апреля после тяжёлых боёв в районе Моабита наша 150-я и соседняя 171-я дивизии вышли на северо-западный берег реки Шпреи. За рекой стоял рейхстаг – последний бастион фашизма.

 Мы готовились к атаке здания министерства внутренних дел – «дома Гиммлера», а для этого нужно было проскочить мост Мольтке-младшего. Под прикрытием интенсивного артиллерийско-миномётного огня преодолеваем и его. «Дом Гиммлера» защищали отборные части СС. Опоясали его сплошным кольцом баррикад, защищённым боевыми машинами и орудиями – «тиграми», «фердинандами». «пантерами», окна щетинились пулемётами, автоматами, фаустпатронами и даже пушками.

 29 апреля в 7 утра штурм. Первыми ворвались в «дом Гиммлера» батальоны Давыдова и Неустроева. Бились мы крепко – день и ночь. Кромешная тьма, гарь, ад преисподней фашизма, не верилось, что скоро всему конец. Трудно выбить «гиммлеровцев» – а там опытные вояки и юнцы – курсанты морской пехоты из Ростока. Здание громадное с бесконечными коридорами, лестницами, площадками, комнатами, залами, Огневых ловушек устроено повсюду: в первых этажах здания они оставляли свободными комнаты и через отверстия в потолке, в стенах, замаскированных картинами, плакатами, заклеенными бумагой, обрушивали на нас автоматный и пулемётный огонь, бросали гранаты. Помню, стоит статуя, хочешь проскочить мимо, а по тебе сзади из «шмайсера» застрочили. Или вот часы с вечным маятником, а там, оказывается, глазок есть и – ба-бах в тебя наповал. Хитростей да подлостей на каждом шагу уготовано. А ещё каждое окно, дверь, чердак стреляли, из-за укрытий бухали пушки.

 Так вот, разведка прощупывает засады, а вокруг, скажу тебе, в таком хаосе богатство в картинах, книгах, коврах, люстрах, шелках-бархате, серебряно-золотые сокровищницы и буде попал ты в собрание музея столичного перед приборкой хозяев. И в сём хаосе глаз мой, глаз вологодского крестьянина, находил такое невиданное в жизни – не опишешь, не расскажешь. У разведчиков здесь нюх на случайное, редкое, загадочное. Только успеваешь головой крутить да прокладывать путь вперёд и вперёд. Да ведь разведчики мы – впереди пехоты, впереди сапёров, лезем в аду, чтоб всем фашистам тошно было! В «доме Гиммлера» из-за подлостей эсесовцев на последнем издыхании войны полегло же моих ребят…

 Врываемся в большую залу – ох и роскошь же несказанная, хотя фугас крепко поработал и здесь. Люстра громадная на одном волоске провисает – вздрагивает от артналёта. Ребята мои мимоходом успевают что-то прибрать на свой интерес. Я – к бумагам на большом столе, говорили, что здесь апартаменты рейхсминистра. Вижу – инкрустированный чернильный прибор, а в нём – золотая кружевная чернильница с навершием какого-то бога. Мысль враз разбежалась: сколько смертных приговоров было написано этими чернилами, сколько они напакостили народу нашему. Машинально выплескиваю эту гадость на пол да в вещмешок бросаю её. Аллюр два креста, бежим очищать галерею от эсесовцев.

 Теперь в руках гитлеровцев оставались лишь рейхстаг и здание Кроль-оперы. По рейхстагу обрушили мощный удар артиллерии, миномётов и «катюш». Вот он, тёмно-серый прямоугольник с иссеченными, выщербленными колоннами и тёмными провалами дверных проёмов и окон. Но перед нами лежала Королевская площадь – крепкий орешек. Не было на ней ни деревца, ни куста, ни травинки, всё обуглено, искорёжено, ископано, каждый окоп и бугорок огрызался смертоносным огнём. Прежде чем ворваться в рейхстаг, нужно было в стремительном броске преодолеть это оголённое пространство. Уже заготовили знамёна, флаги и флажки, смельчаки выдвигались вперёд. Удалось лишь проскочить группам Неустроева и Самсонова, но путь остальным сражающимся бойцам и командирам враг отрезал губительным огнём.

 Последний приказ маршала Жукова – овладеть рейхстагом к 18 часам 30 минутам. Снова артналёт, и мы врываемся в рейхстаг через центральный вход. Начали бои за каждый этаж, комнату, лестничный марш, загоняя гитлеровцев в подвал. К утру 1 мая Знамя Победы уже развевалось над фронтоном рейхстага, но бои кончились для нас лишь 2 мая в середине дня. Бой кончился необыкновенной тишиной, которую я не слыхивал, пожалуй, с начала войны. Ти-ши.на… Но вдруг стрельба пошла беспорядочная – салютная. Понимаешь, и такая усталость навалилась – за всю войну. Собрались на лестнице рейхстага мы, победители, солдаты и офицеры, да и попадали, где кто стоял. Не поверишь, сутки проспал. Мир уже объявлялся – брели колонны пленных. Догорали подбитые машины, красуется теперь уже наш рейхстаг нашего коменданта Зинченко флагами, на его колоннах первые имена храбрейших солдат мира. Курим, выпиваем за Победу на всей земле. Полез я за фляжкой спирта. Но чего-то не обнаруживаю, по тяжести металла. Ну и ну! Пока дрыхнул всласть на плитах рейхстага, «протрусили» у меня имперскую чернильницу. Ну не подлость? Не то энкавэдэшники прибрали? Жаль трофея памятного, а так мечталось показать у себя на родине, в бедноватой и суровой Вологодчине, вещичку из канцелярии самого Гиммлера. Может и так. Бывало, кого-то жадность распирала на трофеи, другие видели в них заплатку на нищенское существование в своей стране, третьи – славу гулких дней. Помню, как четвертовали громаднейший ковёр из гостиной Геринга. Стыдно, мелко!.. За рейхстаг получил орден Отечественной войны, за него – всем по ордену причиталось, как нам обещали стратеги.

**\* \* \***

 Колёса вагона отстукивали вёрсты благоприятной беседы, перескакивающей с одной темы на другую. И нанизана в душе ещё одна судьба в океане человеческих страстей и страшного опыта войны с героическим финалом и «маленькой» подлостью прошлого. Да только Николай Евгеньевич посмеивался над моими соображениями. Ну что же, мне нравился облик бойца с проницательной усмешкой и человеческой простотой. Герой мой, сосредоточившись в свои внутренние размышления, просматривал случайно купленный сборник; с первой страницы – стихотворение, читал задумчиво, речитативно, водя указательным пальцам по разбежавшимся строкам:

 *На станции знакомой выхожу*

 *с волнением…*

 *Какие перемены!*

 *Вздымает Спасск*

 *этаж по этажу*

 *высоких зданий каменные стены.*

 (Стихотворение Льва Ширяева «На станции знакомой выхожу», 1980 г.)

 ДЕНЬ ПОБЕДЫ. Берлин капитулировал. Знамя Победы развевалось над Рейхстагом. В округе Берлина в местечке Кипеник – военном городке после походного марша встал на бивуак батальон В.И. Баранца.

 Владимир Иванович вспоминает:

 «То, что было поздним вечером 9 мая, не только трудно передать и описать, но превзошло все ожидания. В 21 час густую темноту неба вдруг наполнил грохот праздничного салюта. Стреляли все пистолеты, автоматы, винтовки, пулемёты, ракетницы, зенитные орудия. Яростно, как в недавних кровопролитных боях, бушевали канонадой огромный искорёженный Берлин и пригород. Невообразимая, трудно описываемая какофония трескотни стрелкового оружия и громыхание артиллерийских раскатов, то возрастая, то затихая, волнами перекатываясь от одной окраины столицы к другой, с севера на юг, с востока на запад и обратно.

 Небо, исполосованное зарницами непрерывно взлетающих сотен и сотен ракет, расшитое сплошным бисером трассирующих пуль, вдруг вспыхивало яркой многоцветной россыпью букетов сигнальных и фейерверочных сполохов от разрывов зенитных снарядов. И тогда вся видимая часть небосвода превращалась как бы в красный шатёр. Казалось, не будет конца этому зрелищу.

 Было похоже, что вместе с салютом фронтовики в это погожее майское небо в одночасье выплеснули всё то, что так долго, в течение всей Великой Отечественной войны, накапливалось в их сердцах и думах – и радость содеянного, и боль, и печаль утрат, и многое из того, что было пережито, перечувствовано, преодолено и приобретено. Люди обнимались, целовались, смеялись, плакали. Играли баяны, аккордеоны, оркестр. Пели, плясали, танцевали, а некоторые просто молчали, стоя в оцепенении, всё ещё не смея поверить в то, что происходящее – правда.

 Каждый с трудом верил, что всё самое страшное позади, и что остался жив…»

 НЕ СТРЕЛЯЙТЕ, РЕБЯТА, ГОЛУБЕЙ. Перебирая фотокарточки фронтовиков, обнаруживаешь, как нелегко их различить: как будто война отлила из одного неподдающегося действию времени сплава. Вот только одна фотокарточка словно выпадала из сего ряда, и могло бы показаться, что человек, запечатлённый вспышкой светотени, внешним обликом напоминал знаменитого артиста Николая Крючкова – те же крупные черты лица, редковатые волосы, уложенные к затылку, те же мужественные морщины, наложенные нелёгкими годами. Вот только в глазах фронтовика нашего застыла тоска, многолетняя тоскующая печаль. Трудно отделаться от мысли, что человека угнетали… Нет, не обстоятельства, но свои же товарищи. Может, кто-то из них остался обиженным, если не удалось подняться выше той черты, которую задала жизнь?

 Он уходил от общественного безразличия, предпочитая активной шумихе вокруг своих заслуг, уединение и тишину, рыбалку на ханкайских плёсах, сторожение охото-рыболовных хозяйств. Но тоска и печаль ворошили не только прежние раны, но и выдаивали здоровый сок жизни. А при бесконечных недугах человек хватается и за соломинку, и за рюмку водочки…

 В августе 1984 года ушёл из жизни Иван Порфирьевич Воронин, глубоко переживающий, степенный и цельный человек. В этом мире его уже не интересовали ни блага светской жизни, ни очереди за благотворительностью, ни посулы блестящего будущего. Был независимым, равнодушным, на многое смотрел с насмешкой. Он задался одной целью – выправить ущербность общественного мнения, которую посеяли своим безверием близкие люди. Здесь в самый раз понять: боевая биография – дело исключительно тонкое, нервное, душевное. Иван Порфирьевич неоднократно приходил в музей истории АО «Спасскцемент», консультировал нас и помогал в оформлении стендов с героикой военных будней. Он никогда не говорил о своих болях, всё аккуратно прятал в себе.

 И вдруг с ним случилось неожиданное, и было видно, как поздоровело у него лицо, выпрямилась походка, и горел-светился внутренним огнём торжества. Иван Порфирьевич в интересных подробностях принялся рассказывать о не меркнувшем событии отечественной истории – Параде Победы, в подтверждение своего участия в нём был пожухлый журнальный листок, присланный ему московскими друзьями. В прицел фотографа попала знамённая шеренга фронтовиков на Красной площади, в которой запечатлён наш герой И.П. Воронин. Верно, Иван Порфирьевич не знал большего прилива радости за последние годы жизни, а тут к сорокалетию Победы должно было прийти приглашение для участия юбилейного шествия по Красной площади. И мы стали свидетелями великого торжества своего покровителя. Потому не будет более ущербности и душевного неравновесия из-за неприятных слухов, К тому же редкая удача: сам участник Парада Победы с фотографическим «свидетельством» стоял перед нами. Никому тогда и в голову не могло придти, что и праздник души может скоропостижно подвести к краю могилы…

 И мы услышали из его уст не общие сведения о Параде Победы, изложенные в воспоминаниях генерала С.М. Штеменко и других военачальников, а о том, как Марьи Ивановны да русские Кузьмичи и Петровичи кормили и обшивали участников парада, ухаживали-лелеяли во все дни (а подготовка велась в течение двух недель), и сколько он познал в то незабвенное время. Дважды награждённому орденом Славы старшине разведки И.П. Воронину предстояло пронести боевое знамя 182-й Дновской Краснознамённой стрелковой дивизии. С этой дивизией он завершал войну в Чехословакии и по заслугам своим, поистине легендарным, определено представлять её славу и подвиги на Параде Победы перед Верховным Главнокомандующим, перед всей страной, всем миром.

 Он вспоминал, как первоначально было ему весело и просто на Центральном аэродроме, где проходили тренировки, когда ломались строи и заворачивались знамённые шеренги. Но вот 24 июня в 10 часов утра с последним десятым боем курантов Спасской башни Кремля разнеслась команда «Смирно!» На прекрасном белом коне маршал Г.К. Жуков объехал войска и поздравил с Днём Победы. Ответом было продолжительное русское «Ура!» Сводный оркестр грянул марш «Славься, русский народ», и по Красной площади двинулись сводные полки, представлявшие фронты, со своими 36 боевыми знамёнами наиболее отличившихся соединений и частей фронта. 1-й Украинский фронт вёл в блески наград Маршал Советского Союза Иван Степанович Конев. Закалённый в боях разведчик не мог вобрать в себя все краски и звуки необычайнейшего торжества армии и народа, он влился в шеренгу знамённого строя и, не помня себя, строевым шагом печатал брусчатку Красной площади. То, что было впереди и сзади, волнами несло его в общем потоке движения. То было величайшее шествие победителей. Дождь лил, как из ведра, но он не мешал вдохновительному празднеству России.

 Неожиданно оркестр смолк, глухое печатание тысячей сапог по камню, казалось, обрывали празднество. Должны пойти войска Московского гарнизона. Его знамённая шеренга поворачивала налево на Собор Василия Блаженного и было бы интересно узнать, отчего умолкла музыка в 1400 труб и барабанов. Но вот разнеслась барабанная дробь, и Иван Порфирьевич, косым взглядом обрадовано прозрел, как повергали к подножию мавзолея гитлеровские знамёна. И вновь грянул марш Победы.

 И поведал наш герой при вопросе, что же он думал под прославленным знаменем дивизии. Все они, вершители Победы, были вдохновлены виденным: кто-то прослезился в свою гордость, прошёл войну в ранах и слезах, другой был весел, что на праздник Победы заступил живой, здоровый, третий и вовсе был на высоте душевного благополучия и мирного хода в новую жизнь. А перед ним промелькнула прошлая жизнь. Откатывание вагонетки с камнем из карьера известняка цементного завода, встречи футбольных команд, оркестровая духовая музыка в парке, Осоавиахим, голубиные соревнования. И решил по демобилизации вновь завести голубей. О своей страсти к разведению голубей рассказывал особо.

 Перед войной поветрие с голубями, да кто только не держал голубей! Вся ребячья жизнь – на голубятне, а соревнования собирали весь город. Побеждали сноровистые и опытные «старики», но пацанам иногда перепадала победа. Так произошло однажды с юным Иваном. Турманы его как взвились в точку, так и пропали из вида. Всех тогда он побил, и много мер пшеницы и денег ему перепало. Завидовал местный атаманчик, по прозвищу Шкет. Прозвище оскорбительно, кому прилепят – не соскоблишь во всю жизнь. Не давал прохода, всячески подбивал на обмен своих почтовых. Ну, скажем, почтовые голуби побьют турманов в скорости, а на точку – шалишь, нет равных. Шкет пошёл на подлость. В следующий раз возвращались любезные турманы с победой, а подручные атаманчика принялись расстреливать их из самопалов. Умолял Иван, кричал, рыдал: «Не стреляйте, ребята, турманов» – всё напрасно. Порешили его любовь и страсть. Гошке нос набок своротил, с отметиной остался…

 Иван Порфирьевич довёл свой рассказ до крестьянского детства в Славинке. А мы мз-за своего ротозейства не записали воспоминания бывалого разведчика на плёнку или хотя бы заполнить биографическую анкету. Тут и задумаешься, как в сегодняшней нашей жизни не хватает расстрелянных турманов с Иваном Порфирьевичем Воронином.

 *Памятная справка*. Иван Порфирьевич ВОРОНИН (годы жизни: 13.03.1918-27.08.1984) – участник Великой Отечественной войны и Парада Победы в Москве (1945), плотник Спасского цементного завода. Родился в селе Славинка Спасского района в семье крестьянина. Учился в средней школе № 3 Спасского цементного завода. Как известно, последний – предвоенный – выпуск этих школьников осуществил выдающийся приморский педагог Г.С. Куцый.

 В 1941-м со школьной скамьи убыл на фронт, воевал под Ригой командиром отделения. Был ранен, после излечения в госпитале воевал в составе 1071-го стрелкового полка 316-й (Панфиловской) стрелковой дивизии командиром отделения снайперов. Защищал Москву. После второго ранения и выздоровления воевал командиром взвода разведки 171-го стрелкового полка 182-й Дновской стрелковой дивизии под Ленинградом. Принимал участие в боях на завершающих этапах войны и подступах к Берлину. Снова был ранен. Воронину выпала высокая честь – пронести Боевое Знамя 182-й Дновской Краснознаменной стрелковой дивизии на Параде Победы в Москве 24 июня 1945 года в составе сводного полка 1-го Украинского фронта во главе с Маршалом Советского Союза И.С. Коневым. После войны работал плотником на Спасском цементном заводе и предприятии «Спасскцемремонт». Находясь на пенсии, продолжал по мере своих сил и возможностей трудиться, был частым гостем в культурно-просветительных учреждениях и делился воспоминаниями о войне.

 Награждён орденами Красной Звезды, Славы 2-й и 3-й ст., медалями «За боевые заслуги» и «За отвагу». В 2011 году попечением АО «Спасскцемент» на могиле отважного разведчика возведено мраморное мемориальное надгробие.

 СПАССЧАНИН – УЧАСТНИК ПАРАДА ПОБЕДЫ. Генерал-майор авиации Николай Павлович Егорычев родился в городе Спасске-Приморском (с 1929 г. Спасск-Дальний). В 1937 году Спасская комсомольская организация направила Егорычева в Ворошиловоградское военное училище с наказом – стать хорошим лётчиком. В годы Великой Отечественной войны Николай Павлович храбро сражался с противником в небе Москвы, Смоленска, Сталинграда, Курска, Киева, Львова, а также в Польше, Чехословакии, Германии. Воевал на разведывательном самолёте, был смел, отважен, в разведке часто шёл на обдуманные хитрости и риск, чтобы добыть сведения и разбить противника. На счету Егорычева свыше 300 боевых вылетов, уничтоженных: 15 танков, 15 самолётов на вражеских аэродромах, более 100 машин с боеприпасами, до 100 артиллерийских установок и другой боевой техники.

 За боевые заслуги награждён 3 орденами Красного Знамени, орденами Александра Невского, Отечественной войны 1-й и 2-й ст., Красной Звезды, медалями. Войну завершил в Берлине. Гвардеец-лётчик расписался на стенах рейхстага и участвовал в Параде Победы в Москве 24 июня 1945 года, представляется, в составе сводного полка ВВС. Ветеран 2-й и 6-й Воздушных армий. После войны вёл активную общественную деятельность. Умер в Москве.

 ГОРНЫЙ МАСТЕР НА ПАРАДЕ ПОБЕДЫ. Василий Александрович Некрасов родился 21 сентября 1924 года в селе Карловка Володарского района Кокчетавской области (ныне – Республика Казахстан) в семье крестьянина. В 1931 году семья переехала на станцию Свиягино Спасского района Приморского края. Первое время жили в Зеньковке (ныне с. Чкаловское), а в 1933 году семья перебралась в Кронштадтку. Некрасов учился в сельской школе в 1932-1935 гг. В 1937 году умер отец. В том же году Некрасов работал вначале в колхозе, затем почтальоном. В 1940 году правление колхоза направило на учебу в школу фабрично-заводского обучения (ФЗО) при Спасском цементном заводе. По окончании ФЗО Некрасов работал в ремонтно-хозяйственном цехе плотником, затем – кладовщиком и горным мастером по вскрышным работам карьера известняка.

 15 декабря 1942 года Спасским ГВК призван в Красную Армию. В Действующей армии с сентября 1943 года. Воевал под Ржевом, сражался на Курско-Орловском направлении. Автоматчик 360-го стрелкового полка (74-я стрелковой дивизия, 13-я армия, Центральный фронт) комсомолец Василий Некрасов в бою у села Городчан (Чернобыльский район Киевской обл.) в конце 1943 года при отражении контратак противника огнём из автомата вынудил залечь наступающих гитлеровцев, а затем поднял в атаку воинов взвода. Рядовой Некрасов лично уничтожил 12 фашистов. В Указе Президиума Верховного Совета СССР от 16 октября 1943 года было сказано: «За Ваш героический подвиг, проявленный при форсировании реки Днепр севернее Киева, прочное закрепление плацдармов на западном берегу Днепра Президиум Верховного Совета СССР присвоил Вам звание Героя Советского Союза». Некрасов форсировал реки Днепр и Вислу, брал Берлин и освобождал Прагу. Воевал в составе Центрального, 1-го Украинского фронтов, 13-й и 3-й гвардейской армий. В 1944 году окончил курсы младших лейтенантов. С марта 1944 года командир роты автоматчиков. Дважды ранен. За участие в боях на улицах Праги президентом Чехословакии награждён орденом Боевого Креста Чехословацкой Республики.

 В.А. Некрасов – участник Парада Победы в Москве 24 июня 1945 года в составе сводного полка 1-го Украинского фронта Маршала Советского Союза И.С. Конева. 1949 году окончил КУОС, в 1960-м – курсы «Выстрел», в 1962-м – экстерном Уссурийское автомобильное военное училище. В Советской Армии прослужил 30 лет. В послевоенное время был почётным гостем Германской Демократической Республики, на территории которой и посетил места былых сражений. С 1972 года полковник Некрасов в отставке. Жил в г. Краснодаре, работал начальником отдела кадров на заводе.

 Награждён орденами Ленина, Александра Невского, Отечественной войны 1-й ст., Красной Звезды, медалями. Умер 25 июля 1987 г. Похоронен в Краснодаре на Аллее Героев Советского Союза и военачальников. Одна из улиц Спасска-Дальнего носит имя Героя.

 ГЕРОЙ СЕЛА ЧКАЛОВСКОЕ. Прокофий Митрофанович Ромас родился 5 августа 1918 года в селе Зеньковка (ныне село Чкаловское) Спасского района Приморского края в крестьянской семье. После окончания 7 классов поступил во Владивостокский гидрометеорологический техникум. Работал в ДВМП. В 1939 году призван в ряды Красной Армии, направлен в Рязанское артиллерийское училище, которое окончил в 1941 году.

 С декабря 1941 года в Действующей армии. Командир дивизиона 917-го артиллерийского полка (35-я стрелковая дивизия, 13-я армия, 1-й Украинский фронт маршала И.С. Конева) капитан Ромас отличился в боях 30 июля 1944 года. Под сильным огнем противника дивизион форсировал вместе с пехотой реку Вислу в районе населённого пункта Лонжак (юго-западнее города Сандомира, Польша), участвовал в отражении многочисленных контратак противника на захваченном плацдарме, обеспечивая переправу других частей дивизии. За храбрость и мужество, проявленные в боях на Сандомирском плацдарме, 23 сентября 1944 года Ромасу присвоено звание Героя Советского Союза. В 1946 году окончил высшую артиллерийскую штабную школу, в 1956-м – Центральные артиллерийские КУОС. С 1968 года – полковник Ромас в запасе. Жил в Киеве, работал в Центральном статистическом управлении Украины.

 Награждён орденами Ленина, Красного Знамени, Александра Невского, 2 орденами Отечественной войны 1 ст., 2 орденами Отечественной войны 2 ст., Красной Звезды, медалями.

 ОСВОБОЖДЁН ИЗ ФАШИСТСКОГО КОНЦЛАГЕРЯ. Всеволод Германович Суслин (годы жизни: 1921-1995 гг.) – терапевт, участник Великой Отечественной войны. В 1941 году окончил 2-й Московский государственный медицинский институт. В 1941-1942 гг. – начальник физиологической лаборатории 1-й маневренной воздушно-десантной бригады (заброшенной в тыл врага). Затем – в диверсионно-разведывательной группе 4-й Калининской бригады. В октябре 1943 года в результате тяжёлых изнурительных боёв в окружении, разгрома бригады попал в плен. Освобождён из концентрационного лагеря Маутхаузена в Австрии (заключённый № 41625). От командования имел медали и благодарности за участие в военных операциях. После войны работал в Спасске-Дальнем заведующим медучреждениями, терапевтом. Умер в мае 1995 года.

**НА СОПКАХ МАНЬЧЖУРИИ**

 *Мы так давно, мы так давно не отдыхали,*

 *Нам было просто не до отдыха с тобой,*

 *Мы пол-Европы по-пластунски пропахали,*

 *И завтра, завтра, наконец, последний бой…*

 **М. Ножкин**

 ПОДВИГИ В МАНЬЧЖУРИИ.

 Весной-летом 1945 года в Приморье прибывает 5-я армия (командующий генерал-полковник Н.И. Крылов) в составе Приморской группы войск, с 5 августа преобразованная в 1-й Дальневосточный фронт, штаб которой располагался в г. Спасске-Дальнем. С 9 августа 1945 года 5-я армия (17-й, 45-й, 65-й и 72-й стрелковые корпуса, 105 укреплённый район, танковые, артиллерийские бригады и части) участвовала в Харбино-Гиринской операции и сыграла важную роль в разгроме ряда соединений Квантунской армии. В Спасске и Спасском районе были сосредоточены для участия в боевых операциях на территории Северо-Восточного Китая 10-й механизированный корпус подвижной группы 1-го Дальневосточного фронта, 87-й стрелковый корпус (резерв фронта), располагавшийся в районе с. Чкаловское, 15 гвардейская бригада реактивных установок М-13 в районе ст. Свиягино, управление 9-й воздушной армии в составе 7 авиадивизий, усиленной 19-м бомбардировочным корпусом дальней авиации (командующий генерал-полковник авиации И.М. Соколов), эскадрильи и авиаполки, которой размещались на аэродромах населённых пунктов Спасского района.

 9 августа в 1 час ночи войска 5-й армии перешли границу Маньчжурии и вступили в сражения с передовыми частями 1-го Восточно-Маньчжурского фронта. Главное направление уларов – овладение г. Муданьцзяном, форсирование реки в районе г. Ниньань, в составе главной группировки 1-го Дальневосточного фронта овладеть Гирином. Войскам генерала Н.И. Крылова надлежало соединиться с восками генерала А. Лучинского (Забайкальский фронт). Путь встречи войск составлял 2500 километров.

 18 августа войска генерала Н.И. Крылова вышли к озеру Цзинбоху (Маньчжурия), преодолели горный перевал. Впереди встреча с группой войск Забайкальского фронта. Первый отдых за десять суток непрерывных боевых действий. Под трофейные аккордеоны и русские гармошки послышались задорные частушки да песни у костров. Квантунская армия разгромлена. Завершалась вторая мировая война – тяжелейшее испытание для народов бывшего Советского Союза, всего человечества.

 По воспоминаниям учителей Спасска, накануне боевых действий советских войск с Маньчжурской группировкой противника, из города были эвакуированы в тайгу дети и школьники.

 В составе 525-го стрелкового полка (1-й Дальневосточный фронт) перешёл границу в районе Краскино боец С.Н. Володин. Участвовал в освобождении от японцев городов Юки (Северная Корея), Сессина, Райсина и Пхеньяна. Награждён медалью «За боевые заслуги».

 С японскими вооружёнными силами сражались: П.В. Алексеенко (оборонял остров Русский), В.И. Максаков (освобождал Южный Сахалин и Курильские острова), И.В. Садковский, будущий Герой Социалистического Труда (пограничником добывал «языка»), В.А. Котляр (обслуживал самолёты), И.Е. Колеков (освобождал г. Дунин, поддерживал артиллерийским огнём пехоту в составе 1-й Краснознамённой армии генерал-полковника А.П. Белобородова), Н.И. Собокарь – начальник инженерной службы 251-го Отдельного артиллерийского батальона 25-й армии генерал-лейтенанта И.М. Чистякова, заслужил орден Красной Звезды и медаль «За освобождение Кореи», М.А. Чебов – 1-ая Дальневосточная морская пехота ТОФа, Д.К. Малицкий – 8-й стрелковый полк 3-й стрелковой дивизии, М.И. Иванищенко, телеграфист 2-го класса, начальник телеграфной станции, И.П. Пронь, М.С. Реков, С.К. Загоруйко, Г.С. Великанов и многие, многие граждане г. Спасска-Дальнего и Спасского района.

 С первых дней войны с милитаристской Японией в Спасск прибывают эшелоны с различным военным грузом, военнопленными японцами, убитыми и ранеными красноармейцами и командирами. Захоронение убитых и умерших от ран воинов проходило в районе тракторно-ремонтного завода. По прибытии с запада советских войск 250-коечный Спасский военный госпиталь развёртывается в 1000-коечный, заняв ряд зданий в гарнизоне. В приёме раненых и убитых принимали участие учреждения и организации города, граждане, прошедшие военную подготовку. Так, учителя школ помогали военно-медицинским учреждениям в качестве нянь, сиделок, дежурных, носили в госпиталь помидоры, кукурузу, ягоды, садовые фрукты, шиповник, иногда – вино, кисеты для табака, марлевые занавески, окрашенные акрихином и др. Обращено было внимание со стороны местных властей на патриотическую культурно-просветительную работу и мероприятия для воинов Советской армии.

 НА СОПКАХ МАНЬЧЖУРИИ (воспоминания маршала артиллерии К.П. Казакова).

 Был май сорок пятого. Неделю назад в Северной Германии вместе с боевыми друзьями я из пистолета салютовал долгожданному дню Победы над немецким фашизмом. Потом вызов в Москву в Генеральный штаб, новое назначение, и вот уже мелькают за окном сибирские пейзажи, потом синий Байкал, Хабаровск и дальневосточное Приморье. Здесь, на юге, близ пограничного озера Ханка, дислоцируется 1-я Краснознамённая армия, куда я назначен командующим артиллерии.

 Наша армия, как и другие армии советских войск Дальнего Востока, готовилась к предстоящей Маньчжурской наступательной операции. Нам противостояла японская Квантунская армия, имевшая в своём составе два фронта и отдельную армию и уже более 14 лет оккупировавшая северо-восточную часть Китая – Маньчжурию. Непосредственно против нашей 1-й Краснознамённой армии находилась часть сил 1-го японского фронта – 5-я армия. Она занимала три оборонительных рубежа, один из которых – непосредственно вблизи нашей границы. Назывался он Мишаньским укреплённым районом. В своё время этот укрепрайон создавался японцами в качестве наступательного плацдарма. Здесь был создан крупный казарменный фонд для размещения нескольких дивизий, построены аэродромы, железные и шоссейные дороги, склады, мастерские, электростанции и прочие помещения и сооружения, необходимые для регулярного снабжения наступающих армий. С этого плацдарма командование Квантунской армии ещё в 30-е годы планировало нанести удар по железной дороге Хабаровск-Владивосток. Перерезать её и в дальнейшем развивать наступление и на север – к Хабаровску, и на юг – на Владивосток.

 Прикрывали этот плацдарм готовившейся агрессии мощные укрепления – до 420 дотов. Они размещались вдоль нашей границы и далее в глубину, западнее озера Ханка. А южнее Мишаньского укрепрайона на железной дороге, что идёт от Ворошилова-Уссурийска в Маньчжурию (бывшая КВЖД), находился не менее сильный Пограничненский укрепрайон. Между этими укрепрайонами был промежуток, примерно 30-35 км нехоженой горной тайги, сыгравшей роль в боевых действиях, закончившихся глубоким прорывом нашей армии в тылы 1-го японского фронта.

 В конце июня из Москвы приехал новый командующий нашей армией дважды Герой Советского Союза А.П. Белобородов. Это был старый дальневосточник, хорошо знавший именно это, Приханковье, операционное направление. На одном из первых заседаний Военного совета он сказал:

 – В 1938-1939 гг., когда японцы готовили удар из Мишани, мы разработали план ответных действий – контрудар через тайгу в обход Мишаньского укрепрайона.

 Он взял указку и на карте, на всём этом скоплении горных хребтов, заболоченных падей и распадков, показал замысел этого давнего и неосуществлённого контрудара. Когда он закончил, все мы некоторое время молчали.

 – Заманчиво! – сказал один.

 – Большой риск! – возразил другой.

 – Большой – не то слово. Огромный! – уточнил третий.

 Командарм предлагал оставить против Мишаньского укрепрайона небольшой заслон, а главными силами ударить в обход с юга, прямо через тайгу, чтобы выйти на тыловые коммуникации японцев и таким образом глубоко рассечь всю оборону 1-го японского фронта.

 – Что же молчишь, Константин Петрович? – спросил меня командарм.

 – Думаю, Афанасий Павлантьевич. Взвешиваю.

 – Что именно?

 – Свою артиллерию. Вчера лазил по болотам вокруг сопки Командной. Еле выдрался из трясины, хотя во мне только восемьдесят килограммов, А в моих пушках-гаубицах – по семь тонн с четвертью в каждой. А в гаубицах большей мощности – по восемнадцать тонн. Есть о чём подумать, а?

 – Есть! – ответил он. – Вот и давайте думать.

 В час ночи 9 августа войска 1-й Краснознамённой армии в сильнейший дождь перешли границу. А где-то там за пеленой дождя, по колено, а то и по грудь в воде пробивались через горные леса и болотистые долины разведчики-пехотинцы и разведчики-сапёры. Первые искали противника, вторые по компасу намечали будущие колонные пути, делали засечки на деревьях. Следом за ними на танках команды сапёров. Танки валили лес, сапёры его разделывали, укладывали на просеку, получалась импровизированная, но всё же дорога. Так в полной темноте, прорезаемой лишь светом танковых фар, под рёв моторов и грохот валящихся деревьев, визг пил и стук топоров началось наступление 1-й Краснознамённой армии.

 Хорошо поработали пограничники 69-го погранотряда. Японские заставы в Даньбинчжене, Шибянтуне, Шибянтуне-1, Куйтуне и Сяожане были окружены и ликвидированы, остатки личного состава сдались в плен. Так что в полосе наступления армии в первую ночь стрельба и гранатный бой были слышны – да и то очень короткое время – только в районе японских пограничных застав.

 К вечеру 9 августа, проложив за день семь колонных путей, каждый длиной от 6 до 10 км, армия на широком фронте вышла к реке Шитоухэ. Этот марш-манёвр застал вражеское командование врасплох.

 Смелый замысел требовал стремительных действий. Поэтому с рубежа Шитоухэ, опередив пехоту, вышли вперёд подвижные передовые отряды – танковые бригады, усиленные мотострелковыми сапёрами. В 10 утра, форсировав реку, 75-я танковая бригада Л.Д. Крупецкого устремилась на Чаньгулинь, а 257-я танковая бригада подполковника Г.С. Анищика – на город Мулин.

 Командарм А.П. Белобородов приказал танкистам передовых отрядов не ввязываться в мелкие бои за населённые пункты. Только вперёд! Только к крупным речным мостам и железнодорожным рокадам. Захватывать переправы, седлать дороги, не давать войскам противника маневрировать.

 В ходе борьбы за Муданьцзян наша 1-я Краснознамённая армия впервые установила фланговую связь с наступающей на Муданьцзян с юго-востока 5-й армией. С командующим артиллерии генералом Ю.М. Фёдоровым мы договорись о совместных действиях, распределили цели, чтобы не дублировать огонь по ним, не мешать друг другу при артподготовке.

 Бои 15-16 августа под Муданьцзяном сорвали надежды высшего японского командования. Именно здесь, в Восточной Маньчжурии, противник пытался нанести контрудар, который по замыслу должен был если не изменить коренным образом, то, по крайней мере, приостановить неблагоприятно развившиеся для японцев события. Однако под натиском советских войск 1-го Дальневосточного фронта 5-я японская армия, потеряв к исходу 16 августа более двух третей своего состава, поспешно отходила вдоль КВЖД на запад. 3-я японская армия, также понёсшая тяжёлые потери, большей частью сил отходила на юго-запад, на Нинань и Гирин. Её преследовали передовые отряды 5-й армии генерала Н.И. Крылова. Обеспечивая наши действия с севера, быстро продвигалась 35-я армия генерала Н.Д. Захватаева, а на юге в направлении северо-корейских фортов, громя японские войска, успешно наступала 25-я армия генерала И.М. Чистякова. В целом этот мощный клин уже на восьмой день наступления взломал на всю глубину японскую оборону в Восточной Маньчжурии.

 Мы шли к автомашине. Вдруг за поворотом улицы появилась колонна самоходно-артиллерийских установок ИСУ-122 и ИСУ-152 (тяжёлые 122-мм пушки и 152-мм гаубицы, установленные на базе танка ИС). За ними двигались тягачи с пушками-гаубицами на прицепе. Это тяжёлый самоходно-артиллерийский полк и 225-я пушечная бригада совершали марш к станции Ханьдаохэцзы.

 В это время автоматчики вывели из здания пленных японских генералов. Симидзу Норицуне, обращаясь к генералу Белобородову, что-то сказал, очевидно, имея в виду проходившую мимо технику.

 Как бы отвечая ему, Белобородов произнёс:

 – Это хозяйство генерала Казакова. Приберегал он его для атаки Ханьдаохэцзы. А вы взяли да капитулировали. Полюбуйтесь хоть сейчас.

 Я приказал командирам частей, и они, соблюдая интервалы, провели мимо нас тяжёлые самоходки и артиллерию. Самоходные установки особенно поразили пленных генералов. Они все что-то повторяли. Афанасий Павлантьевич перевёл (он немного знал японский).

 – Говорят, не может быть! Не может быть!

 На этом боевые действия 1-й Краснознамённой армии в Маньчжурской операции практически кончились.

 РАДОСТЬ МОЛОДОГО ЛЕЙТЕНАНТА. Живёт в Прохорах А. Нахимович. Крестьянствует большой семьёй. Годы пролетели нитью, которые соткали цельное полотно жизни. Есть что вспомнить и поведать молодой поросли. Офицером повергал неприятеля на Западе и Востоке своих границ, а после столь успешных сражений к нему приехала из Москвы невеста. О войне Нахимович теперь вспоминает как об одном эпизоде из своей жизни:

 – 1945 год. Только что закончена самая тяжёлая за мировую историю война Отечественная. Наш 1278-й зенитный артиллерийский полк грузится в Кёнигсберге в воинский эшелон. На душе радостно! Я – молодой командир взвода. Лейтенант, а за плечами всего-то 20 лет. Впереди – любовь, жизнь, работа. Не верится, что в этой тяжёлой войне остался жив. Предстоит марш по железной дороге на Родину. Всех волновал вопрос – где расквартируются. Под Москвой, Ленинградом, а может под Свердловском? Но что это? Эшелон миновал Москву, Свердловск, позади – Новосибирск, а колёса стучат, стучат… И только когда получили приказ разгружаться на станции Гродеково, все догадались в чём дело. Да, предстояла война с Японией. Ничто не смогло остановить боевой дух дивизии и полков. Три недели боевых операций – и империалистическая Япония повержена! Конец и второй мировой войне.

 Начался мирный эпизод жизни…

 НА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ГРАНИЦЕ. По-иному складывалась служба у военнослужащих на Дальнем Востоке. Здесь от них требовались выдержка и спокойствие. Об этом рассказывает Николай Игнатьевич Собокарь, капитан запаса, начальник инженерной службы 251-го Отдельного пулемётно-артиллерийского батальона 113-го укрепрайона:

 – Я служил в Полтавском укрепрайоне, там, где течёт река Суйфун (Раздольная). Почему Япония не выступила в первый год войны? Ставка мудро распорядилась: прекратить массовые оборонные работы, стрельбы, категорически запрещалось выходить на границу (под роспись!), чтобы не спровоцировать выступление японцев. Даже тогда, когда японский отряд вышел на мой взвод и держал нас два часа под обстрелом, – мы не могли ответить на их огонь. За выдержку получил тогда благодарность от генерала Парусинова. Верно говорят: дисциплину держать – значит побеждать!

 Помню в сорок первом за досрочное присвоение звание «лейтенант» пригласили меня на концерт в честь празднования 24-й годовщины Великого Октября. Праздник этот запомнился на всю жизнь: в Ново-Георгиевском Доме офицеров Красной Армии давала концерт Лидия Русланова. Замечательно пела! А вот когда вызвали с переднего края и пошёл стричься в парикмахерской, неожиданно заметил: забелели у меня волосы (в тридцать лет!).

 Провокация на нашей границе было достаточно много, мы рвались в бой. Гибли наши ребята. И наконец-то донеслась до нас радостная весть: Победа! В то утро я минировал свой участок. В 10 часов комендант даёт очередь из автомата, и заговорила «голосовая» связь.

 Мне говорят: «Капитан Собокарь, кончай минировать. Победа!» На 17-километровом участке по фронту у меня находились 17 тысяч мин. После войны очень долго пришлось разминировать. К тому же должен взорвать мост, чтобы японцы не прошли в случае агрессии. Всё было готово, как приезжает в самую последнюю минуту полковник Завадский и кричит: «Отставить! Мост не взрывать!»

 А дело готовилось к наступлению на Маньчжурию. Мы вошли в состав 25-й армии генерала Чистякова. И первая боевая операция – за мост через реку Тулынь-Ула, который соединял Корею с Китаем. Мост достаточно охранялся. Вышла наша разведка на него, и враг обстрелял, никто не вернулся назад. Взял с собой сапёров и обнаружил дот, зашли с тыла и подорвали его, живую силу уничтожили. Войска пошли дальше в наступление. За взятие моста получил орден Красной Звезды, вручили медаль за взятие Кореи. Выходит, по выдержке – заслуга и награда.

 ФРОНТОВИК С УЛИЦЫ ЛИНЕЙНОЙ. Судьба военная – тот же расклад: везёт – не везёт, везёт – не везёт. А от военной судьбы не уйдёшь.

 Мирно жил да поживал в Евсеевке, что располагается в живописнейшем местечке у самого хребта Сихотэ-Алиня, Григорий Пинчук. Отслужив положенный срок армию, направился на железную дорогу. Евгеньевка станция – крупный железнодорожный узел. Сам Пинчук был на виду у начальства.

 Командир миномётного расчёта Г.М. Пинчук пошёл на войну с Японией в рядах 113-й стрелковой бригады полковника Захарова. Он хорошо помнит, как часть вместе с батальоном морской пехоты высадилась на берег Южного Сахалина. Шли под завесой тумана открыто через заросли камыша, болота, в непролазной вязкой жиже. Топкое место задерживало продвижение, потому что миномёты, оружие и боеприпасы несли на себе. Противник не ожидал с этой стороны советских войск, потому до полного светового дня обошлось всё благополучно.

 Тут следовало бы привести воспоминания адмирала С.Е. Захарова о боях за Южный Сахалин:

 «Первый десант в составе 365-го батальона морской пехоты и 2-го стрелкового батальона 113-й стрелковой бригады был подготовлен для высадки в порт Торо. Для их транспортировки создали четыре группы кораблей, в которые вошли сторожевой корабль «Зарница», минный заградитель «Океан», транспорт «Петропавловск», 4 тральщика, 2 больших и 4 малых охотника, 21 торпедный катер. С целью обеспечения перехода и высадки десанта привлекались 80 самолётов и 5 торпедных катеров.

 В 21 час 20 минут 15 августа из Советской Гавани вышли корабли. К 5 часам 16 августа десантники внезапно для противника высадились на берег, быстро овладели портом. К 10 часам с торпедных катеров был высажен 365-й батальон морской пехоты, а к 19 часам 16 августа тральщики доставили к месту высадки стрелковый батальон…»

 На рассвете японцы обнаружили десант, открыли ружейно-миномётный огонь по пристрелянной местности, пытаясь сбросить десант обратно в море. Двое суток шёл бой. Каждый пехотинец и моряк дрался яростно. В расчёте Пинчука все были ранены, пришлось одному управляться со 120-миллиметровым миномётом.

 «В течение 16 августа десантники, продвигаясь в направление Эсутору и преодолевая возрастающее сопротивление противника, овладели рядом населенных пунктов, а к 10 часам 30 минутам 17 августа взяли город и порт Эсутору. Пути сообщения японских войск по западному побережью Сахалина были перерезаны» (С.Е. Захаров).

 Бывалый солдат возвратился в Спасск с доблестью славы и наград в сорок шестом году. Трудился на железной дороге, жил да поживал на улице Линейной.

 РАЗВЕДКА НЕ ПОДВЕЛА. Солдатом становятся до срока. Не выучился, не набрался ума-разума суворовской науке, – не спеши под пулю лезть. Михаил Иванович Хлебников службу начал в сорок втором в Приморье, отучился в Хабаровске на младшего командира, отправили на Сахалин в 447-й полк командиром отделения разведки. Отделение – это первичное тактическое подразделение, которое в годы войны состояло из девяти бойцов, на вооружении – 1-2 ручных пулемёта, 2 пистолет-пулемёта и винтовки.

 10 августа 1945 года на участке расположения полка начались военные действия против Японии. Массированный огонь повёлся на укреплённую крепость «Хандаса». Упорно сопротивляясь, противник взорвал мост через реку Поронай и закрыл пути дальнейшего продвижения частей 2-го Дальневосточного фронта. Двое суток вели ожесточённые бои, наконец, японский гарнизон был полностью окружён, а вскоре и пленён. Мужество и отвага красноармейцев, в том числе отделения разведки Хлебникова, победили упорство врага.

 447-й артиллерийский полк плечом к плечу с 1652-м стрелковым подошёл к переднему рубежу главной полосы Харамиточного укрепрайона и начался штурм укреплений. Часто дело заканчивалось рукопашным боем.

 Командир полка решил блокировать укрепления японцев силами одного дивизиона, а остальным дал команду через болота пробираться напрямик к горе Котон – важнейшему укрепрайону и железнодорожной станции, через которую перебрасывались войска японцев (88-й пехотной дивизии). Природа Сахалина удивительна, растительность пышная и разнообразная. В августе случались дожди, тайфуны. Всю ночь разведчики Хлебникова шли по топким местам, где, пожалуй, не ступала нога человека. Несмотря на ливневые дожди, движение продолжалось, артиллеристов не остановить, орудия толкали перед собой, неся на руках боеприпасы. Разведка указывала направление. На рассвете Хлебников разведал основные силы противника и засёк огневые точки. Напряжение боя, длившегося более двух суток, достигло на подступах к вокзалу. Японцы, засевшие в доте и траншеях, вели сильный ружейно-пулемётный огонь. По ним ударили прямой наводкой орудия дивизиона.

 Генерал А.А. Дьяков вспоминает:

 «Посёлок и железнодорожная станция Котон несколько раз переходили из рук в руки. Батальону капитана Смирнова не удалось внезапно захватить станцию. С юга японцы подбросили свежие резервы. Силы врага росли, и батальону пришлось перейти к обороне. Пришлось срочно принять решение об огневой поддержке подразделений полка подполковника Кудрявцева. В этих целях в район железнодорожной станции был переброшен артиллерийский полк, которым командовал подполковник Борис Иванович Нехимчук. Полк своевременно поддержал действия батальона Смирных, успешно справился с поставленной задачей. Особенно отличилась батарея старшего лейтенанта Сидорова, за что ему было присвоено звание Героя Советского Союза».

 К вечеру 15 августа овладели Котоном. Хлебникову вручили медаль «За боевые заслуги».

 25 августа освободили Южно-Сахалинск и водрузили знамя над штабом японских войск.

 После войны Михаил Иванович преподавал в учебном дивизионе разведки. В сорок седьмом демобилизовался, приехал в Спасск Приморского края, где ему предложили работу в Ново-Русановском, бывшем казачьем посёлке, в колхозе имени Калинина. Пригодился здесь кстати: помощником бригадира тракторно-полеводческой бригады, заведовал почтовым отделением, а при совхозной системе – в животноводстве себя проявил, как вполне сведущий специалист. Награды и здесь не обошли бывшего солдата-разведчика. К ордену Отечественной войны и девяти медалей прибавились награды за мирный труд. Кругом выходит, нужен был сельскому народу, Отечеству.

**ШЕСТВИЕ БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА**

**ВОИНОВ ПОБЕДЫ**

 *И по земле в сиянье мая*

 *ступает наш Бессмертный полк.*

 **Из записной книжки**

 РАЗЫСКИВАЮТСЯ – ДЛЯ ВРУЧЕНИЯ НАГРАДЫ.

 Юрия Алексеевича Грищенко из г. Спасска-Дальнего Приморского края разыскивает Министерство Обороны для вручения ордена Красного Знамени.

 Полк противотанковой обороны (командир полка полковник В.П. Костромин) свою задачу под Сталинградом выполнил блестяще: 47 бронированных громадин-машин с крестами на борту остались догорать на поле боя. Следующее сражение – новое кладбище вражеских машин, но и от полка остались единицы… Комбат Ю.А. Грищенко не приходил в сознание. На операционном столе громко и властно кричал: «Дальность – триста! Прямой наводкой! По головному – бронебойным! Огонь!»

 (Публикация 1990 года)

 По розыску Министерства Обороны ждёт боевая награда – орден Красного Знамени спассчанина-гвардейца В.М. Пилипенко.

 В сражениях на Днепре, после молниеносного форсирования реки в районе Верхне-Днепровского шоссе, гвардейцам полка майора М.В. Ильина пришлось выдержать несколько танковых атак. Сдерживали врага 76-мм противотанковыми пушками, а когда он подошёл с десантом, отбивались гранатами и бутылками с зажигательной смесью. На виду товарищей наш земляк В.М. Пилипенко ползком подобрался к танку и забросал его гранатами. Герой вышел из боя живым!

 (Публикация 1991 года)

 Крепко бил врага Пётр Андреевич Леонов. Прошёл немало фронтовых дорог, получал ранения, но – не награды… Указы о наградах выходили, а получать их не доводилось. И лишь после войны, в 1950 году был вручён орден Ленина, а в 1952-м в Спасском горвоенкомате передали по заслугам орден Красного Знамени. Ну что же, солдату подчас важно не то, что на груди, а что впереди. И лучшая награда – мирная трудовая деятельность.

 ДУМЫ УЧИТЕЛЬНИЦЫ. Принялась как-то учительница и бывшая директриса Лидия Даниловна Лобода вспоминать о своих учениках-фронтовиках, да всё путалось в голове. Кто-то убыл на фронт с безвестной судьбой: жив ли, упал ли с шальным осколком, попал ли в плен. Десятки парней. Вспомнила о Ване Горохе. Конечно, он непременно стал бы художником, как мечтал. Убит Ваня. В окопах под Москвой навечно остался Костя Визгин. Ей представился высокий, белокурый, с волнистыми волосами Никита Кириллович Гавриш, учитель географии и пения. Боже, Боже, как любили его ребята. Умница! Долгие годы она считала погибшим Зиновия Савченко. Но Зиновий нашёлся… Позже...

 Зиновий нашёлся в тридцатилетие Победы, когда Лидия Даниловна послала в эфир, а потом в газету свои воспоминания об Отечественной войне. Газета дошла до Зиновия – из другого конца России.

 «Лидия Даниловна! Это пишу я! Зиновий! Я – жив! Жив! Много раз был в «гостях» у смерти. Мы все – домашние плакали, слыша вас. Вы нас помните! Спасибо… С Полтавского плацдарма высылаю фотографию, с тех юных, почти школьных лет. Это то, что осталось от дивизии…»

 Оказывается, молчуны и озорники могут иметь своих любимых учителей!

 БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО КОМАНДОВАНИЯ.

 «Уважаемый товарищ Леонов В.С. За героический и самоотверженный труд, вложенный Вами в дело Победы над немецко-фашистскими захватчиками и японскими милитаристами в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., а также в послевоенные годы по восстановлению и развитию железнодорожного транспорта, объявляю вам благодарность и выражаю твёрдую уверенность в том. что Вы не пожалеете сил и энергии для выполнения великих задач четвёртой сталинской пятилетки в четыре года.

 Счастливого пути Вам, славный, неутомимый воин Победы!»

 ХЛЕБРОБСКАЯ ДУША. Евгений Антонович Четверик – из крестьян нового поколения, хлебопашец. Поля его – спасские нивы – колосились добротными хлебами, зерно его полей славилось превосходной домашней выпечкой. В отличие от своих пращуров зябь и целину поднимал «железным конём». В его руках послушны были тракторы «Фордзон», СТЗ и ЧТЗ. В свой положенный срок отслужил действительную армейскую службу, а на войне славно бил врага. Домой вернулся после того, как побил японца в Маньчжурии. Было ему 28 лет.

 В Славинку приехал не один – с молодой женой Полиной. Роман завязался в сорок третьем – служили в одной части. Полина – разведчица артиллерийской бригады. Обоюдная смелость и решительность создавали полюбовный союз на фронте. Итак, полюбились, поженились. Жизнь прожили в счастливом браке. Девять детей вырастили супруги Четверик. Всех научили любить землю и заводить хозяйство. Четверо, как отец и мать, взялись за хлеборобское дело. Заслуга безмерная! Осталось добавить, Евгений Антонович распрощался со своим трактором, набив мозолей за рычагами, помотавшись с ремонтом, имея стаж механизатора как минимум 50 лет. Долгие годы работал в совхозе «Зелёновский». Вот так, век вековать – всякое повидать. У великого хлебороба Евгения Антоновича Четверика каждый час имел свое назначение!

 МУЗЕЙНЫЕ РЕЛИКВИИ. Случай, можно сказать, необычайно торжественный. Музей истории АО «Спасскцемент» посетили родственники известного ветерана войны Василия Прохоровича Кручины: брат Иван Похорович, майор в отставке, из села Владимиро-Александровское, сын Юрий с женой и двумя дочерьми из Анадыря – самого северного нашего морского порта, дочь Мария Васильевна Четкова, работница цемзавода, дочь Лидия Ярмолицкая из Находки, дочь Вера Киекбаева из Анадыря, невестка Надежда Дмитриевна, племянник Владимир Иванович Кручина, внуки, правнуки и правнучка. Вот эта большая ветвь Кручины-фронтовика, пожелавшая, чтобы награды – памятные знаки баталий прошедшей войны, экспонировались в музее истории цементников и были гордостью молодого поколения.

 Как принято в подобных торжественных случаях, повелась у нас продолжительная беседа о том, как воевал Василий Прохорович. А воевал он, высоко почитая ратную доблесть за славу и честь своей страны, пуще всего дисциплину военную, и это видно по наградам: боевой орден Красной Звезды – первый солдатский орден давался исключительно за храбрость и успех военного предприятия, украшали его грудь и медали. А был он снайпером в лыжной роте, пулемётчиком, затем – артиллеристом после ранения. Из противотанкового ружья истреблял танки в Белоруссии, Польше, Восточной Пруссии, дошёл солдат до Кёнигсберга и брал его штурмом.

 Демобилизовался и пришёл на родной цементный завод. Трудное время пережил воин Победы, оставив по себе добрую память среди спасского народа. Не забыл в последний час напомнить близким и родным, чтобы завоёванные им награды, как символ солдатской доблести, хранились и были на виду в музее истории. Теперь в формуляре боевой славы Спасска прибавилась ещё одна биографическая страница.

 Добрые традиции подали нам спассчане-фронтовики!

 В фонд Красной Армии на приобретение и строительство боевых машин, оказание помощи вдовам, сиротам и детям фронтовиков с воскресников, ударных декадников и вахт, фронтовых и «салютных» смен спассчане собрали св. 52 млн рублей. Тысячи и тысячи подарков отправлены на Ленинградский фронт бойцам и командирам 54-й армии генерала И.И. Федюнинского. Многие спассчане отмечены правительственными наградами и знаками трудовой доблести. Потери спассчан велики. На отражение немецко-фашистской агрессии и их сателлитов Спасским и Чкаловским военкоматами мобилизовано 9627 человек. Безвозвратные потери составили 4258 граждан (список неполный). Благодарные земляки г. Спасска-Д. и Спасского района воздали почести и возвели 24 памятника воинской Славы героям, погибшим за Родину. Составленная Книга Памяти, ежегодные мероприятия в День Победы, шествия Бессмертного Полка, встречи с фронтовиками и забота о них, освящение памятников и обелисков, забота о военно-патриотическом движении – всё это вдохновляет и оживляет память воинов Победы.

 Историки называют фронтовое поколение Великой Отечественной войны феноменом XX века. Она вызвала невиданный всплеск самопожертвования и героизма, как массового, так и индивидуального. Рядовой красноармеец и генерал, ополченец и кадровый военный, пожилой колхозник, воевавший ещё в Первую мировую войну, и вчерашний десятиклассник Спасской слободы, солдат, закрывший своей грудью амбразуру вражеского дота, и медицинская сестра госпиталя, сутками не выходившая из больничной палаты, моряк и лётчик, партизан и зафронтовой разведчик – все проявили редкое понимание выпавшей на их долю личной ответственности за судьбу страны, за своё будущее и будущее своих потомков. Голос Ольги Фёдоровны Берггольц – это всё же легендарное имя в русской поэзии – и поныне бередит память, и вселяет стойкость и мужество проникновенными русскими словами: «НИКТО НЕ ЗАБЫТ, И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО».

 На протяжении веков Русская Православная Церковь была хранительницей исторической памяти и национально-патриотических традиций народа. Во все времена с её благословения вставали верные сыны Отчизны на защиту родной земли – Александр Невский и Дмитрий Донской, А.В. Суворов и М.И. Кутузов, П.С. Нахимов и М.Д. Скобелев. С гордостью она славила подвиги героев, в глубокой скорби склоняла голову перед павшими, отдавая им дань вечной памяти и занося их имена в святцы и запечатлевая на стенах своих храмов. Достойным примером беззаветного служения Отечеству является и патриотическая деятельность спасских богомольцев, в суровых испытаниях они были вместе с народом, с воюющей армией.

 ПАСХА ПОБЕДНАЯ.

 В 1945 году Пасха пришлась на 6 мая. Берлин повержен, фашизм побеждён. Осталось подписать безоговорочную капитуляцию. Патриарх Московский и всея Руси Алексий I в праздничном послании писал: «Пасхальная радость Воскресения Христова соединяется ныне со светлой надеждой на близкую победу правды и света над неправдой и тьмой… Свету и силе Христовой не возмогли противиться и препятствовать тёмные силы фашизма, и Божье всемогущество явилось над мнимой силой человечества».

**\* \* \***

 9 мая шествие Бессмертного полка открывают 9627 воинов Победы города Спасска-Дальнего и Спасского района Приморского края, призванных на защиту Родины.

 Великая Победа – ярчайшая страница истории нашей страны и неувядаемый венок всем жертвам войны!

 Храбрым и отважным российским воинам Великой Победы принадлежит Слава мира и благодарность Отечества!