**Статья из газеты не знаю из какой.**

**Название:**

**Дорогами мужества.**

Двое суток батальон морских пехотинцев шел к Будапешту. Шоссе тянулось по левому берегу Дуная. Это был долгий изнуряющий путь. На кротких привалах бойцы наскоро закусывали сухим пайком, иногда удавалось немного вздремнуть. И вновь скупые слова команды поднимали пехотинцев на ноги.

Егор Лариков сухощавый стройный капитан, шагал впереди своей роты. До его слуха уже доносился неумолчный гул большого сражения, разгоревшегося в самом Будапеште. Егор был молод, ему исполнился 21 год, но он уже командовал ротой. Воевать начал в 1942 году, когда после окончания пехотного училища получил назначение в Краснознаменную бригаду морской пехоты, сражавшуюся в то время в Новороссийске. Взвод принял у Дмитрия Мартынова. бывалого морского офицера, которого назначили командиром роты. Теперь Мартынов командовал батальоном.

Навсегда запомнился первый бой. Лариков повел в атаку своих моряков на территории цементного завода- того самого, где еще до войны учился и работал… Потом оборонял Кавказ, освобождал Крым, Одессу. Людей своих в бою берег. Заботился о них. Комбат Мартынов, которого уважительно называли «батей», нередко выговаривал Егору, за излишнюю лихость, но любил его ставил в пример другим офицерам лариковскую находчивость, отвагу и умение воевать.

( что-то написано не разберу)

За полночь батальон подошел к Чепельскому острову. Мосты оказались взорванными. Переправиться на правый берег реки помогли бронекатера Дунайской флотилии. Здесь начинались пригороды Буды. Дома жителями покинуты, улицы пустынны. Батальон расположился на отдых.

Ординарец Ларикова матрос Леонид Олейничук, подыскал своему командиру квартиру в пустовавшем особняке. Егор прошелся по комнатам и устало опустился в просторной гостиной на диван. Закурил. Он предвкушал уже, как умоется, поужинает и ляжет спать. Неожиданно появился посыльный матрос и передал приказание комбата срочно явится в штаб. Лариков тот час отправился к майору Мартынову, которого отыскал на передовой. С холма хорошо был виден передний край обороны противника.

-- Вот какое дело Егор, - сказал комбат, оторвавшись от бинокля, в который рассматривал очертания заводских корпусов, загороженных бетонным забором, - нам приказано выбить отсюда немцев. Эту задачу поручаю твоей роте.

-- Раз приказано выбьем,-- уверенно сказал Егор.

Атаку назначили на час ночи. Рота скрытно заняла исходные позиции. Морские пехотинцы молчали, вглядываясь в темноту. Точно в назначенный час Лариков подал условный сигнал. Моряки бросились на штурм заводских корпусов. Но небо сразу же осветилось ракетами, из - за бетонной стены засверкали вспышки выстрелов. Огонь был настолько плотным, что рота залегла на полпути. Гитлеровский пулемет бил без передышки. И все- таки нескольким матросам удалось незаметно подобраться к забору. В ход пошли гранаты. Снова пехотинцы устремились вперед. Через пролом в стене они ворвались на территорию завода. В цехах завязалась рукопашная схватка. Моряки дрались отчаянно, действуя прикладами, ножами саперными лопатками.

К утру гитлеровцы были с завода выбиты. Они бежали за железно - дорожную насыпь, которая тянулась к реке. Но победа досталась морякам дорогой ценой. От всей роты уцелело 12 человек: остальные убиты или ранены. Оценив обстановку, Лариков решил занять оборону перед насыпью. В помощь ему комбат прислал несколько 76 миллиметровых противотанковых пушек.

На рассвете гитлеровцы поднялись в атаку, но встреченные дружным огнем морских пехотинцев, вынуждены были отступить. Когда рассвело, бой разгорелся с новой силой. Гитлеровцы непрерывно атаковали, стараясь отбить оставленные заводы. На позиции Ларикова двинулось семь танков, за ними шли автоматчики.

Вот из - под гусениц головного « тигра» взметнулся огненный смерч. Вскоре взорвался и второй танк. Это сработали противотанковые мины, поставленные моряками накануне. Остальные машины продолжали приближаться.

Артиллеристы вели с гитлеровскими танкистами дуэль. Вспыхнул третий танк, четвертый с перебитой гусеницей закрутился на месте, задымил пятый… Но и противотанковые пушки одна за другой выходили из строя. Танки достигли позиции морских пехотинцев.

Лариков вместе с ординарцем Олейничуком пятились от надвигавшегося на них стального чудовища. Казалось, ничто их уже не спасет от неминуемой гибели. И здесь Лариков сообразил, что их окоп достаточно глубокий: можно проскочить под танком.

-- Леня за мной! – крикнул Егор и согнувшись метнулся в свободное пространство между гусеницами машины.

Гитлеровские автоматчики, шедшие за танком поначалу растерялись, когда перед ними будто из - под земли появились два моряка. Короткого замешательства было достаточно, чтобы Лариков и Олейничук успели дать по автоматной очереди и скрыться за домом, что стоял неподалеку от окопа. Опомнившись гитлеровцы открыли беспорядочную стрельбу. Прячась за кустами и кочками моряки начали пробираться к заводским корпусам, где располагались советские противотанковые пушки, и куда танки идти не рисковали. Вскоре гитлеровцы убрались обратно за насыпь.

В начале января, через 2 дня после этого случая Ларикова тяжело ранили. Две недели он пролежал без сознания, но врачи все-таки спасли ему жизнь. Долечивался в госпитале, который размещался в кубанской станице Усть – Лабинской. Однажды, когда дело уже шло на поправку, дежурный врач протянул Егору газету. Там был помещен Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении ему Ларикову звания Героя Советского Союза.

После войны Егор Лариков окончил военную академию, служил на различных командных должностях. Недавно в звании полковника ушел в запас. Когда у него дома в Москве собираются друзья - однополчане. То разговор нередко заходит о тех январских днях 1945 года, когда они освобождали Венгрию. Такое никогда не забывается.

ЮРИЙ БАРАНОВ.

корреспондент АПН.