**Воспоминания о Великой Отечественной войне**

**Аниконова Ильи Тимофеевича,**

**15 июля 1916 года рождения, уроженца д.Тиганово Брянского района Брянской области —**

**бывшего узника фашистских концлагерей**

*Воспоминания переписаны из разных записей отца, часть которых утеряна.*

*Январь 2015 г.*

ЭТО НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ

Война застала меня в Москве. Там, за два месяца до ее начала, я находился на учебе по направлению с производства. Я имел на руках мобилизационный листок, по которому при объявлении войны необходимо было явиться в военный комиссариат на первый же день, что я и сделал. На второй день войны, успев написать письмо на Родину родным с некоторыми советами и просьбой, закончил: целую всех, не волнуйтесь, увидимся, добавив в последней строчке жене, еще не успевшей стать матерью (мы были женаты только четыре месяца), береги себя и нашу будущую крошку, ухожу на фронт.

Проводили меня товарищи по институту, дав напутственные добрые советы. Простились у вагона. Товарищ по институту, преклонных лет, расцеловал по-отцовски и сказал: считай, что я тоже твой отец, и невольно прослезился, а у стоявшей рядом девушки, подруги моего товарища Гриши, которые тоже пришли проводить меня, заблестели глаза и капельки слез потекли по ее щекам. Она, мгновенно, обняв меня за шею, целовала в щеки, лоб, губы, приговаривая: за себя, за твою мать, жену, твоих сестер, о которых она знала из моих рассказов. Раздался паровозный гудок и поезд тронулся. Вечерняя Москва оставалась позади, не горел в ней яркий свет как день назад. Москва была затемнена, лишь мелькали карликовые железнодорожные зеленые, желтые и красные огни светофоров. Три дня в дороге и прибалтийский фронт.

Я вез пакет с делами на команду в 60 человек, который вместе […] республиканский военный комиссариат. Добираться было не легко, прямого поезда не было. С помощью комендантов станций, пробирались от станции к станции в эшелонах с разными грузами. Наглый враг уже бомбил станции и города, обстреливал идущие составы.

В Таллин мы прибыли всей командой, утеряв в дороге при бомбежках одного человека. Там, не задержавшись, получив новый пакет, нас направили в город Палку - Латвия. С какими трудностями пробиралась команда, если так можно было нас назвать, описывать не буду. Пробирались где пешком, где ехали на попутках, не имея при себе ни еды ни питья. В день прибытия, город подвергся сильной бомбардировке, происходила эвакуация жителей, вокруг царил беспорядок.

Со станции уходил последний эшелон с вооружением и людьми из местного гарнизона. Прибывшая в штаб гарнизона вместе со мной команда, настойчиво просила присоединить ее в свой гарнизон, но начальник штаба взял всего несколько человек артиллеристов и зенитчиков. Остальных и еще не расформированную группу людей, находившуюся в здании школы г. Валки, приказал старшему команды эвакуировать на Ленинград.

Начало сентября 1641 года. С сильными боями 329 полк отступал в направлении г.Луга. Четвертая рота, в которой служил я, заняла оборону возле д. Медведеве и полмесяца сдерживала натиск вражеских сил. Укрепившись в обороне в районе реки Шимской и задержав врага на длительный срок, я написал первое письмо с фронта домой: жив, здоров, получил боевое крещение, привык к боям. Врага задержали, живем дружной фронтовой семьей. Какие дела у вас в тылу? Пишите, до свидания ваш сын и муж Илья. Указав адрес полевой почты, отправил угольник свернутого листка через связного, в надежде на этом же месте получить ответ.

Но в один из дней фашисты усилили орудийный обстрел нашей обороны. Пикирующие самолеты весь день вели бомбежку - одни улетали, другие прилетали. Враг стянул громадные силы и технику в этом направлении. Ясно, готовилась атака. Озверелые фашисты ринулись лавиной. Вероломный враг нажимал на нашу армию. С сопротивлением и боями наши части отступали. Целые сутки, не прекращая огня, отражали наши бойцы натиск врага. Разбитые громады вражеской техники и трупы убитых загромоздили речку. Вода потемнела от крови, но полчища фашистов все прибывали и прибывали. По линии получили сведения, что враг прорвался на левом фланге нашей обороны. Правому флангу грозило окружение. Нашим частям был получен приказ отступать по разработанному маршруту. Четвертой роте, в которой был и я, приказано прикрывать отступление наших частей. День и ночь, лоб в лоб с врагом, сдерживали натиск фашистов горстки наших бойцов. Бой затянулся до ночи и противостоящие стороны сблизились настолько, что только небольшая полоска разделяла их. Минный огонь, пулеметные и винтовочные выстрелы трассирующих пуль с обеих сторон, проделывали ночную решетку светящихся линий. Нас оставалось очень мало. На рассвете был получен приказ - четвертой роте сняться и отступать за своими частями. Нелегко было оторваться от преследующего врага, открытое место, рассвет. Враг обнаружил нас и открыл шквальный минометный огонь.

Мы, с несколькими бойцами, пересекли высокую насыпь, перед дорогой, которая укрыла нас от пуль. Но тут же перед нами, с другой стороны дорожной насыпи, прострочила пулеметная очередь. Впереди меня, в нескольких метрах, наш боец с ручным пулеметом обстреливал дорогу, не давая нам свободно отступать. Когда пулемет смолк, я скачал одному бойцу, что отходим и бросив в сторону дороги последнюю гранату, стали уходить. Не успели отбежать и 5 метров от дороги, как тут же прогремел оглушительный взрыв. Когда я очнулся, солнце было уже далеко за полдень. День был солнечный, жаркий. Шумело в голове, сильная боль пронизывала обои ноги. Вокруг овсяное иоле и тишина. Я отполз в овес, надеясь отлежаться до вечера, но неожиданно над головой услышал немецкую речь. После боя немцы прочесывали поле. Под дулами автоматов я, превозмогая i боль, встал. В глазах было темно. Немец с силой сорвал с меня сумку, проверил содержание, выложив себе в карман единственную банку консервов, и сумку отбросил в сторону. Затем сорвал с меня ремень с патронташем и злобно бросил: коммунист? Комиссар - с визгом прокричал второй и, дергая за выбившиеся из-под пилотки волосы, сбил ее с головы.

При этих словах еще больше сжалось сердце. Во внутреннем кармане гимнастерки лежала кандидатская карточка. «Солдат», растерянно сказал я. Солдат? Повторил немец и, дергая за волосы, стал выворачивать наружные карманы. Стиснув от злобы зубы, я, как бы прощаясь с жизнью, с сожалением смотрел на высыпанную, посеревшую от пота свою русскую махорку. Но судьба распорядилась иначе. Фашист ткнул меня в спину и приказал идти. Ныла от боли нога. ,

Оставшийся осколок резал тело. Идти было почти невозможно, но постоянно получая пинки в спину дулом автомата, превозмогая боль, спотыкаясь, я шел. Мысль о кандидатской карточке не покидала, что если найдут. Через пятьсот метров, в конце дотла сожженной деревни, стояла большая часть немецкой армии. Меня привели к изгибу ручья, где на земле сидели несколько сот русских военнопленных. Все они смотрели в нашу сторону, как бы ожидая какую-то подмогу. Поравнявшись с группой военнопленных, немец показал идти к ним. Изнуренные лица русских солдат не выражали даже капельки жизненной радости. Все они были заняты, кто себе, кто товарищам перевязывали раны, сушили белье.

Я, ощущая неутолимую жажду, как бы обращаясь ко всем, тихо спросил: пить разрешают? Разрешают, отозвалось сразу несколько негромких голосов, и я, припав к мутному ручью, глотал большими глотками воду и, кажется, не думал напиться. От воды меня оторвала чья-то рука. Я обернулся и увидел Ивана Савина, помощника командира взвода, который всего три дня назад подменил убитого командира. Ваня, ты живой и хотел еще что-то сказать, но в ответ Савин сказал: тише, слушай меня, где твоя кандидатская карточка? У меня, ответил я. Вздрогнув от неожиданного вопроса, мысли в голове мгновенно смешались, так ли надо было ответить. Три дня назад, когда Савин стал на место командира, состоялось совещание членов и кандидатов партии, комсомольцев, где было сказано: ни шагу назад, держаться до последней капли крови, держать врага до полного отхода наших частей. От возникшей мысли еще сильней закружилась голова.

Но Савин очень тихо сказал: пей и незаметно выкинь билет, сейчас только что расстреляли двух человек из связи нашего полка, лейтенанта, у него нашли партбилет и рядового, он еврей. Проверяют всех, кто носит волосы. Я прильнул к ручью и, одной рукой вытянув билет, глубоко засунул его в глей ручья. Затем ползком отполз на некоторое расстояние от ручья и положил голову на землю. Все, не выдержал испытательный срок, не пришлось стать настоящим коммунистом. Не о таком исходе думал я, уходя на фронт. Савин не отходил от меня. Подозвав другого товарища, они сняли с меня нижнюю рубашку, вытащили осколок, который был не так глубоко, но мучительно резал тело и перевязали ногу. Товарищ, которого звали Афоней, выполнял работу врача и, очищая раны клочком ткани, оторванным от рубашки, тихо осведомил меня о порядках здесь, которые они уже узнали за суточное пребывание в плену. Он сказал, что среди нас шпионят, ты никого не знаешь, Все рядовые. На допросе про полк говори правду, они уже все знают, фамилию на всякий случай перемени. Но к счастью, до меня очередь не дошла.

Как Савин попал в плен, я не узнал, так как в разговор вступать было нельзя, немцы сразу окрикивали. После перевязки, мне кинули пилотку, которая была мне велика, но спрятала мои нестриженные волосы. Перед вечером всех пленных начали выстраивать в колонну. Раненых построили сзади. Посчитали ряды, расставили конвой. Один из них что то доложил затянутому ремнем, с большой свастикой на фуражке офицеру и рукой указал па задние ряды, где были раненые, десятка два из которых сидели, не имея возможности стоять. Офицер подошел к задним рядам и отрезав рукой ряды раненых, махнул рукой конвойным двинуть колонну. Я, поддерживаемый Савиным, остался во втором ряду раненых. Раненым разрешили сесть. Неподалеку стояла походная кухня, откуда тянуло знакомыми запахами еды. Все глотали слюну, очень хотелось есть, трое суток, а кто и больше совсем ничего не ели. Но больше всего мучила мысль - что дальше.

После ухода колонны подошли два грузовика с прицепами и нам приказали садиться в них. Помогая друг другу, расселись по машинам и прицепам и начали поправлять повязки. Конвой из солдат не внушал сильного страха, и некоторые из военнопленных пытались вступить с ними в контакт, но те отклонились от разговора. Пока ехали, успели поделиться мнениями. Некоторые товарищи высказывали мнение, что, наверное, нас везут в больницу. Но не прошло у сорока минут, как все надежды на жизнь рассеялись. Нас подвезли к лесу, где стояла колонна русских военнопленных до километра длиной, и слышались автоматные выстрелы. Нас высадили из машин и немецкий офицер, на ломаном русском языке скомандовал идти 12 километров. Все, кто отстанет хоть на десять метров, будут расстреляны. Те, кто был посильнее, становились с тяжелоранеными, помогая им идти. Несколько тяжелораненых, которые совсем не могли идти, отказались от помощи и остались на месте. Тут же раздалась автоматная очередь.

Так с августа 1941 года до мая 1942 года я находился в лагерях для военнопленных в г.Мстава и Двинске. . В течении зимы от холодной и голодной смерти в Двинске погибли сотни тысяч военнопленных, в том числе и дети 12 - 14 лет.

Из лагеря г. Мстава был сделан первый неудачный побег, и я был возвращен обратно в этот же лагерь.

В мае 1942 г. был вывезен на территорию Германии в лагерь г.Нюрнберг, где люди доходили до нечеловеческого состояния. Людей скелетов, голыми, издевательски заставляли проделывать гимнастические упражнения. Кто не выносил этих пыток, добивался прикладами. Оттуда группу военнопленных, одетых в полосатую одежду, обутых в деревянные колодки, чтобы в них нельзя было убежать, посадили в вагоны, чтобы вывезти в Эльзас-Лотарингию для работы в шахтах. Нас шестерых сдружила единая мысль, бежать любыми путями, в любом месте, при любой возможности. Хотя все были из разных мест, мать земля у нас была одна - русская. **Дмитрий Портнов** – небольшого роста солдат первого года службы, выглядел подростком, из-под Москвы. **Вениамин** – студент из Ленинграда, не успевший окончить горный институт, выглядел старше своих лет, перенесший тяжелую зиму плена в Двинской крепости, худой и обессиленный. Редкие черные волосы, покрывавшие бороду и усики, не отличались от почерневшего лица, но быстрый взгляд его глаз и подвижность делали его живым, стремящимся уйти из тяжелого фашистского плена в любую минуту. **Ваня Леснин** – из Калужской области, солдат кадровой службы, белокурый, смелый в решениях, даже с излишней поспешностью предлагая свои планы побега в более опасных местах. **Александр** — мобилизованный из запаса, колхозник из Белоруссии, рослый, смелый, белокурый. **Василий –** из Ленинградской области, молчаливый, с видом постоянного переживания, заметной трусоватостью, не отставал от нашей группы, со всеми решениями соглашался с нами. И я, Аниконов Илья Тимофеевич 1916 года рождения - уроженец Брянской области, с вдумчивым, немного похожим на восточные народы лицом, старше всех на несколько лет, с прядями несвоевременно поседевших волос.

Деревянные колодки были настолько просторны, что в них можно было спрятать щипцы-кусачки и садовый нож. С их помощью мы открыли вагон, и все кто мог, выпрыгнули из него на ходу и ночью ушли в горы.

По нашим расчетам мы должны были попасть на территорию Югославии, где по слухам героически сражались с фашистами Югославские партизаны. Карты у нас не было и вместо Югославии мы попали в Чехословакию.

Недалеко от города Градец Карлов мы попали в облаву и только трое чудом остались в живых. Один местный чех сказал нам, что неподалеку в деревне живет русский, который охотно примет беженцев из лагеря и очень хочет повидать нас. Мы были уже научены горьким опытом и все не пошли к нему, а послали одного - Ивана Леснина из Калуги. До сих пор не знаю, была ли это случайность или провокация, но он не вернулся. Мы вдвоем прятались в соломе, пока нас не нашли два чеха. Они снабдили нас едой и необходимыми вещами в дорогу, указав путь, как лучше и безопаснее пройти.

Еще пятнадцать дней мы с Дмитрием Портновым из Ногинска шли на восток и так заблудились в горах, что ночью никак не могли идти. Решили идти днем. Дважды нарывались на заставы, а на третий раз, уже ночью напоролись опять на засаду и нас схватили (в бегах мы были с июля по сентябрь 1942 года). Двое безоружных, против пятерых вооруженных, мы ничего не смогли сделать. Нам связали руки, привязали друг к другу и привезли в лагерь в город Алхайделад. Начался допрос, побои, но мы твердили что мы гражданские, которые ехали в Германию, а на одной из станций в Чехословакии пошли на базар и отстали от поезда. Целый месяц нас продержали в одиночных камерах, но кажется поверили и не отправили в лагерь, а отвезли в г.Ноеруде на фабрику, которая выпускала шторы для затемнения. День - под надзором в цехах фабрики, а ночь - как в тюрьме, в доме с решетками на окнах. Мне поручили делать металлические головки для механизма подъема и опускания штор. Я сделал одну и показал мастеру. Тот похвалил, а когда сделал еще сто штук, оказалось, что они на двенадцать миллиметров короче. Мастер набросился на меня и стал с остервенением избивать, но рабочие вступились и не дали забить до смерти. С тех пор мне доверяли только убирать мусор. Но в голове все равно зрели планы мести. К нам на фабрику привозили девчат из рабочего лагеря. Они работали на подземной фабрике, выпускали взрывчатые вещества. По воскресеньям их пускали к нам, за колючую проволоку на два часа. Мы познакомились и стали думать, как организовать взрыв на подземной фабрике. Я был знаком с техникой взрыва и научил их, что надо делать. Не знаю, мои ли знакомые девчата сделали это или нет, но вскоре на фабрике произошел страшный взрыв. Снова стал готовиться к побегу. Тайно сделал ключи от замков, которыми нас запирали на ночь. А один из наших пленных работал у хозяина извозчиком, возил мусор с фабрики. Мы отдали ему ключи и договорились, что он откроет наши замки в самую ненастную ночь. Он гак и сделал. Кроме того он приготовил нам одежду, а чехи дали карту и компас. На этот раз мы пробыли на свободе месяц (с мая до июня 1943 года), но снова попали в лапы фашистов.

Нас бросили в тюрьму чехословацкого города Пардубице. Мы попали в камеру с чешскими коммунистами, откуда нас отправили в концентрационный лагерь «Терезин», который находился на территории Чехословакии. Здесь, при тщательном обыске у нас нашли карту. Немцы привязали нас к лавке и били резиновыми хлыстами до тех пор, пока мы не потеряли сознание.

Нас посадили в одиночные подземные камеры без света и воздуха, где я пробыл 5 недель. За камерами следил чех - Ёзиф Мацек. Он стал помогать нам, украдкой открывал камеры, чтобы пустить свежего воздуха, приносил подчас нам кусок хлеба и воды и вообще всячески нас поддерживал. Однажды, когда он нас проверял, то сообщил нам, что в лагере есть подпольная организация. Вскоре у меня открылись раны, и он помог мне попасть в больницу. Здесь я встретился с такими же узниками – чешскими патриотами, отказавшимися пойти на немецкий фронт. Одним из них был чехословацкий журналист Ростислав Корчак, который от побоев гестаповцев остался совершенно слепым (в сентябре 1965года я встретился с чешскими антифашистами Ростиславом Корчак и Ёзифом Мацек). Ростислав ввел меня в курс работы подпольной организации. Прежде всего, мы организовывали сопротивление внутри лагеря. Кроме того, мы имели радиостанцию, по которой сообщали о том, что делается в застенках этого лагеря. Мы также подробно описывали все зверства фашистов и свои записи переправляли на волю.

Немцы узнали об этом и снова стали жестоко избивать всех, кого подозревали, а затем отправили меня в один из самых страшных лагерей смерти - Освенцим (Аушвиц). Здесь я находился с сентября 1943 г. до мая 1944 года. Привезли нас ночью. Когда вели к лагерю, завели в узкий переулок между двумя каменными заборами, где вмещались только по четыре человека в ряд. Евреям, которых везли с нами из Терезина, сказали выйти назад и начали бить всем, чем можно, правда, без выстрелов. Затем повели дальше, более 15 человек убитых заставили нести с собой. В таком шествии нас привели к воротам лагеря. Там творились поистине чудовищные зверства. Люди находились буквально в зубах смерти. Там мне был присвоен смертный номер № 145758. Нас подвезли к огромным воротам и стали сортировать. Евреев, избитых, недвижимых и мертвых, и даже не получивших смертный номер, сразу отправляли в крематорию. Всех остальных погнали к холодному душу, находящемуся по навесом, не защищенном даже от ветра. Ледяной водой нас заставили вымыться и объявили, что мы после этого должны пройти месячный карантин. И действительно, месячный карантин я отбыл и затем был отправлен в настоящий лагерь смерти, находящийся в нескольких километрах от города, построенный на топком болоте. Все расстояние до лагеря было в проволочном заграждении. Лагерь был разбит на несколько отделений: женское отделение с примыкающей к нему крематорской территорией, цыганское, еврейское и общее отделение, где находились многие патриоты разных стран, в том числе немцев, русских, чехов и других.

С самого утра лагерь кипел сотнями голодных теней, одетых в зеброобразную форму. Одни, с вытянувшимися шеями, впивали глаза на кухню, где специально звенели порожней посудой. Другие возились с выкинутыми пустыми банками, надеясь найти осадок из-под кофе. Третьи спокойно выходили из бараков и готовились к построению на работы. Раздается команда строиться. Идет утренняя проверка рабочих команд. Всех пересчитывают. Замирает лагерь, только из труб крематориев идет густой и ядовитый дым и окутывает лагерь человеческим пеплом и смрадом костей, пропитавшим все. После проверки, раздавался марш и под музыку, команды трогались. По команде смирно, держа равнение на людоедов, стоявших вразвалку у дежурного поста с собаками, два часа проходили команды через ворота без головного убора, независимо от погоды. Так мы и возвращались с работы и счастливы были, если в лагерь пришли все. Мертвых и изуродованных несли на себе. Но плохо, если в лагерь, в какой-либо из команд не вернулся человек. Тогда весь лагерь или лежал неподвижно на земле или стоял по стойке смирно, пока не приведут этого человека, пытавшегося где-то спрятаться для побега, к виселице, с последующим исполнением приговора. Или принесут мертвого, умершего на работе и незамеченного командой. И так изо дня в день, одни умирали, другими пополняли группы. Это был настоящий комбинат человеческой смерти. Люди ежедневно умирали от голода и холода, десятки и сотни замучивались пытками, десятки просто так убивались палачами и их прислужниками. Смелые, пытавшиеся сделать побег, по несколько суток висели на виселицах перед входом в лагерь. Эшелонами сжигались люди в крематориях. Бараки, где мы спали, не отапливались, мест не хватало, спали прижавшись друг к другу, чтобы хоть немного согреться. Однажды я сильно заболел и был отобран для сожжения в крематорий, но мне опять повезло, французский врач, работавший в лагере, выписал меня на работы. Несколько дней я прятался в бараке на многоярусных кроватях, пока не полегчало. В это время немцы начали обыски в бараках. По чистой случайности меня, забравшегося в груду тряпья, не обнаружили. Я опять вышел на работы. Еще в концлагере Терезин, в плане нашей борьбы с фашистами, было уберечь жизнь людей, которые должны были донести до народа всю правду и засвидетельствовать все зверства фашизма в лагерях смерти. Одним из таких людей был малолетний Василий Ткаченко из Белоруссии, с которым я встретился в концлагере «Освенцим» в 1943 году. Четырнадцатилетним мальчиком в Белорусских лесах в 1942 году Василий Ткаченко попал в плен. Он собирал грибы в лесу, который считался партизанской зоной и конечно мечтал попасть к партизанам, но не попал. Истребительный отряд немцев в это время прочесывал данную местность в поисках партизан, где и был захвачен Вася, собиравший грибы. Когда я его увидел, это был изболевший до неузнаваемости ребенок, который никак не выглядел на свои 14 лет. Остриженная голова, лицо настолько бледное и изнеможденное, что невозможно выразить словами. Василия я видел как будущее поколение и святой обязанностью смертника, решил уберечь его от гибели. Незаметно он привязался ко мне, как к родному. Вася окончил семилетку и обладал хорошей памятью, поэтому быстро овладел немецким языком. Это было очень важно, иметь своего переводчика. Ведь лагерь кипел шпионами, которые специально забрасывались к заключенным. За лишнее слово можно было преждевременно попасть в крематорий. Мы с Васей были в команде «кинисгроби», т.е. рыли канавы на болоте. Работа была непосильная, и нужно было спасти мальчика от гибели. Удалось познакомиться с человеком по имени Василий (фамилию, к сожалению, я не запомнил), который свел нас с заключенным немцем по имени Вальтер. Он был бригадиром рабочей команды и помог пристроить Василия работать на кухне. После мы узнали, что Вальтер был немецким коммунистом и больше симпатизировал победе русских. Много он сделал для нас.

На кухню часто наведывались немцы и лагерное начальство, и можно было услышать много новостей, а также новости с фронта, о чем Вася рассказывал нам. В один из дней он принес нам новость, что из лагеря готовится команда на транспорт. Это так называемая штрафная колонна, которая должна работать по железным дорогам и жить в вагонах. Появилась хоть маленькая надежда вырваться от печей крематория, а возможно и сделать побег. Ведь побег из лагеря «Освенцим» был невозможен. Но как попасть в эту команду? Василий договорился об этом с Вальтером, который устроил нас и сам выехал со штрафколонной ( Сюда мы попали в мае 1944 года). Вася по-прежнему стал работать на кухне- вагоне. Он заметно поправился, стал мужать. Иногда, тайком, стал приносить с немецкой кухни картофельные очистки, с чего мы в вагоне стали готовить себе дополнительно еду. Сколько дорог в разных местах и городах наша команда ремонтировала, живя на колесах. Немало дубинок и прикладов досталось каждому в этой команде. Отборная охрана была из явных фашистских палачей. Под обстрелами и бомбежками нас заставляли работать, а охрана, находясь в укрытии, стреляла всех, кто посмеет разогнуть спину. Все чаще загромождались дороги на немецкой территории разбитыми составами. Мы видели, что подходит крах фашизму и не теряли силу духа.

Затем нас отправили в еще один лагерь в Германии, кажется, Кохань (точно не помню). Там мы строили тоннель под завод. Затем нас вывезли в концлагерь «Бухенвальд», где также люди подвергались пыткам и издевательствам. В мае 1945 года из лагеря «Бухенвальд» нас вывезли в Данию, погрузили на баржи и по реке доставили в портовый город. Там посадили всех на подбитый корабль, загнали в наливные трюмы, а по всем углам палубы поставили пулеметы и мы поняли, что нас хотят потопить.

Нас отбуксировали в открытое море. Две недели на 20 человек нам давали буханку плесневого хлеба и кружку пресной воды. Последние 6 дней нам вообще ничего не давали и нс выпускали из трюма. Многие умирали от голода и измождения, живые сидели рядом с мертвыми, стоял смрад от испражнений и гниения человеческих тел, но выйти было нельзя. Лишь только кто-то решится выглянуть из трюма, его сразу расстреливали. На седьмой день мы поняли, что наверху тишина и выглянули. На палубе немцев не оказалось, а наш корабль дрейфует в открытом море. Нашли немного пресной воды и раздали всем по глотку, наиболее ослабленным давали несколько больше. Оторванные от земли и не имея подручных плавучих средств, мы остались на плавучем острове.

Десятого мая 1945 года пришла большая радость, к нам подходили два корабля под флагом красного креста Швеции. Всех оставшихся в живых сняли с плавучей тюрьмы к себе на борт и доставили в Швецию, где мы узнали, что фашисты капитулировали и в Берлине, над Рейхстагом развивается Советский красный флаг. Сколько было радости, не передать.

В конце июня 1945 года нас передали в русское посольство г. Майна. Там нас осмотрели врачи и оказали медицинскую помощь. В то время я весил тридцать четыре килограмма. Кто попал в госпиталь, кого лечили на месте. Все прошли двухмесячный карантин. Мы немного окрепли, Вася на восемнадцатом году стал выглядеть красивым юношей. Однажды он признался, что встречается со шведской девушкой, затем к нему стали приходить ее мать и отец. Когда нам надо было возвращаться на Родину, Васе, как влюбленному, предложили остаться в Швеции, он колебался, и я настоял на том, чтобы он не наделал глупостей. Вася вернулся на Родину. С тех пор я его не видел, так как у меня не было его точного адреса.

Из Швеции я, вместе с другими бывшими узниками, был отправлен в фильтрационный лагерь НКВД СССР Слащевского района Ленинградской области на работу в Вагоновский лесопункт. И только в конце июля 1946 года я вернулся домой.

Страшно вспоминать, но нельзя забыть, что творили фашистские нелюди на захваченных ими землях. Какие ужасы и страдания несли народы, находящиеся не только в лагерях, но и простое население на оккупированных территориях.

Помните дети и внуки, нельзя допустить, чтобы это повторилось!

Краткая автобиография:

Аниконов Илья Тимофеевич родился 15 июля 1916 года в д. Тиганово Брянского района Брянской области.

Отец - Аниконов Тимофей Антонович - 1890 года рождения - участник 1-й мировой войны. Был ранен в голову, имел награды. Умел читать и писать. Работал на заводе в Бежице гвоздильщиком. Умер в 1957 году.

Мать - Аниконова (Степина) Пелагея Алексеевна 1890 года рождения, домохозяйка. Умерла в 1980 году.

Братья и сестры:

Ковалева Анастасия Тимофеевна

Аниканов Дмитрий Тимофеевич

Аниконова Евгения Тимофеевна

Дубова Александра Тимофеевна

Аниконова Мария Тимофеевна

Аниконов Владимир Тимофеевич

Фетисова Зинаида Тимофеевна

После возвращения на Родину взял в жены вдову с тремя детьми Аниконову (дев.Пилюгайцева, Голякова) Евдокию Матвеевну. Имея также свою дочь, нажили еще троих детей и всех семерых воспитали достойными продолжателями своих дел.

Коробкова Аетонина Павловна- 1934 г.р.

Ковалева Лидия Павловна- 1937г.р.

Голяков Виктор Павлович- 1939г.р.

Мастепаненко Людмила Ильинична- 1941 г.р.

Мамлеева Валентина Ильинична- 1950г.р.

Никитина Зинаида Ильинична- 1953г.р.

Всю жизнь прожил в д.Тиганово. Был активным участником в жизни села.

В годы войны, будучи в плену, не потерял своей чести и достоинства, пришел активным участником строительства новой жизни. Семь созывов избирался депутатом Сельского совета. Двадцать лет избирался председателем ревизионной комиссии при Супоневском сельпо. Был ревизором в ревизионной комиссии в колхозе «Культура». Много лет возглавлял родительский комитет в Добрунской 8- летней школе. Несколько созывов был заседателем Брянского народного районного суда. Постоянно был участником добровольной народной дружины. Был участником добровольной пожарной дружины. Будучи депутатом, организовал проведение водопровода в д. Тиганово.

Своими руками поставил самый первый памятник на территории Добрунского сельского совета односельчанам д.Тиганово, погибшим в Великой Отечественной войне. Мраморные доски с именами погибших были заказаны на средства, которые по его инициативе собрали жители д. Тиганово. Многие годы он следил за состоянием памятника. Возле памятника был посажен небольшой парк.