Просто дядя Вова

Он был такой большой, и у него всегда была прямая спина. Он был такой добрый, что его хотелось все время обнять. В его доме всегда всем были рады. Мою бабушку он называл «любимица». Она не хочет слышать слово «был». Я тогда был маленький, совсем маленький. Когда я спросил, как его зовут, он ответил: «Вова, просто дядя Вова».

Началась война, ему было 17 лет, его с мамой эвакуировали в Новосибирск. Он рвался на фронт. Но его не взяли, зато приняли в Новосибирское военное артиллерийское училище, потому что математика - это был его конёк! И ещё фотографическая память! Он научился выполнять сложнейшие артиллерийские расчёты, и через год он ушел на фронт. Его мама могла только плакать. Война – это не компьютерные игры. Война тех далёких сороковых – это тяжелейший труд. Царица наук – математика, а царица войны – артиллерия!

 В 20 лет он стал командиром артиллерийской батареи. Это были орудия дальнего прицела – поддержка пехоты. Это всё, что о нём знали. Он никогда и никому ничего не рассказывал. Никто о нём ничего не знал. Он просто жил, у него подрастал сын.

Дядя Вова преподавал в одесской мореходке. Для своих курсантов он был отцом. Его любили все. Он был настоящий. Он воспитывал из мальчишек мужчин. 30 выпускников: офицеров и моряков – итог его послевоенной жизни.

Но старые раны дали о себе знать: приговор врачей, как выстрел: жить оставалось считанные дни.

Он не плакал. Его сын тоже не плакал. Он такой же, как отец. Дядя Вова держал его за руку и говорил…говорил о войне, а ночью он умер.

Он воевал четыре года, прошёл через много городов и всю Европу, дошел до Берлина. А успел рассказать только про переправу через Днепр.

Это была секретная операция. Они должны были имитировать переправу, отвлечь фашистов, чтобы основные войска могли форсировать Днепр в другом месте.

В его батарее было 80 человек и лошади, которые были тяговой силой для пушек, как тягач. Дождь. Грязь. Распутица.

Люди толкали пушки вместе с лошадьми. Животные не выдерживали, погибали. А как выносили люди, мокрые, обессиленные, тягая на себе пушки?

Это была только подготовка к переправе. Бойцы надрывались, да и потеря лошадей  грозила расстрелом. Ночью дядя Вова с бойцами пошёл в деревню, они собрали всю свою еду – трёхдневный  паёк. И люди им дали лошадей.

В назначенный срок голодные, измученные они вышли на заданную позицию. Началась переправа.

Это была операция смертников. Они приняли весь удар на себя. На них обрушился ливень из огня и металла. Земля дрожала и горела. Тонны днепровской воды поднимались в небо. Вой фугасных снарядов. Грохот. Крики и стоны людей. Дождь. Кровь. Огонь. Его ранили в грудь, но он продолжал командовать.

Потом его нашли среди мёртвых, когда проверяли трупы зеркалом: жив ли он. Зеркало у него запотело.

Его увезли в госпиталь. Ранение было в сонную артерию. Никто не решался вытащить осколок. Рискнула врач – женщина, до боли похожая на мать. Она его выходила. Он лежал четыре месяца парализованный, но её слова он помнил: "Ему 20 лет, он поднимется и дойдёт до Берлина!"

И он дошел!

Для меня он был просто дядя Вова, который умер, как герой. Но кто вообще об этом знал?

После его смерти в 2015-м году ещё две неврученные награды нашли своего героя.

Орден Красная Звезда и ордена "Отечественная война I и II степени" степеней с описанием подвигов и архивными  приказами о награждении! Об этом я потом напишу книгу! Его награды – иконостас. Когда его хоронили, ордена и медали несли на руках. На руках несли его. Почему я не мог его нести на вытянутых руках, чтоб отдать дань этому герою?

Его зовут Вольфович Владимир Робертович.

9 мая я понесу его портрет и награды в «Бессмертном полку». И пройду с прямой спиной, как прошёл по жизни этот герой – просто дядя Вова.