Воспоминания о войне Громакова Алексея Яковлевича 1926 г. р.

Прыгнув пару раз с парашютной вышки которая стояла в парке против школы, Алексей, как и все в то время мечтал быть летчиком и вот после окончания 7-ми летки взяв документы поехал поступать в Краснодарскую спецшколу ВВС (Военно-воздушных Сил), но увы! Не приняли по причинам во-первых – много троек в свидетельстве и во-вторых – не комсомолец. Ну во-первых сам виноват, надо было не иметь троек, а во-вторых, в классе было засилие девчонок и был настоящий матриархат, поскольку все «руководящие» посты в классе занимали девочки. А когда Алексей подал заявление в комсомол, то все дружно хором столько навешали на него грехов, что для благих деяний не осталось и места.

На семейном совете решено было, что будет Алексей заканчивать 10 классов и учиться на инженера, таким образом надо было идти опять в свой класс в 8-й. В это же время началась война. Многое вокруг изменилось. Школьные занятия часто срывались из-за того что всех школьников отправляли работать в колхоз. С окончанием учебы в школе, Алексей работает сменным машинистом на Хатукайском консервном заводе. Наступило лихорадочное время лета 1942 года, много беженцев с Украины с Донбасса. Из Багаевки Ростовской области приехал с семьей старший брат. Наступил август, потянулись колонны отступающих войск на юг в сторону Майкопа. Впервые был налет немецкой авиации, разрушили мост. С горем пополам, вечерами Алексей перебрался на правый берег Кубани и пришел домой. Ночью консервный завод был взорван. Через 2 дня, когда последние солдаты перешли Кубань и были уничтожены переправы, в станице ещё 2 дня стояло безвластие, состояние жутковатое, днем люди как-то крадучись, молча шли на маслозавод, крупозавод, мельницу, везде были открыты двери складов, бери и неси домой масло, крупу, муку. 2 дня горел подожженный элеватор с зерном и никто не собирался его тушить. Ночь наступала и никто даже свечи не зажигал, даже собаки и те перестали лаять. Потом появилась немецкая разведка на мотоциклах и машинах, которую обстреляли с левого берега, как только она сунулась к Кубани.

Появляется комендатура, немецкая администрация, но сразу же появляется и местная власть, а именно: управление атамана во главе с атаманом Колбасиным, полиция, станичный староста и многое другое непривычное, необычное, непонятное и при этом страшное. Так обязательная трудовая повинность, т.е. разного вида работы, обязательное ношение евреям белых повязок на левой руке с черной шестиконечной звездой. Затем всех евреев расстреляли. Много позже, странно было читать в нескольких вариантах поступок при расстреле, юного скрипача Муси Пинкензона, только потому, что все кто пытался описывать это, сами лично не являлись очевидцами. Алексей это видел, поскольку это было воскресенье и в этот день частная мастерская была закрыта, где он работал «мальчиком», а старые привычки и старые друзья оставались прежними. Малый рост Алексея и внешний вид замухрышки таких же как и его друзья Колька Мартынов и Борис Тисов, не вызывали ни у кого ни каких подозрений, поэтому шныряли везде ничем не рискуя, кроме как получить по шее. Хотя опасения были, не хотелось попадаться на глаза своим знакомым ребятам более рослым на вид, да и вероятно одним-двумя годами старше, НО ходившие в немецком обмундировании с нашивками на рукаве обозначающими принадлежность к строительным подразделениям немецкой армии. Но время шло и уже в январе месяце пришлось закрыть мастерскую и всем разбежаться по домам и никуда не показываться, поскольку был приказ коменданта об обязательной явке мужчин от 16 до 60 лет к станичной управе, имел при себе 10-суточный запас питания. Ну кто послушался и явился, был увязан на строительство оборонительных работ, откуда возвращались единицы. 2-го февраля 1943 года станица была освобождена Красной Армией, бои были только между Усть-Лабой и Воронежской.

Поскольку советская власть была восстановлена и все бывшие школьники должны были занять свои места, поэтому Алексей тоже пришёл в школу в 9-й класс. Однако через месяц, в марте 18 числа после исполнения 17 лет, его вызвали на медицинскую комиссию и по росту лишь 1 см превышал минимум годности, а поэтому был признан «годен к строевой» и официально со 2-го апреля 1943 года считался солдатом, хотя до солдата Алексею было ещё далеко.

Призывной пункт находился в здании педучилища, где с 10 часов утра и до самого вечера бестолково толклись люди и призывники и провожающие и несколько военных с охрипшими голосами, которые и сами толком не знали что делать. Однако к вечеру списки кое-как были проверены и на заходе солнца чем-то на подобие строя, а проще сказать толпою, группа человек в 300 была переведена через мост, а цепь солдат закрыла путь провожающим. Было уже темно, когда колонна зашла в лес за Хатукаем, в это время появился немецкий самолёт и «повесил» над лесом «фонари» (осветительные ракеты на парашютах) все моментально разбежались по лесу, это и спасло от бомбёжки, правда, потом несколько часов ушло на то чтобы всех опять собрать. Конечный путь колоны был Майкоп, шли ночами, днём спали в бывших телятниках или заброшенных молочных или свинофермах. Через три дня ночью подходили к Майкопу, над которым было зарево, что-то горело. У города колонну встретили представители военкомата, которые сообщили, что только что разбомбили военный городок и теперь колонне следует идти на Лабинскую, а от туда на Невинномысскую. Вот таким образом под надзором трёх военных эта колона начала брести от хутора к хутору, днём спали где придётся, по пути обносились, обтрепались, продукты которые брали из дому закончились, так что днём на стоянках просили, а ночью проходя по хуторам, стеснялись беспокоить хозяев и просто воровали всё что можно было жевать. В таком же бедственном состоянии находились и офицеры сопровождавшие нас, хотя для вида шумели и кричали.

Наконец в Невинномысской на продпункте были выданы из расчёта 1 булка хлеба и 3 шт. селёдки на 2 человек, после чего посадили в товарные вагоны и повезли до ст. Прохладная, откуда пешим порядком до ст. Солдатская. Колонна была разбита на группы, появились сержанты объявившие себя командирами, повели в баню, там же были переодеты в солдатскую форму б/у третьей категории, всю латанную, неимоверно большую по размерам, безразмерные ботинки с разноцветными латками, но зато новенькие с иголочки погоны и обмотки. Погоны следовало пришить к гимнастёрке и довольно правильно, предварительно ушив на три пальца воротник, а иначе голову можно было просовывать не расстёгивая пуговиц, ну и самое главное, это научиться мотать обмотки, которые всё время выскакивали из рук и раскатывались из клубка, да если и умудришься всё-таки как-то её намотать на ногу до высоты «три пальца от коленки», а потом встать и резко топнуть ногой, то можно увидеть редкое зрелище, как вся обмотка, концентрическими окружностями опускается на ботинок, обнажая портянку, а то и кальсонные завязки.

С этого, можно сказать, и началась настоящая солдатская жизнь.

И так должность-стрелок, рядовой стрелкового взвода, стрелковой роты пехотного полка в ст. Солдатская, Ставропольского края, началось обучение, стоять в строю, ходить в ногу, выше голову, под ноги не смотреть. В строю где-то третий от конца. Взвод как будто бы уже научился ходить в ногу, бегать короткими перебежками и наносить деревянными макетами винтовок длинные и короткие уколы по соломенному чучелу. Так вот, командир взвода решил показать комбату как хорошо умеет ходить его взвод, ну и мы все, естественно, грудь колесом, подбородок выше носа, шагаем и чувствую, что у меня что-то с ногой не так и едва мелькнула догадка, что это обмотка, как уже она своё черное дело сделала, т.е. раскрутилась и распустилась сзади шлейфом, на который не примкнул наступить сзади идущий. Оказавшись таким образом припечатанным к земле и уже нечего не думая, падая, сработал инстинкт самосохранения, т.е. удержаться за что-нибудь руками и лишь в конце падения я за что-то всё-таки уцепился пытаясь удержаться, но увы это были всего лишь ноги впереди идущего с вытекающими для него последствиями. В следующее мгновенье по мне кто-то прошёл строевым шагом, я закрыл голову руками, ожидал что ещё двое должны пройти по мне, но оказалось что они просто не дошли т.к. образовалась «куча-мала», и взводный, красный как рак, кричал «разойдись», а как тут разойдёшься, когда надо было в начале расползтись. После такой свалки оказались обмотки развязаны не только у меня одного, но и ещё у троих, в том числе и у впереди идущего от меня. Не сомневаюсь, что это была моя работа, когда я удержал его за ноги, а он брыкался. Так ли, иначе, а всех нас четверых ежедневно после отбоя начали усиленно учить наматывать обмотки, а потом по 20 раз подряд прыгать с табуретки для проверки. Не знаю какой бы из меня получился пехотинец, но внезапно пришёл приказ о расформировании этого полка и стали нас распределять по другим полкам. Привезли большую группу в Моздок, прошли за Моздок, в бывшие когда то в довоенное время, летние военные лагеря на берегу Терека. И когда стали нас передавать в часть, то меня в строю не оказалось, опять меня подвели обмотки, и на сей раз уже чисто по моей вине. Дело в том, что у меня были совсем новые трикотажные обмотки и пока нас возили из части в часть, одну обмотку я продал, собственно, не продал, а променял на пирог с калиной и бутылку молока. Трикотажная обмотка представляла из себя 1.5 метровую трикотажную кишку. Так вот женщины покупали такую обмотку, разрезали её пополам, зашивали один конец и носили как чулки. А солдат, допустивший такое расхищение военного имущества, тоже разрезал оставшуюся обмотку пополам, пришивая к отрезанной половине поворозку от проданной, и таким образом, сокращал время на наматывание в два раза, одновременно рискуя тем, что узнает старшина и не избежать наказания, ну и ощущая неудобство в том, что укороченная обмотка плохо держалась. Так вот, когда я прибежал в строй, то его уже не было и ст. лейтенант сопровождавший нас, поминая меня не добрым словом, повёл к новому начальству. Там долго не думая, поставили против моей фамилии «галочку», потом осмотревшись послали бегом в самый дальний угол, где стояло всего 5 человек. Это был артиллерийский расчёт противотанкового 45-мм орудия. Вот так находясь в пехотном полку, я стал артиллеристом. Вся служба заключалась в том, чтобы таскать на себе пушку, рыть для себя и для неё окопы, а официально в расчёте я значился «подносчик снарядов». И началась учеба, ежедневная, изнурительная, при очень плохом питании.

Часть была обнесена колючей проволокой, все выходы охранялись. питание состояло из одного меню-это утром, в обед и вечером затирка из ячневой муки, полкило кукурузного хлеба с утра и 3-4 финика. Началось истощение, начались заболевания в основном кожные, руки, лицо, ноги стали покрываться язвочками, которые в санчасти мазали зелёнкой. Из офицеров не было ни одного фронтовика, а солдаты были все молодые, которых даже не учили стрелять.

Однажды срочно по тревоге всех с учебных занятий вызвали в подразделение. Когда мы прикатили свою пушку то увидели много автобусов, посреди стояли большие санитарные палатки, много врачей и неизвестных офицеров. Всех повели обедать, где выдавали суп макаронный со свиной тушенкой и кашу пшеничную. Прошёл слух, что все офицеры нашей части арестованы, а полк расформирован. После медицинской комиссии, в течение трёх дней часть попало в госпитали, а остальных мелкими партиями поразогнали кого куда.

Таким образом, всех артиллеристов и миномётчиков полка сформировали в одну команду, дали провожатого лейтенанта (очевидно только из госпиталя) и повёз он нас в Баку, там посадили на пароход «Багиров» и через сутки мы были в Красноводске, где стояла жара до + 450 С в тени. Два дня не знали куда деться, потом дали теплушки и повезли через пустыни в Ташкент, оттуда в Чирчик в так называемые «Сталинские лагеря». Прибыли мы в артиллерийский полк, где пушки не 45 мм, а 158 мм уж эти-то на руках не покатишь. И вот здесь при распределении по подразделениям, впервые старшина стал спрашивать образование. И когда я сказал, что учился в 9-ом классе, то он кому-то закричал: «Сержант Аниканов! Возьми себе ещё одного прохфессора!».

Вот так я попал в состав артиллерийской «интеллигенции», в учебную батарею разведки, а командиром отделения и был тот самый сержант Аниканов, бывший студент физмата. Все науки мне давались относительно легко, как топография, тригонометрия, вычисление наблюдение и составление карточек, картография, подготовка данных для стрельбы и др. за исключением одной науки это управляться с лошадьми. Ни когда в жизни до этого и после этого не приходилось мне общаться с лошадьми. Я подойти к ней боялся, а тут ежедневная трёхразовая чистка, учили седлать, учили ездить и обращаться с клинком, считаю, что это самые неприятные страницы моей военной карьеры.

Вначале ещё как-то было терпимо, пока изучали лошадь, можно сказать, чисто теоретически и ветеринар объяснял, что таковая имеет голову, четыре ноги и прочее, чем питается и что наши предназначены для верховой езды, и что чистить лошадь надо начинать с головы, и что скребница предназначена не для того что бы ею скрести лошадь, а для того что бы о неё чистить щетку, которой чистят лошадь и т.д. и тут я задал необдуманный вопрос, которым нажил себе врага в лице ветеринара. Я спросил: «А как же быть с Пушкиным: «Скребницей чистил он коня, ворча себе под ус…»? На что получил ответ: «Пушкин в кавалерии не служил и ему позволены неточности, а вот тебе придется ежедневно мне лично предъявлять свою лошадь после чистки для проверки». А вот этого мне как раз больше всего и не хотелось, но ничего не поделаешь, служба есть служба. Вот как-то я задержался с заправкой своей койки, а все уже построились перед казармой идти на занятия, выбежал я строй догонять, а тут как на грех дежурный по дивизиону навстречу: «Стой солдат! Почему в строй опоздал?». Ну что можно сказать, если шло по принципу: «Молчать! Я вас спрашиваю!». В общем получаю приказ: «Бегом на конюшню! Оседлать жеребца командира дивизиона и подать к штабу дивизиона!». Оставалось сказать «Слушаюсь» согласно устава, ведь не будешь объяснять офицеру, что мы ещё седловку не проходили, полагая что на конюшне дневальный парень знающий, поможет. Но увы, там оказался такой же неумёха как и я, а может быть и хуже. Вот мы вдвоем кое-как одели уздечку, воткнули мундштук в рот, а вот с седлом загвоздка. Я помню, что у нас в станице казаки на скачках имели седла казачьи, впереди с этакой загогулиной, которая называлась лука, а вот у нас седла драгунские спереди и сзади вроде бы одинаковые, вот только на крыльях с одной стороны какой-то рубец пристрочен, мы посоветовались и решили, что это для того, что бы ноги назад не соскальзывали, ну и положили таким образом седло на спину жеребца (а ведь надо было наоборот),но ходим около его, орем на него для собственной храбрости, а он косится на нас и не знает. что мы от него хотим. Стали подпругу подтягивать, а она и не тянется, я видел как старшина для проверки два пальца под неё просовывал, попробовал и я, туго, значит хорошо. Взял я за конец повода, руки назад и потопал к штабу, а там уже командир дивизиона заждался и стоит на улице с офицерами. Подхожу я, а они стоят и хохочут, ну, думаю, анекдоты травят, подошел к дереву и бантиком повод привязал (а надо бы к коновязи, да специальным узлом) и пошел докладывать, ну хоть бы раз мне оглянуться назад, так нет же. докладываю, мол все в порядке, извольте ехать, а он, бедный капитан, уже со смеха икать стал, сквозь икоту я еле разобрал что он велит мне позвать старшину. Это минутное дело, вот командир говорит старшине: «Твой солдат? Так точно! Посмотри, как он командиру дивизиона коня оседлал». Посмотрели мы, картина неприглядная. Стоит конь, опустив голову (короткий повод), седло на боку висит и к тому же ещё, как мне доверительно сказал старшина, оно было надето задом наперед. Потом-то я уже узнал, что когда затягиваешь подпругу, надо легонько пальцами пощекотать лошадь по животу, чтобы она его подобрала, а иначе они специально надувают живот, чтобы не затягивали туго, ну а когда лошадь пойдёт, то, естественно всякая «надутость» её спадает, и седло в лучшем случае спадает на бок. Короче говоря, старшина быстренько всё поставил на свои места, при этом ни секунду не останавливаясь и не повторяясь сыпал на мою голову не сметное количество актуальных выражений. После чего доложив командиру и посмотрев в мою сторону сказал: «Учить будем». И вот для начала четыре наряда через день на конюшню, чтобы привыкал к лошадям, а дежурство на конюшне считалось самым тяжёлым. то что лошадок надо вовремя напоить, засыпать овса, следить чтобы не отвязалась, это всё чепуха, главное-это чтобы у них было чисто. И вот у дневального из рук не выходит метла, лопата и небольшая тачка для навоза. Чуть прозеваешь и уже подковами втолкает в торцовый пол навоз, что с трудом метлой выдернешь, а уж, не приведи бог, прозеваешь и если она ляжет в навоз, - утром будет великий скандал, ну вот я и ввёл некоторую рационализацию в эту «систему обслуживания», стою и смотрю вдоль хвостов, вот начинает какой хвост подниматься, я стрелой туда, и подставляю лопату, вот так аккуратненько весь навоз и на лопаточку, а уж с лопаты в тачку. Чисто и хорошо, ну, думаю, утром старшина не придерётся. Но вот беда, пред самым подъёмом, все лошади вдруг как договорились, сразу несколько хвосты подымают, уж и с лопатой не успеваю, да и тачка уже полная, надо вывозить, а некогда, одной лошади прямо тачку под задние ноги поставил, а с лопатой к другой побежал. Ну а лошадь, как видно, не воспитанная была, как брыкнет задними ногами по полной тачке, ну а та перевернулась через бордюр и высыпала всё своё содержимое на самую главную дорожку, что для главного начальства жёлтым песочком посыпана. Ну и, конечно, тут же, по закону подлости, старшину принесло на утреннюю проверку; как увидел эти дела, да как завопит: «Дневальный!!» так, что даже лошади попугались, кажется, что я делал попытки согласно устава, доложить о чём-то, да куда там докладывать, если он меня честил четырёх стопным ямбом, да всё крупным шрифтом.

В общем пообещал он мне постоянную прописку на конюшне. Вот так я через день и ходил на конюшню и очень подружился с этими добрыми коняками и даже иногда воровал у них немного овса, который потом молотком плющил и ночью в кубовой, с таким же напарником и неудачником, как и я, варили кашу т.к. мы ни когда не были сыты, всегда хотелось есть, это было 3-я норма питания для запасных полков, 600 гр. хлеба и кое-какой приварок. А как-то утром построили нас всех и сказали, что в Ташкент привезли много бездомных детей из освобождённых районов организовали новые детдома и они у нас просят всего только 100 гр. хлеба. Мы сказали, что отдали им 100 гр. хлеба и таким образом у нас осталось 500 гр. хлеба и приварок.

Ездить на лошадях научили и через канавы и небольшие заборы прыгать и клинком работать. Вот с клинком у меня опять не всё получалось, обязательно половина лозы не срубленной оставалась, как уж я не старался. Вот устроили нам какую-то инспекторскую проверку и вроде бы всё хорошо было, и я впервые всю лозу порубил, да вот не заметил как повод отпустил и лошадь головой мотнула, а я зацепил ей самый кончик уха клинком. Закончил укрепления, доложил, а мне командир дивизиона и говорит: «Молодец, лошадь в лазарет, солдата на гауптвахту». Вот так, повели меня на другой день в лазарет, ну порядок такой, солдат должен находиться при лошади, а ветеринар смеётся, нету, говорит тут твоей кобылы, потом помазали и в строй отправили, так что иди и сиди на «губе». А через два дня, утром пришёл старшина, принёс мне мой ремень, обмотки и погоны (такой порядок тогда был, когда сажали под арест то снимали ремень, обмотки, шнурки, погоны и звёздочку с головного убора) так вот говорит одевайся и бегом в строй с личными вещами. В то время все личные у меня находились в маленьком самодельном брезентовом мешочке (в карман входил) там были носовой платок, бумага, карандаш, письма, иголка, нитки.

Повели нас в баню, а из бани мы уже вышли во всём новом. Вместо ботинок, сапоги, брюки х/б, брюки ватные, бельё тонкое, бельё зимнее, телогрейки, новые английские шинели, зелёные, двубортные с пуговицами, как офицерские, вот только в скатку ни как ни скатать, даже подшлемники выдали и фляжки. В общем, не смотря на жару, была полная зимняя экипировка. Всё что можно, затолкали в вещевые мешки. Старшина раздал новые погоны, а писарь всем вручил солдатские книжки, а потом старшина по списку ещё некоторым солдатам, в то числе и мне выдал этакие красные колечки, как резинки от трусов, только красные. Оказывается нам надо было прежде чем пришивать погоны, одеть на них по этому колечку, поскольку у меня в книжке было написано, что я артиллерийский разведчик и мне присвоено столь высокое воинское звание «ефрейтор», а это конечно называлась лычка.

Впервые мы получили махорку и по 300 гр. хлеба и сухой паёк. Посадили в теплушки и повезли на фронт. По дороге на какой-то станции я поменялся шинелями с одним майором, который после госпиталя ехал домой в отпуск в новой солдатской шинели, в придачу за это я взял с него булку хлеба и банку тушенки.

Прибыли на калининский фронт в распределитель не далеко от г. Андриополь. Поместились в землянках, холодно, по колено снегу, мороз, и стали ждать «покупателей» из действующих полков. Они приезжали каждый день и увозили с собой группы солдат определённой специальности, нас всё ни кто не спрашивал. Потом примчался какой-то угорелый капитан, построили нас, «Разведчики есть?», спрашивают, мы вышли 12 человек, быстро в машину и поехали. Привезли нас в дивизионную разведку, где все ходят какие-то злые и унылые. Нам объяснили, что ни как не могут языка взять, а вчера погибла лучшая группа разведчиков, кто-то наступил на мину «S» (это прыгающая мина оснащенная картечью). Осталось несколько старых разведчиков и сегодня опять надо идти в поиск за языком. В общем, была допущена очередная глупость, в поиск взяли с собой не обстрелянных молодых солдат. Сапёры сделали проход и полезли ночью. Меня и ещё одного оставили в воронке на нейтральной полосе у самой немецкой колючей проволоки, на тот случай, когда группа будет возвращаться, чтобы, в случае обнаружения, мы приняли огонь на себя и прикрыли основную группу.

Так где-то около 3-х часов ночи в тылу у немцев завязалась перестрелка, и потом слышались разрывы гранат, затем всё стихло. До рассвета ни кто не вернулся. Мы целый день лежали в воронке под носом у немцев, боясь шевельнуться, над нами свистели пули как с одной, так и с другой стороны. День показался годом, как мы только не помёрзли там. Лежали ещё ночь, но никто не выходил, к утру за нами пришли сапёры и повели назад, собственно не повели, а поволокли. Когда в блиндаже нам дали водки, и мы немного пришли в себя, то узнали что разведчики погибли, что нач. штаба дивизии хочет отдать под трибунал этого капитана, который нас привёз и послал в поиск, не проверив документы, что мы не армейские, артиллерийские разведчики. В общем оставшихся нас 4-х человек из 12, тот час разогнали по артиллерийским полкам. На попутной машине, которая везла в сторону фронта снаряды, я доехал до штаба 285 артиллерийского гаубичного полка РГК (резерв главного командования) оттуда меня вместе с посыльным отправили в штаб дивизиона, а отсюда мне сказали бери в руку нитку (кабель полевого телефона) и короткими перебежками на НП (наблюдательный пункт) на передовую, там командир дивизиона майор Сакуров, да смотри чтобы не подстрелили по пути. Кое как добрался до НП, забрался в блиндаж и доложил что мол, явился разведчик такой-то для прохождения дальнейшей службы. Первый вопрос был об образовании, когда я учился в 9 классе, то судьба моя была решена: Будешь радистом, вон Пашка Леонтьев пока стоим в обороне тебя обучит по быстрому.

Павел Леонтьев, был сержант, начальник радиостанции, до войны техник связи, очень культурный и воспитанный человек. Первый вопрос был о том, что я вообще знаю о радио. Ну сказал что сам делал детекторные приёмники, а в школе делали ламповые и приёмники и передатчики.

В общем судьба была решена, Паша оказался очень хорошим учителем, а я примерным учеником. Одно было плохо, это мы постоянно находились в боях. РГК – это как затычка в любой дырке. Нас всё время бросали вдоль Калининского фронта, то заткнуть где-то прорыв, то зайти в прорыв. Наконец, сами попали в окружение, ну оно относительное, поскольку если пройти по болотам 30 км, то можно было выйти в собственные тылы, но этого делать было нельзя, ночью с самолета бросали сухари. Вышли из одного окружения и у Великих Лук попали в другое, в так называемый, слоёный пирог. В городе немцы, вокруг города – мы, а вокруг нас опять немцы. Ночью им в город сбрасывали на парашютах продукты и боеприпасы, а нам ничего. И вот на рассвете смотрим, какой парашют или к нам принесло или на нейтралке лежит, так сразу к себе. Если продукты, то они нам не меньше нужны чем немцам, а если патроны, то тоже не отказывались поскольку каждый таскал по два автомата, свой и немецкий. Потом всё же прорвали это кольцо. Там в первые увидели на наших солдатах броненагрудники, которые кстати сбрасывали в воронки из-за неудобства. Наступление было не долгим, вышли на Пушкинские горы и стали в оборону у реки Великой. В это время т.е. когда фронт становится в оборону всякая работа на радиостанциях запрещается во избежании засечки (пеленгации), работает только полевой телефон. Я уже был начальником радиостанции т.к. Пашку Леонтьева ранило когда ехали с танковым десантом, и я его отправил в санчасть, а мне в помощь дали разведчика, таскать на спине ящик с питанием для радиостанции, который до сего времени я таскал, сам же стал носить приёмо-передатчик. Вот тут-то военная карьера ещё раз сыграла со мной шутку. Направили меня в штаб армии на краткосрочные курсы по освоению новых типов радиостанций, всего на каких-то 15 дней, а оказалось на 2 месяца. Освоение новых станций в том числе и немецких шло успешно и уже закрепили, было за мной одну новенькую и весьма компактную рацию, когда подходит ко мне один майор с лётными знаками рода войск, который всё крутился среди нас, а мы его считали как представителя авиации при штабе армии, хотя он и с нами занимался, ну так вот спросил меня я из РГК или нет, я ответил что «да» он записал мою фамилию. А чрез день он отобрал нас 15 человек радистов, объявил что мы поступаем в его распоряжение и повёз в тыл, под Москву в с. Раменское. Все мы были радисты, достаточно обстрелянные солдаты в возрасте 18-19 лет. приехали в подразделение воздушно-десантных войск, Быстро прошли медкомиссию, так как среди нас не было ни раненых ни контуженых, всё прошло благополучно, нас развели по командам и мы больше друг с другом не встречались. Это было специальное подразделение где готовили диверсионные группы и им не хватало обстрелянных радистов. Сразу начали учить по 16 часов в день и чему только не учили. На 3-й день после изучения парашюта и самостоятельной его укладки под наблюдением инструктора ПДС, повезли в поле, посадили в плетённую корзину что была привязана к аэростату, подняли на 800 метров и давай, говорит инструктор, прыгай. Вытяжную фалу парашюта привязали к корзине и пошёл, когда первый и второй прыгнули, остался я один и инструктор, когда я глянул вниз, а земли-то нет (корзина от толчков первых качалась) и подомной тоже было небо, я хотел было сказать, что земли-то нет, но в это время сработала «катапульта», то бишь воздействие его сапога к тому моему месту откуда ноги растут, ну и мне, естественно, ничего не оставалось делать как закрыть глаза, дыхание само прекратилось, и ждать когда раскроется парашют. Вот сверху хлопок и меня так шмыргануло вверх, что только зубы клацнули, благо что предупредили чтобы сапоги привязал, а потом уже проще, удар о землю ногами и падение набок или лучше на ПЗ (запасной парашют), так мягче.

Больше с аэростата не прыгали, был самолёт ЛИ-2, были прыжки и с оружием, и с полной выкладкой и ночные. Готовили к первому заданию, подорвать мост и имеющий стратегическое значение. Макет моста со всеми подробностями и описанием охраны, были в классе. Всё рассчитывалось до минуты.

Много позже, читая рассказы, романы, смотря кино, удивляешься, как это всё романтично, продумано, предусмотрено. А в действительности это всё выглядело прозаически и очень жестоко, по законам военного времени. Так например, чтобы в пехоте, в будущем обеспечить успех какой-то крупной операции, надо взять какую-то, которая окажется господствующей над другими. И вот высоту берут, кладя там роты, батальоны, а то и полки считая это боями местного значения. Наград за это ни кому не дают, а вот не выполнение приказа, грозит трибуналом, а там или штрафная рота или расстрел.

Вот так, после подготовки, ночью, сдав все документы, одев поверх обмундирования десантный комбинезон (в зависимости от времени года, местности и т.п.) полную экипировку, основной парашют, (при боевых заданиях запасный парашют не выдавался), получив приказ и в самолёт. Приказ получен и его надо выполнить, после выполнения я обязан по радио доложить о выполнении и после проверки нашего доклада по другим каналам, мне передадут в закодированном виде маршрут куда выходить и как возвращаться. Только и всего. Если задание не выполнено, то нам сообщат, как выбираться из этой обстановки, это командование не интересует, нас списывают как пропавших без вести, потому что если вернёмся, то всё равно за не выполнение боевого приказа - расстрел. Поэтому среди диверсионных групп, ходила тайная негласная инструкция, включая и офицеров которые входили в эти группы. «Если выполнить задание не представилось возможным, то надо искать партизан и уходить к ним и оставаться там до конца войны или до смерти».

Конечно, высшее командование берегло резидентов и разведчиков которые находились в тылу у противника и им не разрешалось производить никаких диверсионных актов, на это существовали мы.

И так первое задание было выполнено чётко, когда взлетело центральная опора и два пролёта моста рухнули в овраг, мы были далеко от этого места, портом были проводники, которые ночами привели к линии фронта, откуда нас и забрала армейская разведка. Все остались живы, пред строем объявлена благодарность и приказ приступить к подготовке более серьёзной операции.

Готовилось крупное наступление где-то в центральной части России и надо было как-то обескровить Германскую авиацию на этом участке. Для этого надо было уничтожить одну из крупных баз горючего находящегося в Румынии, не далеко от бывшей границы с Украиной. Усиленная зенитная и авиационная охрана не позволила, не позволила и близко подойти к бомбардировщикам. Возможность была одна – это диверсионная группа. Мы знали что в течение недели отправили уже три группы и ни от одной не получили ответа.

Время торопило и вот 12 человек во главе с капитаном, вопреки всем положениям и уставам, нас позапихивали в бомбовые отсеки пикирующих бомбардировщиков, подняли на такую высоту, что уже сознание как-то мерцать стало и трудно дышать. Неизвестно когда прошли линию фронта и куда нас вообще везут, когда стало что-то подкатывать к горлу – это пошли в пике, как дальше было трудно сказать, потому что, только после хлопка парашюта удалось вдохнуть полной грудью и не трещат рёбра и не впиваются между них какие-то металлические рёбра на которых пришлось лежать. После приземления и сбор по установленному сигналу, вышел на связь, т.е. включил передатчик ровно на 20 секунд, продублировал несколько раз условный сигнал, ответа ожидать не стал. Надо было торопиться, где бегом, где шагом пробираться в сторону базы. Мы не собирались проникать на базу или заводить с охраной какую-то перестрелку, просто нам надо было подойти как можно ближе к объекту но, расстоянии не более чем 500 м. У нас были приспособления, что-то вроде ротного миномёта. Заряженный ствол с очень длинным запальным шнуром, две ножки – опоры и сразу что-то вроде сапёрной лопатки – упор. Их было 10 штук. Задача состояла в том чтобы как можно ближе ко рву и проволоке поставить эти «миномёты», при этом не вызвать шума сторожевых собак. После этого надо было выдернуть из конца каждого шнура, кольцо, чем самым поджечь шнур. А уж после этого все сосредотачивались на одном: ноги – мои – ноги. Можно было посоревноваться в беге с любым спринтером в спортивных тапочках. Когда сзади нас стали раздаваться не большие хлопки и небо высвечивалось от полётов ярко-белых термитных шаров в сторону базы, тот час включились прожектора, которые икали толи самолёты, толи планера, зенитки открыли заградительный огонь, а мы лежали и ожидали решение нашей судьбы, попал ли хоть один шар в цистерну, будет ли взрыв. И он действительно произошел, фейерверк. Тот час передал о выполнении задания, поскольку участь остальных бензохранилищ этой базы была уже решена. Получил ответ о предварительном маршруте в сторону нашей границы, там нас должны встретить. Вот тут произошло непредвиденное. Ну во-первых как было установлено, что на базе есть только сторожевые собаки, а в действительности по нашему следу пустили розыскных и специально обученных и даже имеющееся у нас средство не особенно помогало и во-вторых, очевидно поняв ситуацию, что мы должны кротчайшим путём отходить к границе, были подняты подразделения местной Румынской жандармерии – «сигуранцы», которые взяли нас с боков, казалось эта ночь ни когда не кончится, бежать ночью по лесу, не ахти какое удовольствие при этом, слыша, как где-то на уровне груди и головы летят пули прочёсывающие лес и не иметь возможности ответить чтобы не выдать себя приближался лай собак спущенных с поводков. Какое-то чувство, что вот эта, которая лает громче всех, идёт именно за тобой, а ведь так оно и было, потому что она была ближе других. Но вот лай прекратился затылком чувствую, что она рядом, прыгнет на спину – это смерть. Что-то заставляет перебросить автомат в левую руку, выхватить финку, остановиться и стать спиной к сосне и в этот момент, что-то огромное из кустов наваливается на меня, дерево спасает от падения, а вытянутая вперёд левая рука с автоматом спасает от другого. Челюсти сомкнулись вокруг автомата, а я в это время по самую рукоятку всадил финку с подбрюшной части в грудную клетку. Оба упали, я не мог освободить автомат, пока не разрезал челюстные мышцы и не разжал эту «мёртвую хватку», а всего-то, наверное, времени и минуты не прошло, поскольку я тот час догнал своих. Правда они остановились и перевязывали капитана у которого были перебиты обе ноги. Вот тут вступает страшный не писаный закон десантника диверсионной группы. Нести с собой раненого это замедленный темп движения, лишение маневренности и подверженности провалу всей группы. оставить раненного – это предательство, за это можно угодить под трибунал. Мы уже потеряли троих. Капитан отдал карту сержанту, на которой написал, что приказал его оставить, а сами выходить. Взял у нас несколько гранат и остался. Мы слышали его автоматные очереди, потом взрывы гранат, потом всё затихло, но это дало несколько оторваться от преследования, уже совсем рассвело и единственное что нас спасло это туман в перелесках и ложбинах. Отбившись от последних жандармских заслонов мы пересекли бывшую границу, при этом был убит сержант и ещё один, ну осталось 5 человек. Карта с маршрутом, залитая кровью сержанта была у нас и свалившись в какой-то овраг, мы уже не в силах были из него выбраться, свалились на дне в зарослях, там нас и нашли партизанские разведчики и сидели охраняли пока, часа через 4 осторожно разбудили одного, предварительно отобрав оружие. Попали мы в одно из подразделений партизанского отряда Фёдорова, им уже было сообщено о нас. На бричке нас привезли к полевому аэродрому и ночью самолетом, с которым отправляли раненных, отправили и нас. После прибытия нас допросили и … посадили под арест по причине оставления раненого командира на поле боя, приписав нам дезертирство. Кое-кто конечно из высшего начальства за эту операцию получили награды, а мы… увы, нарушили устав и на карте, на которой был дан письменный приказ, из-за крови прочесть ни чего нельзя т.к. писано простым карандашом.

Через неделю нас выпустили объяснив что всё выяснилось и не смотря на то, что мы всё же виноваты, вы включены в состав новой группы и надо начинать тренировку. На следующую ночь при тренировочном прыжке, одна нога у меня при приземлении попала то ли в колею от подводы, то ли в нору или ещё какое углубление, но получилось растяжение связок ступни, забинтовали и отправили в санчасть, а от туда через три дня, как только сошла опухоль, вызвали в штаб и сказали, что с такой «штукой» у них оставаться нельзя, а поэтому поезжай в свою часть, она находится ещё там же т.е. в обороне, а ты просто это время был на учёбе и распишись, что обо всём что здесь было ты забыл. Да я рад стараться, хоть десять раз расписаться, не велика радость служить в подразделении если не знаешь фамилии командира, да и товарищей. Чуть ли не неделю я добирался до своего полка, посмотрел писарь на документы спросил: выучился? Дальше, говорю, некуда. Ну иди в свой дивизион. А потом посмотрел на меня и говорит: ремешки с сапог спороть, не по форме, а финку сдать старшине – не положено. На что я ему сказал: а не пошел бы ты …. и пошел в дивизион, а писарь пошел жаловаться.

Возвратился, как домой, знакомые, можно сказать, родные ребята, конечно, отпорол я и ремешки с сапог и финку спрятал в вещевой мешок, правда не надолго, при наступлении она снова на поясе висела.

Мы стояли у укрепленной немецкой линии, которую они звучно называли «Пантера», к сожалению, в наших исторических документах она упоминается всего 2-3 раза, хотя немецкое командование возлагало большую надежду, а именно это прорыв нашей обороны, выход на Вологду и оттуда с севера обрушиться на Москву.

Перед штурмом этой глубоко эшелонированной линией, я сидел вместе со штурмовой группой пехоты т.к. мы обязаны были поддерживать её огнём наших пушек, и на крышке радиостанции, на обёртке, промасленной бумаге, на одной стороне которой было напечатано «суп – пюре гороховый концентрат», писал карандашом заявление о приёме меня в комсомол. Отдал его комсоргу пехотного полка, который собирал подобные заявления и он обещал со своей резолюцией переправить его в наш полк. (Что и сделал.)

Перед штурмом привели ещё две штрафные роты (офицерские) и после артподготовки пошли, да так пошли, что опомнились они где-то под Опочкой, где мы вынуждены, были останавливаться. Переформировка и мы так же РГК попадали во второй прибалтийский фронт под командованием «самый главный из армян – это маршал Баграмян».

Несколько раз он лично бывал в подразделениях своего резерва, т.е. у нас в полку, предпочитал без свиты и сопровождающих забираться в блиндажи к солдатам, где разговаривал на равных. пользовался исключительным авторитетом. И поэтому когда однажды он приехал и попросил сделать невозможное, мы сделали. Он приехал и попросил нас утром сделать артподготовку и не жалеть патронов только не здесь, а км за 100 в другом месте. А на наше место он привёз 4 гусеничных трактора, которые до самого утра лязгали своими гусеницами на кусочке в 3 км вдоль передовой, в то время как мы на конной тяге бегом по бездорожью тащили свои 120 мм пушки – гаубицы на другие позиции. И ровно в 6.00 действительно до смерти уставшие и злые открыли огонь, прорвали оборону и вышли в тыл к немцам, которые приготовились отражать наступление где всю ночь ездили трактора. Выход на Латвийскую равнину, которая называется Латгалия, для нас был тяжёлым. Прямым попаданием в окоп 105 мм немецкого снаряда, был убит, да не убит, а разорван командир дивизиона майор Сакуров. Утрата была тяжёлая, как говорили, что, он был артиллерист «от бога». На смену ему пришёл бывший его «однокашник» по довоенному училищу капитан Киприянов. Прошли Латгалию эту богатую, плодородную часть Латвии с её многочисленными хуторами и имениями, потом вступили в холмистую, лесистую и болотистую, и бедную часть Латвии – Курляндию. Бои пошли затяжные, упорные, много в составе немецких войск встречалось «Власовцев», которым и в плен то нельзя было сдаваться, и так, и так погибель, вот они и отчаянно сопротивлялись. Сильные бои завязались на подступах к Риге, это где-то км в 10, а потом по «рижскому тракту» (т.е. каменная дорога – брусчатка, соединившая Петербург с Ригой) мы вошли в Ригу, где завязались уличные бои. Я уже со своим командиром были почти у р. доугавы когда принял по радио приказ запрещающий из пушек стрелять по Риге, так мы и прятались по подворотням и подъездам не в силах подавить какое-либо пулемётное гнездо. Много лет спустя я с удивлением узнал что, я есть латышский стрелок, который форсировал озеро. Удивительно что я тогда этого не знал, хотя и видел, что после взятия Риги, какая-то воинская часть, действительно на понтонах переправлялась через озеро. И так же много позже я видел документальную кинохронику, в которой латышских стрелков встречают жители Риги с цветами. Отчасти верно, что цветам, но только почему-то эти восторженные дамы бросая нам цветы с верхних этажей (когда мы прижимавшись к стенам) почему-то забывали оставить дома цветочники, да и такие цветы как фикус с кадкой – цветочником не весьма симпатичны, ну и помимо цветов, вероятно от избытка чувств, бросали утюги швейные машинки, табуретки и прочие увесистые предметы, иногда попадались и гранаты.

Но тем не менее, нашему полку было присвоено звание «Гвардейский, Рижский». С этого времени и навечно мне было присвоено звание «гвардеец», и во всей последующей службе, где бы я не служил. в какой бы части не находился, в устной и письменной форме перед званием добавлялось слово «гвардеец».

Мы оставались в Латвии, держать окружённую группировку «Тукумус-Либава». Боёв не было, бежать немцам было некуда, поскольку нашими уже был взят Кенесберг. И вот в ночь под Новый 1945 год получаем команду, немедленно использовать весь боезапас до единого снаряда выстрелить по окруженной группировке и быстро сняться с места, а в 600 утра 1 января начать погрузку в вагоны на ближайшей станции. Наделали переполоху много. Поездом нас привезли в Житомир, пушки сразу на платформах направили на переплавку, лошадей под расписку раздали по колхозам, а нас разместили в каких-то холодных казармах. Однако долго нам не дали рассиживаться, заменили обмундирование, ну а мы как только узнали, что переодевать будут, то мигом половину деревни Перловки одели и обули в более подходящую одежду, где самогон, а где просто так за спасибо. Старшина, который принимал старую одежду, удивлялся откуда у нас такие драные разноцветные полушубки и просвечивающиеся черные валенки, когда выдавались серые и не подшитые. Дали новые пушки и вместо лошадей, машины, американские Студебекеры. Всё хорошо, а вот шофёров не прислали, да и своих раз-два и нету. Бегает помпотех спрашивает кто умеет водить машины, ну я и сказал что умею. Схватил посадил за руль и говорит, подавай задом к пушке. Я подал правда немного в сторону метра на 1,5. Молодец, говорит, направление правильное, а остальное они на руках докатят. Вытащил из планшетки кусок коричневого картона, написал мою фамилию и вот, говорит, временное право на время марша, а на месте шофера уже будут. Вот так я временно стал военным водителем, пока не прибыли в Венгрию по Будапешт в район озера Балатон. Ещё в пути следования, то нас обгоняли, то мы их обгоняли, ехали подразделения, где солдаты носили совсем новые погоны с малиновым кантом, но некоторые носили старые погоны с голубым кантом и что интереснее всего, что у них были на вооружении финки и сапоги с ремешками. На одной станции я пребросился с одним солдатом и понял, что это же свой брат десантник. Тогда вытащил из вещмешка свою финку и прицепил на пояс, после этого на любой станции я был свой. Это была 9-я гвардейская воздушно-десантная армия, брошенная на этот опасный участок, но какому-то военноначальнику по неизвестным соображениям вздумалось назвать её стрелковой армией со всеми последствиями, которые сказались много после войны. Таким образом наш полк вливается в состав дивизии (стрелковой) то я опять попадаю к десантникам.

Под Будапешт приехали когда ещё там шли уличные бои, но в районе озера Балатон готовилось что-то грандиозное. Здесь очень не повезло. Прибыли на передовую, начали вести перестрелку, но у противника очевидно были локаторы, поскольку через полчаса моей работы на радиостанции нас взяли в артиллерийскую «вилку», в блиндаже, где мы сидели заглянул ком. дивизиона Киприянов, крикнул: «Засекли! Быстро уходите по траншее!» Я послал своего второго номера, вместе с ним выскочил ещё разведчик, мы остались вдвоём с вычислителем, он собирал свои карты, а сматывал антенну, когда начался артналёт, затряслась земля под ногами, а потом что-то тяжелое, тупое ударило сверху и всё ….

В себя пришёл в медсанбате, болело всё тело, все мышцы, тошнило, кружилась голова. Хотел встать с носилок, но не ноги, не руки не слушались, в ушах стоял звон. Подошел санитар, что-то губами шлёпал, очевидно говорил, потом понял, что я не слышу и показал мне большой палец. Дал мне что-то из кружки попить, то ли оно было горячим, то ли на спирту, в общем уснул. Поправка шла не важно, стал слышать и руки работали, а вот ноги ни как не слушались. Прибегал мой радист говорил, что вычислителя убило, а меня еле откапали, было прямое попадание в блиндаж. Однако недели через две я уже довольно бодро передвигался, но очень болела спина – позвоночник. Ещё немного и я опять у себя в подразделении, несмотря на сильную контузию и ушиб позвоночника, как определили в санбате и указано было в справке, молодой организм взял своё. На всю жизнь запомнил я это местечко близ города Секешфехервар.

Шла подготовка к отражению очень мощной танковой группировки в 17 танковых дивизий, которые должны были с Балкан прорваться к Берлину. У нас был приказ любой ценой не пустить. Трудно сказать что там было, то мы за ними гонялись, конечно не за танками, а за пехотой, то они за нами и мы прятались под прикрытием своих танков. Танковые атаки следовали одна за другой, на одном не получилось они пытались на следующий день где-то рядом прорваться.

Так нас, я имею в виду, командира взвода управления лейтенанта (Шишигина это был один из грамотных и интеллигентных офицеров, по профессии инженер-текстильщик, выходец из благородной московской семьи) и меня – радиста с новенькой радиостанцией, перед рассветом провели на самый передний край, где мы должны были корректировать огонь целого дивизиона. Это была траншея, впереди уже ни кого не было, рядом в метрах 10-ти в ячейки сидели бронебойщики, быстро вырыл нишу, спрятал рацию, сделал контрольную связь и пошел к бронебойщикам, оставив своего офицера заниматься картами и вычислениями. Ну ка и водится в этих случаях: «Здорово славяне», вот, мол, рядом с вами будем, ну познакомились по именам. Я представился: Алешка, - Иван, представился худой паренёк, типичный украинец, чернявый, а вот первый его номер или как говорят у бронебойщиков – наводчик этот тоже молодой, заросший рыжей щетиной, из под шапки выбиваются рыжие волосы, круглое лицо у которого почти отсутствует шея и расстёгнутая вверху шинель сержанта, чуть ли на уши не залезла, и самое не забываемое это почти детская и заразительная улыбка. Костя – представился он и сразу спросил: Махорка есть? Ну конечно есть, нас только что снабдили ею. Закурили, но не успели поговорить, как меня позвал мой офицер, т.к. шли позывные по рации оставленную мною в режиме «прием». Нас предупредили, что авиаразведка сообщила, что вот-вот начнётся штурм наших позиций. Действительно почувствовалась дрожь земли и стал доноситься шум танков я отключил микротелефонную трубку, подключил головные телефоны и трофейные ларингофоны, которые были завистью всех радистов дивизиона. И уже дальше шла работа по корректировке огня, которую производил Шишигин, а я согнувшись у его ног передавал по рации. Стоял такой грохот, что ему приходилось прямо в ухо мне кричать, чтобы я мог передать, а рядом щелкало противотанковое ружьё, это Костя бил по гусеницам, заставлял танк остановиться или развернуться, а уж неподвижную мишень тут же приканчивали стоявшие сзади нас пушки на прямой наводке. Но вот Шишигин потянул с меня наушники и ларингофоны, а мне показывает в сторону бронебойщиков, там лежал Иван, а Костя пытался его перевязать ружьё задрано вверх, естественно не кому стрелять. Быстро всё понял и бросился к нему на помощь, т.к. Шишигин сам стал вести корректировку. У Ивана было осколками разворочено плечо, я стал кое-как его перевязывать, а Костя взялся опять за своё ружьё. Кое-как я перевязал Ивана оттащил его в ход сообщения, накрыл плащ-накидкой, чтобы песок в лицо не сыпался, а сам вернулся к Косте, он мне бросил полотенце или портянку, не поймёшь и показал на ящик с патронами. Дело было ясно, на смазку налипло много песка, который сыпался со всех сторон и патрон не входил в патронник. Я стал протирать патроны и класть под шинель, которую Костя сбросил и стоял в телогрейке. Потом мы брались за автоматы и стреляли по серым фигуркам которые появлялись из дыма в 30-50 шагах от нас, бросали туда гранаты, два танка проскочило мимо нас через траншею, благо Шишигин из автомата отсёк несколько пехотинцев которые бежали к нам прячась за танками. После обеда атаки прекратились, наступило затишье перед очередной атакой, в это время к нам приполз подносчик патронов, притащил несколько ящиков патронов и утащил раненного Ивана пообещав сообщить, чтобы Косте прислали помощника. Но толи не прислали, то ли не дошел помощник, а мне пришлось ещё ночь и день быть у Косте помощником. И когда на второй день атак окончательно захлебнулась и по сему стало видно что немцы отказались от прорыва в этом месте, мы получили приказ переходить на другой участок км в 10 сторону, где готовилась очередная попытка прорыва. Мы с Шишигиным распрощались с Костей к которому пришёл наконец помощник и он оставался на месте.

Следует сразу сказать, что спустя 30 лет после этого, встретившись в Москве в ДК ВДНХ на встрече ветеранов с Киприяновым и Шишигиным, проходя по вестибюлю мне Шишигин указав в сторону, спросил, не помню ли я этого человека. Я увидел короткие кривые ноги, очень короткую шею, огромную, отпалированую лысину и не забываемую на круглом лице улыбку. Ну конечно же это был Костя, я сразу бросился туда, хотя он стоял в окружении людей очевидно его однополчан с портфелем в руках. Я окрикнул «Костя», он обернулся, я к нему, мол помнишь этот бой? Он говорит: «Такое Алеша не забывается». Ну как полагается, обнялись, поцеловались, я извинился перед его друзьями и пошёл к своим. Шишигин стоял и смеялся, когда я подошел он спросил с кем я целовался? Я говорю: Так это же Костя! А фамилия? Ну откуда я знаю? Так вот, говорит, ты сейчас обнимался с лауреатом государственной премии, поэтом Константином Яковлевичем Ваншенкиным. Ну как же не знать. Это же поэт - десантник, его песни «Я люблю тебя жизнь…», «Стоит под горою Алёша…» и др. общеизвестные.

Я опять к Косте, но на этот раз уже более дипломатично, мол. Константин Яковлевич, нет ли в вашем портфеле чего-либо и на мою долю. Все, конечно, рассмеялись, а он вытащил из портфеля маленькую книжечку, говорит. что остались только такие, подписал её мне, а потом когда выходили из ДК то наш однополчанин Сёма Клейман – одессит, сфотографировал на память. Вот такие бывали встречи.

Ну а теперь вернёмся к тому времени, когда мы шли «галопом по Европам». После разгрома танковой группировки под Балатоном, с боями пошли на север к австрийской границе. Много было и не приятных моментов, много потеряли друзей. Так когда брали г. Мор и после того как половину уже взяли, то немцы отрезали нас от основных сил и мы остались смотреть. Тогда поддерживая пехоту мы с ком. дивизиона Киприяновым Сергеем Петровичем, забрались на колокольню городской ратуши и прячась за колоннами он стал корректировать огнем, а я сидел на полу и передавал. Мы, конечно, не знали что разведка второго дивизиона нашего же полка, пробралась на один из холмов окружавших город и разглядев что на колокольне находятся какие-то корректировщики, посчитали что это немцы и, безусловно, если бы это были немцы, то они ещё долго пристреливались бы, а вот уж по своим, с первого снаряда угодили в маковку (конечно случайность) и от поражения осколками нас спас колокол который весел над нами, а вот как мы оказались внизу так и осталось необъяснимым, ведь там была винтовая лестница и довольно узкая. До сознания дошло только тогда, когда я оказался на нижних ступеньках, что-то на меня давило, а рядом торчали чьи-то сапоги. Оказалось что на мне, вернее не на мне, а на моей радиостанции, что была за спиной и в данный момент стояла на ступеньке выше, сидел Сергей Питрович забросив ноги мне на плечи. Первый вопрос был цела ли рация, удивительно, но оказалась цела, но на верх я больше не полез, а привязал антенну к тросу, что шел на верх к колоколу, получилось отлично и я услышал как кто-то хвастался, что с первого снаряда снял немецких наблюдателей с колокольни. Я отдал трубку Сергею Петровичу, что бы он ввёл некоторые коррективы и выпустил в эфир свой «эмоциональный заряд». Всяко было. Под Санкт-Пельтеном освобождали женский концлагерь, без содрогания нельзя было на всё это смотреть, мы, молодые, ещё как-то всё переносили, а вот наши старые возрасты, эти закалённые солдаты совсем расклеивались, плакали. Впереди были Штирийские Альпы, которые надо было перевалить. В одном месте в туннель было загнано несколько тысяч военнопленных разных национальностей и у входа стояла платформа со взрывчаткой подготовленная к взрыву. Тут четко сработали наши разведчики без единого выстрела, а потом, утром, мы стояли на крутом склоне, а под нами по дороге где-то в 15-20 метрах, длиной колонной шли из тоннеля люди. Впереди шел высокий худой парень с палкой в руках, на которую была привязана за рукава, белая рубашка, т.е. типа белого флага, из колонны нам кричали то ли «братушки», то ли «братишки», то ли русские, то ли болгары, там были все. Весна была во всю, когда мы вошли в знаменитый европейский курорт Баден-Баден. Это что-то напомнить может одну из здравниц Кав минвод, только респектабельнее, виллы увитые розами, благоустроенные источники и водолечебницы. Вот там мы срубили около одной виллы 10 метровую лозу, цветущей белой розы, свернули кольцом, положили на джип и поехали в долину, где находилось кладбище. Там нашли служителя, растолковали, что мы хотим и он нас привёл к одной маленькой могиле, где стоял невысокий обелиск (0,5 м) из черного мрамора и латинскими буквами было написано А.П. Чехов. Вот мы и положили от соотечественников на эту могилу гору белых роз. Конечно инициатором этой «акции» был наш ком. взвода управления Шишигин Александр Антонович. Спустившись с острогов Альп, мы вошли в Вену. Столица Австрии, центр Европы.

История почему-то замалчивает о том, как была взята Вена, почему она ликовала. Да потому что на третий день после взятия этого огромного города, заработали водопровод, на 4-5 заработал телеграф и пошли трамваи, т.е. заработали ТЭЦ в предместьях Вены. Один раз, спустя 20 лет, один писатель попытался об этом рассказать чуть-чуть в газетной статье «Флаги над Веной», но после публикации, всё осталось по старому кроме неприятностей писателю и издателю, т.к. это не вписывалось в описательную часть в «История отечественной войны», где описываются уличные затяжные бои в Вене, которых в действительности не было, а было другое. Когда Вена уже была в полукольце, то северо-западнее Вены наши сделали очень узкий и глубокий прорыв в оборону немцев, что даже на несколько часов перерезали автомагистраль Берлин – Вена, а потом вдруг прекратили прорыв и быстро убежали на свои места, т.е. в исходное положение. Но именно в течение часа на дорогу ведущую в Вену была выпущена колонна мощных немецких грузовиков «Opel-Man», на которых в немецких касках, в немецких плащ-палатках, как истуканы сидели наши десантники. В кабинах рядом с шофёрами сидели в офицерской форме наши офицеры владеющие немецким языком. Всё заключалось в том, что у всех на касках сбоку было нарисовано по две молнии, а на шее у каждого на цепке висел белый металлический полумесяц. Это был особый отличительный знак военно-полевой жандармерии, которая имела полномочия всех и вся расстреливать на месте без суда и следствия. Так что их избегали все рода войск немецкой армии. Их никто нигде не остановил, наоборот, даже приветствовали, поскольку они двигались со стороны Берлина. А потом, это уже к вечеру, машины разъехались по охраняемым важным объектам, как телеграф, водокачки, электростанции и пр., которые были заминированы и охранялись гарнизонами. Всё было сделано без шума, обезврежены и взрывчатка, и гарнизоны. Начальник разведки дивизии на немецком бронетранспортёре пользуясь особым отличительным знаком не допускающим задержания и проверки, приехал в центр Вены в здание полуразрушенного парламента (американцы умудрились всадить в него две полутонные бомбы). Пользуясь темнотою, надули привезённый с собой, так называемый «сигнальный», воздушный шар, водородом, отпустив его на тонком тросе метров на 200, прикрепили к тросу специально сшитый красный флаг размером 4 х 12 метров и ещё отпустили трос метров на 200-300, закрепили его в развалинах, а вся группа сбросив немецкую одежду, заняла круговую оборону. И на рассвете, когда солнце ещё не осветило город, который находится во впадине между гор, но уже осветило красный флаг, хорошо видимый не только со всех участков города, но и из предместий. В этот момент началась сильнейшая артподготовка по предместьям города со всех сторон. В городе поднялась паника небывалая, на все телефонные звонки наши солдаты отвечали с почтамта по-русски, связь нарушилась, на всех объектах подлежащих уничтожению были наши солдаты и за ночь вывешены красные флаги, да тут ещё флаг над парламентом совсем нарушил психику войск в Вене. Часть бросилась в единственный оставшийся выход на север, а часть была на столько деморализована, что побросав оружие ходили в поисках первого попавшегося русского солдата, чтобы сдаться в плен, что гарантировало жизнь.

А флаг этот, что был над Веной, помещён на вечное хранение в музей ВДВ.

Действительно Вена ликовала, что ей выпала судьба остаться целой и вот уже на второй день, когда появилось самоуправление, появилась местная полиция для поддержания порядка, вечером на перекрёстках и площадях появились самодеятельные оркестры, в основном это аккордеон, скрипка и барабан, и, в зависимости от обстановки, ещё разные инструменты, но везде звучали вальсы Штрауса и кружились пары. Вечером невозможно было проехать по улицам. Мы ехали на открытом Додже в своё подразделение, когда нам преградили путь, повытаскивали из машины и втянули в круг. Какая-то молоденькая венка схватила меня за руки и потащила танцевать. Танцевал я не ахти как и в то время как она улыбалась и без остановки что-то лопотала по своему, у меня было в мыслях одно – это не наступить своими сапожищами на маленькую туфельку своей партнёрши. Где-то после полуночи толпа стала редеть, и мы могли двигаться дальше.

После взятия Вены, нам дали отдых на 5 дней и наш командир полка, старый офицер ещё служивший до революции, подполковник Кряжев привёл отдыхать нас в Венский лес (заповедник) в летнюю резиденцию австрийского короля, т.е. своеобразный дворец, очень похож на некоторые постройки в нашем Петродворце. Перед этим, правда, ком. полка строго предупредил, чтобы ничего не было нарушено, пообещал отдать в трибунал если кто-то что-то испортит. Он был, конечно, прав, такую красоту можно увидеть только в царских дворцах и музеях. На дворцовой башне стояли часы. И вот идея принадлежала командиру отделения разведки, сержанту, кавалеру ордена «Славы» трёх степеней, в последствии участника парада Победы, архангельскому помору Вальке Шеницину, вместе с ним вологодский оторви-голова, разведчик Пашка Колычев (неизвестно где закончивший свою жизнь) и решили, что поскольку я что-то смыслю в радио и умею управлять машинами, втянуть и меня в эту авантюру. Втроём пробрались в башню, на верху стоял огромнейший часовой механизм, а внизу, опущенные на цепях две большие железобетонные плиты. Надо полагать, что это были гири часов. Мы сориентировались и имеющимися там лебёдками стали поднимать гири. Это было тяжело и долго, так что подняв их на 1/3 мы бросили, потом отыскали «стопор», освободили его, качнули маятник и часы пошли. Валька Шеницин, сидевший на верху, спросил сколько времени, я ему сказал посмотрев на свои часы. Потом когда он уже спустился и мы выбрались из башни, он усомнился в правильности установки времени, солнце не соответствовало. Я объяснил ему, что у меня как и у всех радистов время на часах было московское, был такой приказ чтобы во избежании путаницы и ошибок, все радиограммы фиксировались только московским временем, а потом уже командиры делали поправки в зависимости от места нахождения. Но это не важно, важно то, что как только куранты стали отбивать четверти, то было слышно по всему замку, тот час поступил приказ ком. полка разыскать этих ослушников и привести к нему. Очень скоро мы предстали пред его грозные очи. Ввели нас в одну из палат, где за столом сидело чуть ли ни всё главное командование полка. Отвечать за всё пришлось Вальке, как старшему по званию и должности, но тут стали бить часы и кое-кто из офицеров посмотрев на свои часы, скептически посмотрел на нас. Тут Вальку и осенило, что он объяснил, что поскольку мы находимся в центре Европы, как говорил ком. полка, то мы мол и поставили на часах московское время, чтобы вся Европа по Москве сверялась. И на все дальнейшие вопросы, как забубенный отвечал: «Время-то московское поставили». В конце концов ком. полка выгнал нас за дверь, велел подождать своей участи. Сквозь не плотно прикрытую дверь мы услышали рык командира: «Ну?!», а затем голос замполита с ехидцей и на распев сказавший: «А время-то моско-о-овское…» и его покрыл взрыв дружного хохота. Выскочил адъютант и погнал нас, сказав чтобы три дня командиру на глаза не попадались. Но этого не получилось, поскольку на рассвете нас подняли и быстрым маршем в сторону Праги, и часы уже без нас продолжали отбивать московское время. А пока мы пошли спать в одну из палат, где обосновался взвод управления и полковая разведка.

Если посмотреть на историю всей династии, то получается интереснейшая вещь. В родословной только двум человекам было присвоено звание «гвардейца», это Леонову Михаилу и его внуку Громакову Алексею. И если первый гвардеец охранял покои его императорского величества всея Руси, то второй гвардеец умудрился потчевать в покоях его королевского величества Австрии. Всё правильно, преемственность поколений, только с некоторым сдвигом по спирали.

Усиленное передвижение на машинах, на танках, сходу сбивая заслоны на дорогах, пересекли границу Чехословакии. Каждый населённый пункт встречал криками «Наздар!» и забрасывали ветками цветущей сирени и другими цветами. До Праги не дошли, там нас опередили с севера танкисты корпуса Лемошенко, а наш путь лежал через Высокие Татры на запад. Это было уже просто триумфальное шествие, деморализованная немецкая армия уже не в силах была оказывать сопротивление этому натиску. Поскольку основное движение было по дорогам, кругом горы и скалы, то всё было посажено на машины. И вот у местечка Хардек, где стоял старинный замок с толстенными стенами, из которого по нам открыли огонь из крупнокалиберных пулемётов. Я включил рацию, чтобы сообщить штабу, но в эфире что-то творилось невероятное, все на всех языках Европы что-то кричали, не говорили, а именно кричали, это было утро 9 мая 1945 г. Наконец я понял, что мне поступила команда остановиться и ждать указаний, и что Германия капитулировала, то бишь война окончена. Не знаю почему, но я стал орать благим матом что-то нечленораздельное. Ко мне подбежал санитар и командир, но их помощь была не нужна, я кое-как доложил ему о случившемся и отдал наушники, пусть сам слушает. К нам подъехала агитмашина, ребята кустами потащили динамик ближе к замку и немец переводчик стал им что-то говорить. В замке внутри поднялась стрельба, потом утихло и из окон и на верху повывешивали простыни и наволочки, короче, капитулировали. А нам приказ, мчаться во весь дух до встречи с союзниками. Но не мы одни мчались к союзникам, параллельно с нами туда торопились и отдельные подразделения «SS» и «SD», которым нельзя было нам сдаваться в плен, так вот они то нас и «кусали» то справа, то слева и мы конечно несли потери, хотя всем писали, что погиб 9 мая. И вот река Витова, мост, за ним г. Писек, а перед мостом большая балка, в которой скопилось более 30 тысяч немцев вместе с техникой, которые бежали к американцам. На мосту рядом стояли два американских танка, которые и не пустили эту массу к себе, однако тех кто бросился вплавь к ним, они вылавливали. Выскочив к этой балке мы развернули на них пушки и тот час везде поднялись белые тряпки.

Нас разместили на берегу реки, а берега очень крутые и скалистые, в нескольких километрах от моста, тут уж началось не просто братание с американцами, а интернациональная пьянка и трудно сказать, как могли солдаты общаться друг с другом не зная языка, но тем не менее общались, да ещё как.

Через день утром, командир дивизии генерал Виндушев со своей свитой проходил по всем подразделениям вдоль берега с поздравлениями и вот в пределах расположения нашего полка увидел, что с другой стороны плывёт лодка, он заинтересовался и стал по тропинке спускаться вниз, свита, естественно, за ним, ком. полка следом предчувствуя недоброе, так как было запрещено было пользоваться лодками. На лодке сидел и грёб Томи (мы их всех называли Томи, а они нас Иванами), а в лодке лежал наш старшина очевидно после очередного соревнования с союзниками «кто больше». Подогнав лодку к берегу, где из кустов выскочил наш ефрейтор из разведвзвода, помог затащить в кусты старшину, а взамен вытащили и положили в лодку какого-то длинноногого Томи. Потом сели на край лодки, Томи открыл фляжку, выпили по крышечке, вероятно, виски, пожали руки и Томи погрёб восвояси. Вот тут-то генерал и спросил ефрейтора, что тут происходит. Но, ефрейтор и есть ефрейтор, да ещё чуть навеселе, вытянулся, козырнул и доложил: «Так точно! Обмен военнопьяными, товарищ гвардии генерал!» Генерал сам любил шутку и здесь не выдержал строгости и тоже вместе со свитой засмеялся, потом приказал ком. полка прекратить. Война, - говорит, закончилась, а они, чёртовы дети, потопят друг друга. Скоро нас оттуда убрали как и убрали всех американцев, которые были в контакте с советскими войсками. Нас перевели в Венгрию, под Будапешт, объявив, что мы все десантники и полк наш стал называться Воздушно-десантным планёрно-посадочным. Год, который мы пробыли в Венгрии, мы никуда не садились, потому что не было ещё таких планёров. Потом переезд в Россию, под Тулу где надо было уже готовиться к прыжкам. Перед этим, наконец, назначили медкомиссию, где многих из ВДВ отчислили, в том числе и меня, по причине справки из медсанбата и неясности в позвоночнике, короче отправили в наземные нестроевые войска в Серпухов, где после проверок стал ездить начальником транспорта военных грузов, а потом когда пришлось застрелить одного взломщика, перевели заведовать военным хранилищем на военную базу. На этой базе можно было и до пенсии дослужить на сверхсрочной службе, но никаких перспектив не было и выбраться с базы можно было только путём поступления в военное училище, что я и сделал. Трудно сказать, как я прошёл по конкурсу, если в это училище 10-классников было 8 чел. на одно место. Физику я сдал, а вот в сочинении у меня красными чернилами было написано больше чем синими, не говоря уж о содержании. В приёмной комиссии я сказал полковнику, что как угодно, но назад в часть не поеду. То ли нужен был сержантский состав (а я к тому времени уже был старшим сержантом), то ли ещё что, но меня приняли и назначили командиром отделения. Не закончив немного 2-й курс, случилась беда, утром не мог встать, отказали ноги. 3 месяца в гарнизонном госпитале и комиссован, т.е. отчислен из армии по чистой после 8,5 лет службы, стал белобилетником. С палкой приехал домой в Усть-Лабинскую. Ни здоровья, ни специальности, ни профессии, ни пенсии, ничего нет, кроме х/б б/у и старой шинели.

*При оформлении документов в военкомате, военком Кошкин, который когда-то и призывал меня, посмотрев, предложил работать у него писарем, я, конечно, отказался по той простой причине, что у армейских писарей должен был быть четкий, почти каллиграфический подчерк, а у меня много желал лучшего. Надо понимать, что в 25 лет остаться неприспособленным, непригодным физически к гражданской жизни, при этом даже винить во всём этом было некого, всё это заводило в какой-то тупик. Были, конечно, и братья и сёстры, но время было тяжёлым, а у каждого были семьи, свои заботы и хотя никто из родственников и в мыслях не держал какого-то отчуждения, но я всё равно был только родственником. Единственный человек, который всё это понимал, но ничем помочь не мог – это была мать. Вот в таком каком-то наполовину заторможенном состоянии к осени поехал в Ростов поступать учиться, т.е. продолжить учёбу по специальности, которую начал приобретать в Рязанском военном автомобильном училище. Приняли на 3-й курс, учитывая, что я почти два года учился по данной специальности.*