Этого человека я неоднократно встречала на улицах нашего села. Слушала его выступления на митингах ко Дню Победы, часто встречала в школе. Я узнала, что это единственный у нас в селе участник войны, награжденный орденом «Александра Невского», двумя орденами «Отечественной войны» первой степени. К сожалению, уже 4 года, как Григорий Михайлович умер. Но его воспоминания сохранились благодаря краеведам нашей школы. Родился Григорий Михайлович Булычев в Сибири, в Маслянинском районе, с. Елбань, 7 января 1922года. Успешно закончил семилетку, а средняя школа была в районном центре, за 30 км от его родного села. Мальчишку это не смутило. Снимает квартиру и три года учится в средней школе. Осенью и весной Григорий каждую субботу добирался домой на чем придется, а зимой на лыжах, 30 км. Туда и 30 км. назад. Это его физически закалило и подготовило к будущим испытаниям. Его 10-й класс приходится на 1939 – 1940 учебный год.

 После окончания школы он поступает в высшее военное училище в 1940 году.

Учиться надо было 2-3 года, но закончить обучение пришлось досрочно, так как не хватала командиров. В 1941 году, в звании младшего лейтенанта, его направляют в Москву, в распоряжение главного управления артиллерии красной армии. 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны вероломно напала на Советский Союз. Григория Михайловича направляют на Западный фронт под Смоленск командиром огневого взвода. В его взводе были пушки «Гаубицы», а перевозили их тракторы Челябинского завода. 10-я дивизия, 19-й армии в районе Смоленска попала в окружение. Связи нет, снаряды кончились, поступил приказ командования выходить из окружения небольшими группами. Григорий с группой в 50 человек, дошел до села. Очень тяжело было с продуктами и его посылают на разведку: узнать, нет ли в селе немцев и попросить помощи у жителей. С двумя ребятами они вышли на край села, а остальные остались ждать в лесу. Их встретили, накормили и объяснили, что в центре села стоят немцы и как раз в это время, там началась стрельба. Те, которые остались в лесу, решили, что это Григорий Михайлович с ребятами стреляют и ушли, а они остались одни и стали самостоятельно выходить из окружения, имея в руках компас и карту. Дошли до населенного пункта хутор Михайловка Тумановского района Смоленской области. Ребята, которые с ним выходили, были родом из Украины. Немцы всюду распространяли листовки, в которых писали, что это пропуск к матери и некоторые на это клевали. И двое ребят, которые выходили с Григорием, ушли с листовками, но он их не осуждает. Было такое время: каждый выживал, как мог, а о судьбе этих двух ребят он ничего не знает. Здесь Григорий Михайлович познакомился с майором, который был родом с этого хутора, во время отступления был ранен и его доставили сюда солдаты. Староста посоветовал им уйти в лес, может партизаны попадутся. Из оружия у них было: у Григория Михайловича пистолет, а у майора автомат. Им повезло, они натолкнулись на Советскую агентурную разведку. Разведчиков было 12, с ними радист и семнадцатилетний переводчик, они собирали данные о немецких войсках от 2-го отдела, 5-й армии. Запросив командование, получили разрешение взять Григория Михайловича и майора с собой. В 1942 году они действовали в тылу. Еще раз возвращались в Михайловку и даже взяли здесь «языка». С разведчиками этой группы они пробыли полгода. Очень тяжело было с продовольствием. Еды постоянно не хватало. Один раз они увели у немцев лошадь и съели ее. Те устроили за ними погоню и вышли к месту, где находилась разведка. Фашисты загнали ребят в болото, по шею в воде, они простояли до вечера. Хотя было лето, все равно все сильно продрогли. Приняли решение выходить из окружения через болото, рацию потеряли, связи не было. Дошли до передовой. Майор погиб, но его продолжали нести на руках. Перешли линию фронта, и попали к своим.

Выйдя из окружения, Григорий Михайлович попадает под проверку НКВД. Его под охраной отправляют в Москву на Западный вокзал, затем перевозят на Курский вокзал и отправляют в Подольский лагерь, где находились тысячи вышедших из окружения. Здесь Григорию Михайловичу опять повезло, он встретил земляка. В этом лагере ему пришлось пройти через угрозы, провокации. Постоянно звучал вопрос: «С каким заданием пришел из плена?» Даже придумали такое: отец его староста и служит немцам. Но Григорий Михайлович ответил, что отец его никогда не был на оккупированной территории и всю войну проработал в Новосибирске, поэтому провокация не прошла. В это время следователя перевели, а дело Григория Михайловича закрыли в сейфе и ничего ему не сказали, хотя можно было отпустить. Поэтому он остается в лагере. И пробыл там с сентября 1942 года по декабрь 1942 года. Жили в бараках, все было огорожено, под охраной. Иногда подрабатывали на Подольском заводе, изготавливающем мины. Там работали в основном женщины, поэтому для трудоемких работ привлекали мужчин из лагеря. Подрабатывал и печником на кухне, здесь было сытно и тепло. Один раз удалось передать письмо из лагеря родным о том, что он жив, а то ведь они ничего не знали. Война продолжалась, и Григорий Михайлович рвался на фронт. Уже шла Сталинградская битва, и он обращается с просьбой рассмотреть его дело. Дело принесли из архива, а оно оказалось уже закрытым и претензий к Григорию Михайловичу никаких не было, а он отсидел 2 месяца в лагере зря. Получает направление в военкомат в Подольск, а оттуда в резервную часть в город Димитров. Здесь он пробыл две недели, и его направляют на Юго-Западный фронт в г.Старый Оскол Курской области.

В результате мощного наступления Красной армии в районе Курска образовалась дуга. Немцы планировали с Орла и Белгорода мощным наступлением прогнуть дугу в другую сторону и окружить советские войска. Григория Михайловича направляют в Белгородскую область, недалеко от Прохоровки. Здесь была сформирована артиллерийская противотанковая бригада, которая подчинялась штабу фронта. В нее подбирали хорошо подготовленный состав, заработная плата офицеров здесь была выше. Если командир батареи получал 800 руб., то здесь вдвое больше. А если подбили танк, то командир и наводчик, получали по 500 рублей. В основном деньги отправляли родителям, так как сами находились на полном обеспечении. В районе Курска, немцы применили новые танки «Тигр», «Пантера», самоходное орудие «Фердинанд». У нас были танки «Т-34», «ИС» (Иосиф Сталин), «КВ» (Климент Ворошилов). Они имели мощную броню, осколочные и броневые снаряды. Но у «Тигров» была настолько мощная броня, что снаряды ударяли и не пробивали лобовую часть, рикошетили и летели дальше, куда попадет. Но наши ученые создали особые снаряды: головка снаряда была сделана из мягкого металла, ударялась и сплющивалась, а в середине был мощный стержень, который пробивал броню. После этого ни «Тигры», ни «Пантеры» не были страшны. Разведка донесла, что наступление немцев будет 5-го июля. Бригада Григория Михайловича находилась на юге от передовой, и они были пока в резерве. Рано утром 5-го июля 1943-го г. начался артобстрел немецких позиций. Потери немцев были огромные, но не смотря на это, хотя и с опозданием, они все равно перешли в наступление. К Белгороду начали подтягиваться силы Красной армии. Бригаде, в которой находился Григорий Михайлович, был отдан приказ, перебазироваться на передний край, к селу Яковлевка. Орудия перевозили на американских машинах «Студебекерах». Машины трехосные и все оси ведущие, практически для них не было препятствий. Сзади прикреплялась пушка, а в кузове снаряды и орудийный расчет. Сверху кузов был накрыт тентом, с одной стороны это хорошо, а с другой – это прекрасная мишень для противника. Григорий Михайлович вспоминает, что рано утром они увидели огромное количество танков. Кстати, немецкие танкисты и артиллеристы очень хорошо стреляли. Если ты с первого залпа в него не попал, то он обязательно попадет в тебя. В бригаде было 3 полка. Григорий Михайлович командовал огневым взводом, а затем батареей. В батарею входило два взвода, по две пушки и взвод управления до 100 человек. На передовой командир, находясь впереди, давал координаты для пушки. 5-го июля целый день шел бой, немцы потеснили советские войска и они начали отходить. Отступали до 12 июля. Бои шли за каждый метр, километр, наконец, дошли до Прохоровки, где состоялось крупнейшее танковое сражение. Во взводе Булычева был командир орудия Долгов Константин. 6-го июля его орудие уничтожило 5 вражеских танков за один бой, а затем он вместе с командиром взвода Булычевым, спас раненого командира батареи Стырова. А произошло это так: Костя Долгов прибежал к Григорию Михайловичу и сообщил, что ранен комбат, боясь попасть в плен, он готов застрелиться. Григорий и Костя бросились на помощь к нему, тащить его в полный рост нельзя, так как рядом немецкие танки и авиация. Они снимают обмотки с сапог, протягивают под руки и начинают тащить его на коленях метров 500 до санчасти. Локти и колени они стерли до крови, но командира батареи спасли и отправили в госпиталь. А Григорий Михайлович стал вместо него командиром батареи. Положение было не из лучших. Одно орудие неисправно, а два подбиты, их вывели из строя, чтобы они не достались врагу. Осталось всего два орудия, одним из них командовал Костя. За спасение командира батареи Булычев и Долгов были награждены медалью «За Отвагу». В это время Григорий Михайлович получает звание лейтенанта. Его батарея вместе с бригадой переходит в контрнаступление. Он принимает участие в освобождении Полтавской области. Освобождает города: Хорол, Лубны, Ромадан. За битву на Курской дуге Григорий Михайлович награжден орденом Отечественной войны I степени. В это время командир батареи возвращается из госпиталя, в штабе Григорию Михайловичу объясняют, что тот имеет право на батарею и Григорий опять становится командиром взвода, но не надолго. Во время очередного боя пушки находились недалеко от села, а машины отвели подальше, на окраину, в лесок, и замаскировали. На населенный пункт налетела авиация и начала бомбить. Командир батареи решил бежать от машин к орудиям под бомбежкой. Не добежал метров 20, бомба разорвалась близко от него и он погиб, изрешеченный осколками. Приезжает начальник особого отдела НКВД и Булычева опять назначают командиром батареи.

Вначале планировали наступление на Киев с Букринского плацдарма. Перед наступлением на Киев нужно было форсировать Днепр. Восточные берега плоские, а западные крутые. Форсировали с востока на запад. Строили плоты, на них закатывали орудия, грузился орудийный расчет, снаряды и переправлялись под обстрелом. У Григория Михайловича остались две пушки. Когда переправились, увидели, что берег очень крутой и поднять на него пушку будет очень тяжело. Поэтому толкали пушку метров 200 в сторону, а затем вытягивали на обрыв. К этому времени соорудили понтонный мост и переправа пошла быстрее. Продукты подвозили на лодках. Немцы знали, когда подвозят и начинали обстрел. Каждый солдат имел свой окоп, чтобы не было скопления. Когда привозили питание все с котелками шли за ним по очереди. Ни в коем случае нельзя было собираться, иначе могли быть большие потери. Был такой случай: двое земляков сошлись в окопе, чтобы покушать. В это время снаряд попадает в край окопа – от них ничего не осталось, там их и засыпало, похоронили прямо в окопе и поставили крест, написали кто и откуда. А вообще у каждого солдата был металлический ярлычек с фамилией, именем и отчеством, домашним адресом и годом рождения. За пехотой всегда шла похоронная группа. Собирали трупы и хоронили в одном месте. Букринский плацдарм – это был обманный маневр наступления на Киев. Настоящее наступление началось с Лютежского плацдарма. Поступило указание, как и где расставить пушки. На один километр ставили по 100 стволов. Начался артобстрел. Затем пошла пехота и танки. Батарея Григория Михайловича с пушками вышла на Подол и Хрещатик рано утром 6 ноября. Город был разрушен, им приказали двигаться в район Бабьего яра, но тогда еще о массовых расстрелах в яру ничего не знали. 7-го ноября в честь Дня Октябрьской революции и освобождения Киева должен был состояться парад, который принимает Ватутин и член военного совета Хрущев. Все готовились к параду, но батареи Булычева не суждено было попасть на этот праздник. Накануне его вызвал командир и сказал, что в районе Триполья тоже переправа, туда рвутся немецкие танки и нужно поддержать пехоту артиллерии. Батарея перемещается к Триполью. Холмистая местность, населенный пункт в яме. 4 пушки расположили не рядом, а разбросали. Рано утром 7-го ноября появился один танк, потом еще один, остановились и наблюдают. Насчитали 8 танков. Григорий Михайлович отдает приказ: стрелять наверняка, лучший наводчик будет представлен к награде. Наводчик был молодой и неопытный, поэтому Григорий становится сам к пушке. Первый выстрел по гусенице – попал, а второй по башне – вывел танк из строя. Второе орудие подбило второй танк, но он не загорелся. К нему подошел еще один танк. Чтобы взять его на прицеп, Булычев дал приказ поразить оба и уничтожил. Затем еще один. В результате 4 танка подбили, а остальные отошли. На парад опоздали, но взяли под контроль трассу Житомир-Киев. После Киева бригада получила название Гвардейской Киевской. А Григорий Михайлович за форсирование Днепра и взятие Киева был награжден еще одним орденом «Отечественной войны первой степени».

После Киева Григория Михайловича вызвал командир полка и сказал, что нужно выдвигаться на Львовское направление. Там находилась 44 армия под командованием Люлешенко. Пехота и тылы отстали, а танки и студебекеры двигались быстро, поэтому Григорий Михайлович с его батареей приписывается к 44-й армии, которая подчинялась Первому украинскому фронту. В это время Галицкая дивизия попала в окружение и, пытаясь вырваться, хотела захватить город Перемышль (это на границе с Польшей). На первой машине ехал Григорий Михайлович как командир батареи. На кабине сверху был установлен пулемет «Максим». На повороте они заметили, что немецкая легковая машина засела в кювете. Булычев отдает командиру пулеметчику стрелять и поражает водителя и офицера, а еще двое выскочили из машины и залегли на кучу хвороста. Их начали обстреливать: один вышел с поднятыми руками, а второй попытался бежать. Офицера взяли в плен и захватили машину. Водитель студебекера садится за руль машины, а Григорий Михайлович ведет студебекер. Колонна продолжает движение. В это время появляется вражеский самолет, который начинает обстреливать колонну. Между машинами сохраняется большое расстояние, чтобы меньше было пострадавших. Торопятся въехать в село, чтобы скрыть машины за домами. Колонна продолжает двигаться в Перемышлю. Здесь находилась одна танковая бригада и батарея Григория Михайловича поступает в их распоряжение. Обстановка была очень серьезная. Железнодорожная станция находилась внизу. Пехоты не было, а от танковой бригады осталось два танка. У одного были перебиты две гусеницы, и он не передвигался. На ходу был один танк. Григорий Михайлович отдает приказ установить пушки, а командир взвода управления направляется на станцию, чтобы организовать охрану. Галицкая дивизия, выходя из окружения огромной толпой, планирует захватить станцию. Для защиты есть всего четыре пушки и два танка. Они быстро пристрелялись и беглым огнем разбили выходящих из окружения. Остатки скрылись, а станцию все-таки отстояли. Генерал Люлешенко представил Григория Михайловича к награде «Ордену Александра Невского». Затем вышли на границу с Польшей и под Сандамиром Григорий Михайлович был ранен. Его батарея передвигалась с интервалами между машинами. Над ними пролетает «Рама», фотографирует все и сообщает о передвижении наших войск и скоплении артиллерии, и немецкая дальнобойная артиллерия начинает обстрел. 4-я машина была подбита, и Григорий Михайлович подбежал помочь, чтобы не было паники, в это время рядом разорвался снаряд. Ординарца разорвало на куски, а Григорий Михайлович был ранен в бедро, ему выбило глаз и контузило. Подобрал его Куклев Александр, начальник особого отдела НКВД. Он погрузил его в машину и отправил в госпиталь. Ему была оказана первая помощь. Привели в сознание. Саша вызвал санитарный самолет и его отправляют в Проскуров (Хмельницкий). Григорий Михайлович не видел и не слышал. Его поместили в темную палату и постепенно добавляли освещение. Один глаз сохранили, а второй потерял, осколок, который попал в глаз (0,9 см.) остался в голове до наших дней. После Проскурова - тыловой госпиталь в Харькове. А награда, к которой он был представлен, нашла Григория Михайловича уже после войны в 1947 году.

Его друг Куклев Александр разыскивал своих однополчан по архивам Красной армии. И в архивах Подольска он нашел представление на награждение Булычева Орденом Невского. Пройдя лечение, Григорий Михайлович попадает в резерв, а оттуда в Днепропетровск – командиром учебной батареи. Готовил командиров орудий. Там он пробыл 1945-1946 года. День Победы Григорий Михайлович встретил в Днепропетровске. Узнал об этом вечером. Он жил на квартире у старушки и домой возвращался в 11 часов вечера. В это время началась стрельба из автоматов и винтовок. У Григория Михайловича был пистолет. Он подумал, что это в него стреляют. Но когда зашел в дом, хозяйка объяснила, что закончилась война.