Мой дядя – Андрей Фёдорович Щербаков был партизаном и воевал в Брянских лесах. Хочу рассказать эту историю:

**ГИБЕЛЬ ПОДРЫВНИКОВ**

В отряд Данченкова вместе с Константином Атрощенковым прибыла и семья Щербаковых: муж Андрей и его жена Анна. Аня была мастером на все руки: доила коров, была санитаркой, прекрасной разведчицей. На любые операции стремилась ходить со своим Андреем. Находясь в Клетнянских лесах, она часто рассказывала девушкам, да и партизанам-подрывникам о своей родной Забайкальской тайге. В тех местах на своей родине она с отцом ходила на охоту, видела самых разных зверей, в том числе и тигра.

Ее деревня Александровка расположилась на берегу таежной реки Индиги. В этой деревне она росла, училась, вступила в комсомол, работала свинаркой, трактористкой, а затем учительницей в начальных классах. Красноармеец Андрей Щербаков влюбился в эту девушку с первого взгляда и после демобилизации привез ее в деревню Тросна-Ивакина под Ершичами.

В бригаде все у нее шло очень хорошо до тех пор, пока Андрей не сменил свою профессию на подрывника. Она затосковала и стала упрашивать командира отряда создать под ее руководством группу подрывников из девушек. После настойчивых уговоров Данченков согласился. И вот Аня Щербакова, Клава Жутенкова, Нюра Ларичева и Наташа Васькина приступили к изучению подрывного дела под руководством Кости Гребешкова.

Спустя определенное время девушки успешно сдали экзамен. Они начали минировать шоссейные дороги и подрывать гитлеровские машины. Однако этого для них стало недостаточно и в июле 1943 года они добились задания заминировать железную дорогу.

В группу входило шестеро: Василий Горохов - бывший колхозный шофер, Наташа, Нюра, Клава, Аня и ее муж - минер Андрей. Долго шли лесом, полями, кустарником из лагеря до Кичевской железной дороги, а это около 50 километров. Во многих местах приходилось ждать, пока пройдут немецкие подводы или машины. Три раза у них была неудача, на четвертый повезло.

Убедившись, что заложенный заряд сработал, и вражеский эшелон потерпел крушение, усталые минеры побрели в обратный путь, в Бочары. Зашли в маленький поселок Боевик, немцев там не было. В набитом сеном сарае местный житель Егор Гришин устроил партизан на ночлег, но кто-то их видел и предал.

У девчат горели плечи от лямок мешков с толом. Ведь не каждому мужчине под силу пронести такой груз полсотни километров. Договорились дежурить по очереди. Наташа дежурила первая. Она с завистью поглядывала на уснувших подруг. Осторожно, чтобы не наступить на одну из них, спрыгнула с сена вниз и прошла вокруг сарая, стала ходить взад-вперед около открытых ворот с суровым видом часового, переступая с ноги на ногу, с трудом превозмогая охватившую ее дремоту. Клавке спать еще час двадцать минут. "Вы спите, спите милые герои… Не беспокойтесь - я не усну".

Ровно в час ночи Наташа разбудила Клаву и пошла на ее место, но долго на могла уснуть.

Вдруг что-то грохнуло. Наташа мгновенно вскочила и толкнула Нюру. В первое мгновение казалось, это ей приснилось, но в следующую секунду эти чары исчезли. Не успели девушки опомниться, как перед ними стояло больше десятка врагов, наставив на них фонарики, держа на взводе оружие… Да, это были немцы и тут же под ногами у них лежала, распластавшись и захлебываясь кровью, Клава.

- Где остальные? - Закричал фашист, ударив Наташу пистолетом по уху. Затем бросил ее рядом с Клавой и повторил: "Говори, говори, сволочь, бандит… Где партизаны? Кто командир?"

 Андрей и Аня успели сориентироваться и начали стрелять по врагам. Девушки и Андрей выскочили из сарая и побежали в рожь, а Аня их прикрывала огнем. Но у леса были другие немцы. Андрей был скошен пулей и упал. Упали и девочки - немцы стреляли по ногам и рукам. Им нужны были живые партизаны, так как за это они получали двухнедельный отпуск и уезжали в Германию.

 Аня стреляла до последнего патрона. Гитлеровцы кричали, чтобы она сдавалась и обещали сохранить ей жизнь. Но Аня знала, с кем ведет войну. Когда фашисты подошли к ней близко, она взорвала гранатой себя и врагов.

 Утром фашисты согнали всех жителей хутора в одну группу и вывели к ним из избы измученных Клаву и Наташу, придерживая перед толпой народа. Нюру вывели из легковой машины два офицера.

"...Три офицера и переводчик о чем-то поговорили между собой, после чего тут же перед толпой вывели и расстреляли укрывавших проводника группы Кривченкову Анну и ее мужа Егора и вместе с Аней зарыли в землю. Переводчик скомандовал жителям разойтись по домам. Наташу, Клаву, Нюру и Андрея на грузовике под охраной шести фашистов увезли в Ярославскую тюрьму. Егора Гришина и его семью расстреляли на месте.

 Андрея Щербакова фашисты подвергли ужасным пыткам, тело его прижигали папиросами, а на спине и груди вырезали звезды. В таком виде его возили по деревням. От страшных истязаний он умер. Девушек также непрерывно гоняли на допросы, истязали так, что они уже не могли ходить, тогда на допросы их стали носить на носилках. Их нельзя было узнать. Ничего не добившись, в конце июля всех расстреляли.

Тело Ани родные Андрея перезахоронили в Тросне-Ивакино на деревенском кладбище. Весть о ее геройской смерти разнеслась по всей округе.

Андрей Фёдорович Щербаков.

