Понимать и чувствовать войну

Братчун А. И., старший воспитатель

КГБОУ «Красноярский кадетский корпус им. А. И. Лебедя»

В переломные моменты истории, подобные тому, который переживает сейчас наше Отечество, часто говорят о переоценке ценностей: многие из прежних теряет свой смысл в новых исторических условиях, становление иных, к сожалению, идёт хаотично, подвергаясь случайным влияниям. Однако неотъемлемой частью нашей истории, ценностью, непреходящей для всех россиян, является День Победы нашего народа над фашистской Германией.

В Музее Воинской Славы КГБОУ «Красноярский кадетский корпус им. А. И. Лебедя», как важнейшей составляющей всей образовательной среды кадетского корпуса самое большое внимание уделено ветеранам и событиям Великой Отечественной войны, воинам-интернационалистам, участникам иных боевых действий.«Переживая боль войны идущей, мы помним трагедию той войны Великой Отечественной. В той трагедии – боль, кровь и пламя тысяч наших деревень и городов, уничтоженных оккупантами вместе с жителями. Та война была Великой по масштабу бедствий, по величию людского подвига.

Мы не забудем жертв. Будем помнить всегда…

Мы гордимся страной, нашими дедами и прадедами. Будем вечно чтить…

Мы не простили и не простим оккупантов и предателей.

Самая великая Победа над самым страшным врагом самой дорогой ценой спасла нас от беспамятства, от утраты смыслов, от потери самих себя…» (В. Гигин) (из материалов музея).

 В экспозициях музея представлены биографии ветеранов Великой Отечественной войны, дедов и прадедов воспитанников и воспитателей корпуса. Мы рассказываем о них, своих дедах и прадедах, это наш «Бессмертный полк», о том, как любили, чем дорожили, что смотрели, читали, слушали…

В небольшом посёлке Арейское Емельяновского района Красноярского края жила моя бабушка Акулина Константиновна Прощакова. Её доброе сердце не уставало понимать, любить и прощать всех, кто обращался к ней за советом и поддержкой. В тяжёлые годы войны теплом её рук были согреты дети - дочь Валюша и сын Валера, племянники - дети старшей сестры, которых она поистине спасала от голодной смерти своей продуктовой карточкой. Заботу о себе чувствовали и старики - родители мужа, ушедшего добровольцем на фронт. Бабушка Акулина в своей жизни не видела ничего героического, охотнее рассказывала о муже, Василии Ивановиче, бережно хранила его награды (орден Ленина, медали), боевые служебные характеристики, перебирала в памяти страницы книги Михаила Наумова «Хинельские походы» о нём и его товарищах - партизанах, воевавших в Брянских и Хинельских лесах.

Бабушка Акулина Константиновна прожила 93 года, Василий Иванович умер от тяжёлой болезни в 1976 году. В послевоенные годы он много работал, воспитывал детей, внуков, поддерживал письмами своих боевых друзей, делился воспоминаниями. Часть из них, адресованная бывшему комиссару партизанского соединения имени В. И. Ленина Федору Волосникову, сохранилась, отдельные события военных лет удалось восстановить по семейным преданиям.

Известие о начале войны ошеломило. Из пятерых братьев четверо, в том числе и Василий, ушли на фронт. Демьян Иванович, Николай Иванович погибли в 1941-м, Василий Иванович пропал без вести. После горьких вестей матушка, Мария Федоровна, не находила себе места: со слезами смотрела на улицу, выходила за калитку, а чаще подходила к фотографиям сыновей, висевшим в переднем углу, и давала волю слезам и причитаниям. Как-то в обед к дому подъехал посыльный из военкомата и передал письмо-весточку от Василия. «Здравствуйте, родные папа Иван Васильевич, мамаша Мария Федоровна, жена Акулина Константиновна, дети, сёстры! Шлю вам свой низкий поклон. Обо мне не беспокойтесь. Как братья? Где воюют? Я нахожусь за линией фронта, командую партизанским отрядом. Бьём фашистов в их тылу. Письма шлите по указанному адресу…»

«Как же так, почему за линией фронта, почему в партизанах, а не в армии?» - недоумевала Мария Федоровна. «Ну да ладно, жив ведь и бьёт проклятого фашиста – это главное», - радовался Иван Васильевич.

 А путь Василия Ивановича в партизанский отряд был непрост. Уйдя добровольцем на фронт на 12-й день войны, в боях под Брянском он оказался в окружении. Взвод, которым он командовал, несколько раз ходил в атаку, но прорваться через кольцо не удалось. От взвода осталось пятеро. Решили идти в Хинельские леса. Там, в Червонском районе Сумской области влились в партизанскую группу подпольщика Куманька.

Из боевой характеристики, написанной командиром партизанского соединения майором Л. Я. Ивановым 26 октября 1944 г.: «Начальник штаба партизанского соединения Прощаков Василий Иванович 1916 г. р., уроженец Красноярского края Боготольского района. Член ВКП(б) с 1941 года. Образование 7 классов. В партизанском отряде с 4 марта 1942 года. Место поступления в партизанский отряд - Хинельский лес Сумской области. По прибытии в отряд тов. Прощаков пять дней был бойцом, после чего был назначен командиром взвода. За смелость, решительность в боях с немецкими оккупантами, за умение быстро ориентироваться в сложных обстановках и правильное руководство своими подчинёнными Прощаков был назначен начальником штаба партизанского отряда имени В. И. Ленина, а затем партизанского соединения. В этой должности и находился по момент соединения с частями Красной Армии 21 июля 1944 года.

Будучи начальником штаба партизанского соединения, разрабатывал планы боевых операций и маршруты движения соединения по глубокому тылу противника в районах, где ещё совершенно не было партизан. Благодаря его работе в разработке планов боевых операций были разгромлены гарнизоны гг. Лоев, Березно, Городница, Словечно, Сырница и многих других. Прощаков сам неоднократно выезжал для выполнения боевых задач.

В результате всей работы партизанского объединения и проведённых боевых и диверсионных операций, действиями которых руководил начштаба тов. Прощаков, было уничтожено большое количество живой силы противника (до 15000), техники (пущено под откос 106 эшелонов, уничтожено 25 танков, 3 самолёта, 1 бронепоезд, много автомашин, мостов) и продовольствия. Лично сам Прощаков уничтожил до 50 гитлеровцев. Неся ответственность за правильность проведения боевых операций, тов. Прощаков честно и добросовестно относился к порученной ему тяжёлой работе и всегда был на высоте положения.

За боевые заслуги Василий Иванович Прощаков награждён орденом Ленина, орденом Богдана Хмельницкого II степени, пятью медалями».

Шли годы. Война уходила всё дальше в прошлое, стирались в памяти воспоминания о ней, но хотелось Василию Ивановичу сохранить имена тех, кто до Победы не дожил. «Наверное, потихоньку начну писать о боевых делах нашего соединения», - сказал как-то Василий Иванович. Сказал так, а через несколько дней получил письмо от очень дорогого ему человека - от комиссара партизанского соединения Федора Петровича Волосникова с просьбой «срочно, не теряя ни часа, засесть за воспоминания».

Василий Иванович ответил сразу. И получил второе письмо, а потом и третье. «Василий! твоё письмо было отрадно. До дела ты всегда был горяч. Благодарю, что взялся за перо. Твои 15 страниц получил. В них имеется кое-что. Говорю так, зная, что боевых подвигов ты совершил в тысячу раз больше, проявил мужества во сто крат больше, чем о том написал… Главное, Василёчек, описывай эпизоды, избегай общих фраз. Приучай себя быть таким же хорошим писателем, каким тебе довелось научиться на войне быть партизанским штабистом. Это не просьба - приказ. Понял? Всё брось, забудь о болячках, чёрт бы их побрал. Знай одно: книгу нашу мы должны писать сами. Улавливаешь? Крепись, боевой друг! Фёдор Волосников. 14. 04. 1973 г.»

 Из воспоминаний Василия Ивановича Прощакова. «На рассвете утреннюю тишину расколол грохот взрывов. Взглянув в небо, я увидел самолёт, выходивший из пике. За ним последовали другие. Их было около десяти. Высыпав весь бомбовый груз на лесокомбинат, «юнкерсы» удалились.

Вечером, высадившийся из эшелона на хуторе Михайловском пехотный полк гитлеровцев, шёл всю ночь и в то время, когда «юнкерсы» бомбили лесокомбинат, а точнее, нас, развернулся перед Хинелью и, полагая, что мы деморализованы бомбовым ударом, с ходу ринулся к лесокомбинату.

К середине дня наступления противника захлебнулось. Растрёпанные батальоны убрались в село Хинель, откуда начали обстрел из пушек. Мы рассчитывали на передышку после горячего боя, но во второй половине дня подошли свежие части противника. Мы держались стойко, иногда переходили в рукопашную. Отразили три атаки, но кольцо вокруг нас сжималось.

Лишь к вечеру бой у лесокомбината прекратился. День 27 мая 1942 года догорал вместе с лесокомбинатом. Мы отступили в глубь лесного массива и далее по глухим тропам отряд уходил на восток».

 В короткие часы затишья между боями и переходами партизан сковывал могучий сон. «Спали люди и кони. Одни, сидя на пеньках, другие, прислоняясь к деревьям. Кони, подобно каменным изваяниям стояли с плотно закрытыми глазами, не двигаясь, и только их могучий храп нарушал мёртвую тишину леса…

В конце августа мы из Брянских лесов вновь перешли в Хинельские, а с 25 октября 1942 года ушли в глубокий тыл врага на правобережье Днепра, в легендарный Сталинский рейд вместе с партизанскими соединениями А. Н. Сабурова и С. А. Ковпака».

Василий Иванович не успел о многом написать. Но стал стоящим соавтором. Его не подводила память на события, он помнил мельчайшие детали, места дислокации, прекрасно разбирался в стратегии и тактике партизанской войны. Дух боевого братства, долг перед погибшими товарищами поддерживали его и в дни тяжелой болезни. Ранения, контузия, скоропостижная смерть в возрасте 60 лет оборвали все его планы.

Книга комиссара партизанского соединения Ф. П. Волосникова была издана уже после смерти Василия Ивановича. Автор выразил глубокую благодарность за подвиг ратный и труд гражданский всем своим боевым товарищам и посвятил им, соавторам эти воспоминания.

«Идёт перекличка тех, кто отправляется в бой. Среди них я вижу наших лучших вожаков боевых групп коммунистов Василия Прощакова, Василия Терешина, Александра Юферова, Владимира Васина, Георгия Власенко и других.

Уже подходя к высоте, где засел Георгий Талахадзе, партизаны Прощакова убедились, что перед полем сражения буквально нельзя поднять голову - вихрь огня снесёт. Позднее, когда окончился бой, Василий Прощаков так докладывал о случившемся: «В ожесточённой схватке у моста я в последний раз с восхищением увидел, на что способны наши бойцы. Талахадзе, расстреляв все патроны, оставшись один в живых, дрался ещё более самоотверженно. На моих глазах он метнул во врагов две последние связки гранат и закричал:

 - Вот вам, изверги!

 Наши автоматчики теснят карателей. Они всё ближе к воронке, где сражается мужественный политрук. Но огонь врага на минуту прижимает всех к земле. А что делает Талахадзе? Заметив, как из вражеского окопа, находящегося в десятке шагов от него, застрочил пулемёт, не позволяя моим автоматчикам занять важную высотку на пути к мосту, который приказано взорвать, Талахадзе вдруг поднялся весь рост.

- Ложись, убьют! - кричу ему. - Сейчас выручим!

 И приказываю сосредоточить огонь наших пулемётов и части автоматов на фашистах, которые вот-вот схватят храбреца. Но Талахадзе неумолим.

- Коммунисты не умирают! - слышу опять его громкий голос. Окровавленной рукой он бросает в окоп пулемётчиков противника мину и сам падает замертво. К нему бросается на выручку автоматчик Барышев, но и его настигает огненная струя.

 - Прощайте, родные! - вырвалось у комроты Терешина.

Крупнокалиберный замолк. Занимаем высотку. Каратели откатываются. Приказываю минёрам заложить тол под опоры моста. Его фермы взлетают в воздух… Но бой разгорается с новой силой - пьяные фашисты идут в очередную контратаку.

 Но задержать проход лавины партизан фашисты не смогли. Шоссе позади. Наш рейд продолжается.

Хоронили мы героев - Талахадзе, Комина, Мельникова, Барышева и других, павших смертью храбрых с воинскими почестями в селе Куставница. Командир соединения Иванов сказал предельно кратко:

- Мы склоняем боевые знамёна наших отрядов над свежей могилой героев, имена которых будут жить в веках. Родина-мать их не забудет! «

«Война сложна, темна и густа, как непроходимый лес. Она не похожа на её описание, она и проще, и сложнее. Её чувствуют, но не всегда понимают её участники. Её понимают, но не чувствуют позднейшие исследователи», - писал в 1943 году Илья Оренбург.

И почти 80 лет спустя мы помним о войне. Мы помним о вас, дорогие ветераны Великой Отечественной. Вместе с вами скорбим о миллионах погибших. Мы благодарны, и дай вам Бог здоровья, сил, человеческого тепла и внимания. Так было, так есть и так будет.

Но чем дальше в глубь истории отступает то трагическое и героическое время, тем труднее нам, внукам и правнукам, «вызвать на откровенность тени предков».

 Да не упустим возможности привлечь прямые свидетельства живых носителей памяти, их рассказы и размышления о себе, о своём поколении и научиться не только понимать, но и чувствовать войну.