Валентина ЯКУБЕНКО

Сквозь огонь

*Ее Победы не узнали,*

*Мы только встретили войну*

*И в сорок первом задержали.*

*«С неустановленной судьбой» –*

*Пришло известие в конверте,*

*Я – не погибший, не живой,*

*Я – человек без даты смерти.*

**Под Москвой**

Много стихов и песен сложено о погибших и выживших наших предках-героях, но мало о тех, кто первым встретил военное лихолетье и неизвестно, где и когда в круговерти войны сложил головы в первые месяцы. Сотни и тысячи матерей, отцов, жен и детей надеялись на чудо – возвращение домой солдат, пропавших без вести в 1941 году.

Прочитав впервые стихотворение-песню «Реквием» Виктора Владимировича Черновалова, я была поражена, содержание тронуло меня до глубины души. Это стало ещё одним импульсом, чтобы восстановить судьбы наших земляков, воевавших в 413 стрелковой дивизии, защищавших подступы к Москве и пропавших без вести в ноябре 1941 года.

В районе населенных пунктов Дедилово и Болоховки Тульской области во время Великой Отечественной войны были серьезные бои, и в память о подвигах наших солдат возведен Курган Славы. Было время, когда вечный огонь у кургана потушили. Но не все измеряется деньгами, и благодаря активной позиции населения и неравнодушных людей Вечный огонь вновь возрожден и горит, напоминая всем о подвигах наших отцов и дедов.

Мало кто знает, что у села Дедилово именно там, где горит Вечный огонь, немцы напали на колонну наших безоружных солдат, которые шли в пешем строю из станции Узловой в сторону Тулы, и почти всех уничтожили. Это было 18 ноября 1941 года.

Об этом эпизоде войны я прочитала на сайте 413 стрелковой дивизии, когда искала информацию о судьбе уроженца деревни Денисовки Ивана Егоровича Храповицкого, 1918 года рождения. Иван Егорович до войны работал в колхозе трактористом. На фронт был призван Седельниковским РВК в 1941 году. В книге Памяти есть данные о нем: «Рядовой, стрелок 1320 стрелкового полка 413 стрелковой дивизии 50 армии. Пропал без вести в ноябре 1941 года». Имеются такие же данные и в донесении о безвозвратных потерях, но конкретная дата гибели солдата – отсутствует.

В военных документах мною была найдена следующая запись: «17 ноября 1320 стрелковый полк и 982 артиллерийский полк 413 стрелковой дивизии понесли большие потери, героически сражаясь на юго-западных подступах к Болохово. Погиб командир 1320 стрелкового полка майор Ключников и более 80 процентов офицеров и солдат».

В архивных документах штаба 413 стрелковой дивизии есть сведения из донесения о безвозвратных потерях за № 17023 от 19 июля 1942 года на 930 человек, пропавших без вести, в том числе – отдельный список пропавших солдат из 1320 стрелкового полка (на 396 человек). Документ подписан командиром 1320 стрелкового полка майором Поляковым и начальником штаба старшим лейтенантом Федосеевым. Позже мною было найдено еще одно донесение штаба 413 стрелковой дивизии, датированное 7 апреля 1942 года. Списки подписаны начальником штаба подполковником Морозовым. Третье донесение (от 21.12.1943 года), по сравнению с предыдущими, очень маленькое – на одного бойца. Эти документы, а также данные мемориального издания Омской области Книга памяти легли в основу поиска судеб ветеранов 413 стрелковой дивизии, призванных из нашего района.

413 стрелковая дивизия была сформирована в июле 1941 года на базе Особого строительного корпуса и 27 стрелковой запасной бригады в Амурской области. Бойцы 1320 стрелкового полка – в основном сибиряки, в том числе и из Омской области. Боевой путь дивизия начала 31 октября 1941 года под Тулой в составе 50 армии Западного фронта. В бой вступила сразу после выгрузки из эшелонов на станции Сталиногорск-Северная. В осенние месяцы 1941 года сибирские части и соединения комплектовались главным образом из военнообязанных старших возрастов, имевших за плечами богатый жизненный опыт. После исчерпания всех резервов военнообязанных, родившихся в 1905-1918 годах, были призваны мужчины и старших возрастов – 1885-1904 годов рождения включительно.

Противник рвался к Москве. 30 октября и 1 ноября 1941 года две танковые дивизии и одна пехотная бригада немцев пытались лобовыми атаками овладеть городом. В это время Тулу защищали войска левого крыла Западного фронта (командующий генерал армии Г.К. Жуков), 50 армии (командующий генерал-майор А.Н. Ермаков) и другие части и подразделения.

В течение недели шли упорные бои с противником. По оперативным данным 413 стрелковой дивизии была поставлена задача к семи часам 7 ноября выйти и занять исходное положение в направлении Малая Еловая – Крутое – Крюковка и в 11 часов во взаимодействии с 32 танковой бригадой начать наступление при поддержке нашей авиации. В 10 часов 30 минут артиллерия открыла огонь. В 11 часов пехота пошла в атаку. Противник оказывал яростное сопротивление. Особенно упорные бои развернулись в полосе действия 413 дивизии, здесь оборонялись два пехотных полка противника с танками, один из них – полк СС «Великая Германия». Их действия поддерживались авиацией, поэтому продвижение 413 стрелковой дивизии было очень медленным. Кроме того, со значительным опозданием в бой вступила 32 танковая бригада, начавшая свои действия только в 14 часов. Все это вместе взятое и не позволило частям дивизии добиться быстрого успеха.

Лишь к исходу дня 413 стрелковая дивизия овладела Большой и Малой Еловой и Тихвинским, но вскоре была контратакована пехотой и танками противника. В полночь части 413 дивизии вместе с 32 танковой бригадой отошли и закрепились на рубеже Большая Еловая – Барыково. Остальные соединения имели некоторый успех и на некоторых участках подразделения 50 армии несколько продвинулись вперед. В целом же задача дня не была выполнена. Противник имел превосходство в живой силе и подавляющее – в танках, авиации и боеприпасах. Нашим войскам приходилось экономно расходовать снаряды и патроны.

С 8 ноября части 413 стрелковой дивизии с боями продвинулись вперед, овладев рубежом Басов – Шиши – Крутое. Однако наступление вскоре было остановлено.

Из журнала боевых действий 413 стрелковой дивизии за 8 ноября 1941 года:

«…*опыт боев за прошедшие дни показывает, что противник ведет активные действия днем, усиливая их иногда к вечеру. Ночью танки маскируются, а пехота отдыхает. Артиллерийские снаряды от 45 до 76-мм (не бронебойные) не пробивают броню средних танков (заявление артиллеристов). Противотанковые гранаты, часто даже усиленные, не пробивают танки (заявление комиссара 1324 стрелкового полка). Противник ведет усиленный минометный огонь, заставляя части зарываться в землю*».

К 9 ноября 1941 года обстановка под Тулой осложнилась, 413 стрелковая дивизия с 32 танковой бригадой продолжали наступление в направлении Скуратово. К 18 часам 9 ноября вышла на рубеж: 1322 стрелковый полк достиг северной окраины Крутое и ведет бои за населенный пункт; 1320 стрелковый полк овладел Барыково, Лобинки и ведет бой за Лутовиново и Крюково; 1324 стрелковый полк – из района Вечерняя Заря на Крутое.

На всем фронте московского стратегического направления немецко-фашистские войска были остановлены. Наступление на Тулу было сорвано. Немецкое командование изменило свой план. Было решено Тулу пока не брать, а нанести удар в районе Дедилово в направлении города Венев, чтобы Тулу окружить. Оборонительные бои под Тулой сыграли важную роль в стабилизации линии фронта на южных подступах к Москве.

В 1320 стрелковом полку воевало много бойцов из районов Омской области, об этом говорит поименный список погибших. Недолог был их боевой путь – чуть больше трех недель.

Стояла середина ноября. Пасмурные, дождливые дни все чаще сменялись морозными, земля окаменела, прикрытая еще не отлежавшимся пушистым снегом. Но на рубежах обороны все было грязно-серым, развороченным гусеницами танков, взрывами снарядов и бомб. Командование 50 армии понимало, что бои, предпринятые противником в середине ноября, были лишь разведкой боем, попыткой нащупать слабые места в нашей обороне. Враг готовился к новому наступлению. Погодные условия не дали противнику быстрого продвижения. С 12 ноября, сразу после дождей, начались морозы. Вот что писал генерал Гудериан в своем отчете, характеризуя положение своих войск под Тулой: «*Действиям 24 танкового корпуса в значительной степени мешала гололедица, ибо при отсутствии специальных шипов для гусениц танки не могли преодолеть обледенелые склоны. Генерал барон фон Гейер считал, что корпус не в состоянии перейти в наступление раньше 19 ноября…*

*… Горючее частично замерзло, масло густело. Недостаточно зимнего обмундирования, потери от морозов, вшивость… Дело дошло до паники, эта паника, возникшая впервые со времени русской кампании, явилась серьезным предостережением, указывающим на то, что наша пехота исчерпала свою боеспособность и на крупные усилия уже была не способна*…»

Новое наступление немецко-фашистских войск под Тулой началось утром 18 ноября – на болоховском и дедиловском направлениях. Оно было тщательно спланировано и подготовлено как одно из важных звеньев по захвату столицы. Целый день 18 ноября шли кровопролитные бои, в ожесточенном сражении отдельные населенные пункты по нескольку раз переходили из рук в руки. 19 ноября к 20 часам 413 стрелковая дивизия под командованием генерала Алексея Дмитриевича Терешкова, который имел боевой опыт (участник Первой мировой и Гражданской войн, сражался за свободу в республиканской Испании), находилась в тяжелом положении. 1322 полк продолжал в течение всего дня удерживать Болохово. Полк вел неравный бой с противником за каждое строение, за каждую улицу. 20 ноября он был окружен, и держался до последнего солдата. 1320 и 1324 полки понесли потери личного состава. В дивизии осталось не более 4000 солдат и офицеров (из более чем 12000 штатных).

Под ударами противника 21 ноября разрозненные части 413 дивизии в отчаянном бою прорвали окружение, и отошли в северном направлении на 6-8 километров, заняв оборону в основном по северному берегу реки Шатна на фронте Марвино – Верхнее – Изрог – Петрово. Именно в этот период и пропали без вести многие наши земляки.

В эти дни противник в составе 2 танковой армии (четыре танковых, три моторизованных, пять пехотных дивизий, одна пехотная бригада и один моторизованный полк) при поддержке авиации прорвал фронт 50 армии, занял район Дедилово. Затем враг стал развивать наступление на Сталиногорск, который был взят 22 ноября, вышел на Венев, который пал 24 ноября.

Поисковики отряда «Д.О.Н.», Тульский областной молодежный поисковый центр «Искатель» восстановили журнал боевых действий 50 армии: с 21 по 30 ноября 1941 года. В нем приведены фрагменты, относящиеся к боям в районе Узловой, Сталиногорска и Донского. В журнале есть и небольшой фрагмент о боевых действиях 413 стрелковой дивизии.

**21 ноября 1941 года.**

50 армия частями 413, 299, 239 стрелковых дивизий, 32 танковой бригады, 108 танковой дивизии вела бой с танками и пехотой противника силою до двух пехотных полков и двух танковых дивизий, наступающих в северо-восточном направлении на рубеже Болоховка – Александровка – Горки – Дуброво – Куракино – Огаревка – Московское – Петровское – Акимовка – Большое Полунино – Смородино. К концу дня противник, введя в бой до 150 танков с мотопехотой, прорвал фронт обороны 413 и 299 стрелковых дивизий на участке Болоховка – Александровка и к 18 часам 20 ноября группами танков вышел к реке Шат в район Кукуй (Венёвского района) и Рыбинка. 413 стрелковая дивизия с 32 танковой бригадой, 36 отдельным гвардейским минометным дивизионом, после ожесточенного дневного боя 20 ноября в районе Болоховка – Горки – Дуброво – Куракино удерживала эти пункты до наступления темноты, после чего начала отход на северный берег реки Шат на фронт Марьино – Петрово, и в течение дня 21 ноября закрепилась на этом рубеже.

**22 ноября 1941 года.**

413 стрелковая дивизия с 885 стрелковым полком 290 стрелковой дивизии, 32 танковой бригадой, 36 отдельным гвардейским минометным дивизионом в боях с 18-20 ноября понеся большие потери: осталось до трех батальонов из всего состава дивизий. Отойдя в ночь на 21 ноября на северный берег реки Шат на участке Верхние Присады – отметка 162,9, отражает попытки противника переправиться через реку. Обороняет: 885 стрелковый полк – Верхние Присады – Марьино и штаб полка – Казачий; 1322 стрелковый полк – Победа (севернее 0,5 км от высоты 156,8); 1320 – Мещерские выселки – Изрог; 1324 – Северная окраина Слободвы – отметка 162, 9.

**24 ноября 1941 года.**

К утру соединения и части Венёвского боевого участка занимали следующее положение: 413 стрелковая дивизия (без одного полка) удерживала рубеж по реке Шат – Марьино – Уваровка…

Далее в журнале о боевых действиях 413 дивизии не упоминается. На 30 ноября «нет сведений о боях в районе Узловой, Сталиногорска и Донского».

В боях на Тульском направлении нет возможности установить место гибели и захоронения наших земляков, конкретное место, где они пропали без вести или были пленены. Но я нашла ещё одно упоминание о воинах сибиряках в воспоминаниях Евдокии Васильевны Екешиной, жительницы деревни Анишино Веневского района:

– Мне было 15 лет, когда немцы заняли деревню. В бою погибло много наших солдат, некоторые попали в плен. Немцы снимали с пленных обувь, одежду, рукавицы. Стояли морозы, наши солдаты мерзли. Потом всех пленных согнали в клуб, а затем погнали на Венев. Всех погибших советских солдат со всех ближних деревень весной 1942 года женщины свозили в большую воронку от бомбы. На том месте теперь Братская могила.

В это месте было захоронено 99 воинов (22 из них известны – В.Я.). Есть и фотоснимок «Советские солдаты, пленные в Анишино под Тулой».

**Молох войны**

В боях под Тулой в ноябре 1941 года из 1320 стрелкового полка 413 стрелковой дивизии пропавшими без вести до недавнего времени числились 17 наших земляков. Благодаря открытым базам данных Министерства Обороны РФ «Мемориал», «Память народа», «Подвиг народа» я узнала о дальнейшей судьбе некоторых их них. По-разному сложились солдатские судьбы участников ноябрьских боев под Тулой из 1320 стрелкового полка 413 стрелковой дивизии 50 армии Западного фронта. Одни реально пропали без вести, другие, как выяснилось в результате поисков, воевали после ранений в других дивизиях, были награждены, а кто-то прошел сквозь ад плена.

Васильков Николай Дмитриевич (1913-1941 гг.), уроженец деревни Семеновка. В РККА призван Седельниковским РВК Омской области. Рядовой, стрелок 1320 стрелкового полка 413 стрелковой дивизии. Пропал без вести в Тульской оборонительной операции в ноябре 1941 года. В графе «Родственники» запись – сестра М.Д. (без фамилии). Родственники не найдены. Информации о награждении нет.

Винокуров Михаил Андреевич (1908-1943 гг.), уроженец деревни Красноярка Кукарского сельского совета. В РККА призван Седельниковским РВК. Рядовой, стрелок 1322 стрелкового полка 413 стрелковой дивизии 50 армии Западного фронта. Пропал без вести в ноябре 1941 года. Жена – Анна Константиновна Винокурова проживала на момент гибели в деревне Верхняя Уйка. Письменная связь прекратилась с 27 октября 1941 года. Донесение о гибели бойца было составлено спустя два года – 21 декабря 1943 года. Информации о награждении нет.

Воробьев Иван Васильевич (1912-1941 гг.), уроженец села Седельниково. В РККА призван Седельниковским РВК Омской области. Рядовой, стрелок 1320 стрелкового полка 413 стрелковой дивизии 50 армии. Пропал без вести в Тульской оборонительной операции в ноябре 1941 года. Родственники не найдены. Информации о награждении нет.

Галинский Петр Николаевич (1905-1941 гг.), уроженец деревни Баклянка Баклянского сельского совета. В РККА призван Седельниковским РВК Омской области. Рядовой, стрелок 1320 стрелкового полка 413 стрелковой дивизии 50 армии. Умер от паралича сердца 21 ноября 1941 года в 183 военно-санитарном поезде. Похоронен в городе Саратове. Информации о награждении нет.

По Петру Николаевичу в архивах сохранилось несколько упоминаний. На сайте «Память народа» я нашла три документа. Согласно одному из них, в 1950 году Петра Николаевича разыскивала жена. Из донесения, датированного 19 декабря 1950 года, стало ясно, что военком Седельниковского РВК майор Орехов составлял анкету на фронтовика. Правда, здесь год рождения указан иной – 1910. По этому документу Галинский Петр Николаевич, уроженец Верхне-Баклянского сельского совета, умер 21 ноября 1941 года от паралича сердца в 183 военно-санитарном поезде. Извещение об этом было вручено жене Марфе Тимофеевне Галинской. Письменная связь с Петром Галинским прекратилась с октября 1941 года.

Во втором документе есть копия извещения, высланного 23 ноября 1941 года от имени Народного комиссариата обороны СССР из Военно-санитарного поезда № 183, где сообщается: «*Галинский Петр Николаевич, уроженец Баклянского сельского совета Седельниковского района Омской области, в боях за Социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, умер 21 ноября 1941 года от паралича сердца. Похоронен в городе Саратове. Настоящее извещение является документом для возбуждения ходатайства о пенсии*». Подписано начальником ПЦСП № 183 военврачом 3 ранга Бочарниковой, Военкомом ПЦСП №183 старшим политруком Овсяниковым.

Третий документ – с места захоронения. В нем есть адрес: Россия, Саратовская область, город Саратов, Кировский район, северо-восточная часть Воскресенского кладбища, мемориальный комплекс, братская могила, захоронения 1941-1945 годов. В ней именных – 8765 человек. Списочный состав всех захороненных – на 91 листе.

На этом мои поиски не закончились. Я решила поискать родственников Петра Николаевича. Я знала, что на улице Юбилейной в Седельникове живет Павел Иванович Галинский. Первый визит я нанесла именно к нему. Петр Николаевич приходился ему родным дядей. В семье Галинских было три брата: Петр (1905 г. р.), Иван (1907 г.р.) и Павел (1910 г.р.). Может быть, поэтому в донесении Седельниковского райвоенкомата Петру ошибочно приписали год рождения Павла.

Я надеялась, что, может, в семье есть фотография Петра Николаевича, но её не оказалось. Однако меня ждала и хорошая новость: жива дочь Петра – Нина, и она живет через дорогу, в бывшем общежитии ПМК.

Нина Петровна приветливо меня встретила. Она немного мне рассказала о своих родителях:

– Мама, Марфа Тимофеевна Леганова, родилась в 1912 году в Белоруссии, отец – из Польши. Они приехали с родителями в деревню Ново-Михайловку Верхне-Баклянского сельского совета. У братьев Галинских была сестра Елена. Жили как все: трудились не покладая рук. В семье Петра и Марфы родились трое детей: Вера, Геннадий и Нина, 1935 года рождения. Когда образовался колхоз, отец стал работать председателем. Сестра папы, Елена, жила в Титлеике. Перед войной Елена умерла, и родители переехали в ее дом в Титлеик. Из этой деревни отец и ушел на фронт.

Я спросила Нину Петровну про фотографию отца.

– Да, была, только у сестры Веры, она жила в Атаке и там умерла. У Веры остался сын Анатолий Пинин, он живет в Таре.

Перед моим уходом Нина Петровна вспомнила, что отец был на Финской войне и на фотографии он в военной форме. Она очень сокрушалась, что в свое время не забрала снимок.

– Сохранился ли портрет папы сегодня, я уже и не знаю.

Кузюков (Кузеков) Виктор Антонович (1911-1941 гг.), уроженец деревни Лебединка Кейзесского сельского совета. В РККА призван Седельниковским РВК Омской области. Рядовой, стрелок 413 стрелковой дивизии 50 армии Западного фронта. Пропал без вести в Тульской оборонительной операции в ноябре 1941 года. Информации о награждении нет.

Об этом бойце сохранилось не так много сведений. Есть лишь два списка в базе данных «Память народа». Оба они содержат идентичную информацию. В первом записано, что Кузюков Виктор Антонович пропал без вести в ноябре 1941 года, во втором – в период с 1 ноября 1941 по 1 января 1942 года. В графе семейное положение – жена Кузюкова А.Д., Кейзесский сельский совет (плохо читается наименование сельского совета – В.Я.). Объяснить разницу в датах можно тем, что донесения о потерях составлены 7 апреля 1942 года.

Я просмотрела в редакции районной газеты «Сибирский труженик» фотографии обелисков Седельниковского района и на Лебединском мемориале нашла запись: «Кузюков В.А.»

В восьмом томе Книги памяти Омской области на 178 странице дана ошибочная запись: «Кузеков Виктор Антонович, 1911 года рождения. Рядовой, стрелок 143 стрелковой дивизии (опечатка, должна быть 413 стрелковая дивизия – В.Я.) 50 армии. Пропал без вести в ноябре 1941 года.

Маслодуда Кузьма Сидорович (1905-1941 гг.), уроженец деревни Успенка. В РККА призван Седельниковским РВК из Саратовского сельского совета в 1941 году. Рядовой, сапер 1320 стрелкового полка 413 стрелковой дивизии. Убит 9 ноября 1941 года у деревни Вечерняя Заря Болоховского района Тульской области. Информации о награждении нет.

Имени этого погибшего седельниковского бойца нет ни в областном мемориальном издании Книга памяти, ни на мемориале павшим села Седельникова. Увековечили его имя на памятнике в Саратовке и в 2001 году, когда печатали многотомник «Солдаты Победы». На 306 странице четвертого тома есть список имен погибших земляков, не вошедших в одиннадцатитомное издание Книги памяти. В восьмой же том Книги памяти занесен брат, Маслодуда Илья Сидорович, из той же деревни Успенка. Он тоже погиб, правда спустя четыре месяца – в марте 1942 года.

Сведения о Кузьме Сидоровиче я обнаружила в донесении о безвозвратных потерях 413 стрелковой дивизии от 7 апреля 1942 года. Оно подписано начальником штаба дивизии подполковником Морозовым. Согласно документу, Кузьма Сидорович провоевал всего 9 дней. Ищи я по фамилии, никогда бы не нашла Кузьму Маслодуду, потому что писарь во фронтовое донесение внёс его под фамилией Мамодудов. Натолкнулась же я на него, просматривая полностью текст документа.

У Кузьмы Маслодуды остались трое сыновей: Василий, Петр, 1935 года рождения, и Михаил 1940 года. Об этом мне рассказала Тамара Михайловна Мулина, проживающая ныне в Седельниково. Также я уточнила правильное написание фамилии ее деда – Маслодуда Кузьма Сидорович, так что даже в книгу «Солдаты Победы» закралась ошибка. Там ветеран записан под фамилией Маслодудов.

Жену Кузьмы Сидоровича звали Агриппина Михайловна. Она одна вырастила сыновей и доживала в семье младшего, Михаила, так как старшие к тем порам уже уехали за пределы района. Василий Кузьмич жил в Орловке Новосибирской области, Петр – в Нижне-Омском районе. Умерла Агриппина Михайловна в 1989 году, похоронена в Соловьевке.

Интересный факт о жизни семьи Кузьмы Сидоровича в военные годы я нашла в списках Саратовского сельского поселения, составленных Ивановой Валентиной Ивановной: «В семью приходила «похоронка» о гибели отца. В деревне жила учительница, которая написала письмо Иосифу Сталину и по этой «похоронке» выходила семье пенсию. Агриппина Михайловна получила корову, каждый месяц семье выдавали муку и крупы».

У родственников не сохранилось ни одной фотографии Кузьмы Сидоровича. Была надежда, что она могла быть в семье Василия Кузьмича (его правнук Василий проживает сегодня в Новокузнецке Кемеровской области, работает шахтером), но на мой запрос тот ответил, что и в их семье снимка нет.

Рущик Алексей Игнатьевич (1916-1941 гг.), уроженец деревни Вознесенка. В РККА призван Седельниковским РВК в октябре 1941 года. Рядовой, стрелок 1320 стрелкового полка 413 стрелковой дивизии 50 армии Западного фронта. Пропал без вести в ноябре 1941 года. Информации о награждении нет.

Об Алексее Рущике информации удалось накопать немного. 19 декабря 1950 года в Седельниковском военном комиссариате была составлена анкета на погибшего бойца. В ней содержатся сведения, несколько отличающиеся от данных Книги памяти. В частности, дата рождения не 1910 год, как в мемориальном издании, а 1916. Верить, скорее всего, следует данным 1950 года, так как они записаны со слов жены, Ефросиньи Федоровны Рущик, нежели сведениям 1995 года, куда могла вкрасться банальная опечатка: ноль очень похож на шестерку в тексте печатной машинки. С ошибкой в Книгу памяти внесли и фамилию погибшего бойца – Рушин. Кстати, с такой фамилией в июле 1942 года в Седельниково пришло извещение о его гибели В нем написано: «*Ваш муж, красноармеец Рушин Алексей Игнатьевич, уроженец Вознесенского сельского совета Седельниковского района Омской области, в бою за Социалистическую Родину верный воинской присяге, проявив геройство и мужество на фронте, пропал без вести в ноябре 1941 года*. *Настоящее извещение является документом для возбуждения ходатайства о пенсии. Командир части майор Поляков, комиссар части старший батальонный комиссар Семиколенов*».

Тогда же, в декабре 1950 года, Ефросилья Федоровна сообщила майору Орехову о том, что до призыва в армию Алексей Игнатьевич проживал в Седельникове на улице Избышева, 66.

Силявин Николай Дмитриевич (1918-1941 гг.), уроженец деревни Кирпичное. В РККА призван Седельниковским РВК в 1941 году. Сержант, командир отделения 1320 стрелкового полка 413 стрелковой дивизии 50 армии Западного фронта. Пропал без вести в ноябре 1941 года в Тульской области. В графе: «Родственники» записан отец Д.И. Информации о награждении нет. (Родственники не найдены).

Турков Алексей Архипович (1915-1941 гг.), уроженец деревни Мядельск. В РККА призван Седельниковским РВК в 1941 году. Рядовой, стрелок 1320 стрелкового полка 413 стрелковой дивизии 50 армии Западного фронта. Пропал без вести в ноябре 1941 года в Тульской области. В графе «Родственники» – мать М.Я. Информации о награждении нет.

Отыскать хоть какую-то информацию о павшем бойце мне помогла член устьинцовского поискового отряда «Надежда» Нина Александровна Рогачева. В сентябре 2016 года она встретилась с родным братом Алексея Архиповича Николаем. По его словам, Турковы (их родители) Архип Митрофанович и Матрена Яковлевна были переселенцами из Белоруссии. В нашем районе они обосновались в Мядельске. Семья была большая, в ней воспитывались 13 детей.

Алексей, отслужив три года срочной, вернулся домой. Вскоре началась Великая Отечественная война, на которую его призвали в первые же дни. В ноябре 1941 года он пропал без вести. Жениться он так и не успел.

Матрена Яковлевна после войны перебралась в Усть-Инцы, где и упокоилась в 1971 году.

Храповицкий Иван Егорович (1918-1941 гг.), уроженец деревни Денисовка. В РККА призван Седельниковским РВК в 1941 году. Рядовой, стрелок 1320 стрелкового полка 413 стрелковой дивизии 50 армии Западного фронта. Пропал без вести в ноябре 1941 года в Тульской области. Информации о награждении нет.

До призыва в армию Иван работал трактористом. Установить, где он проходил службу до войны, мне так и не удалось. Родители Ивана, Егор Павлович и Анна Степановна Храповицкие, проводили на фронт еще одного сына, Дмитрия, который воевал в звании младшего лейтенанта, был ранен, проходил лечение в ЭГ-414 города Свердловска 11 месяцев. Дмитрий вернулся домой, а вот Ивану так не повезло. Как и по многим другим бойцам 413 стрелковой дивизии, у Ивана Егоровича нет точной даты гибели. В двух донесениях она записана по-разному: «Пропал без вести в ноябре 1941 года в Тульской области» и «Пропал без вести с 1 ноября 1941 по 1 января 1942 года».

Я помню с детства дом на окраине деревни, где жила Анна Степановна. Она была властная женщина, и мы, ребятня, почему-то ее боялись. Старшая сестра Ивана и Дмитрия – Федора Егоровна – вышла замуж за Федора Яковлевича Пинина и уехала в Верхнюю Баклянку. У них было пятеро детей. Так я вышла на внука Анатолия Пинина, который является родственником и Петра Николаевича Галинского, и Ивана Егоровича Храповицкого. Помогла же мне разобраться в семейных «нитях» Галина Дмитриевна Громова (в девичестве Храповицкая). Теперь передо мной задача – найти портрет Петра Николаевича Галинского.

Хутко Иван Францевич (1923-1945 гг.), уроженец деревни Короленка. В РККА призван Звенигородским РВК Марийской АССР в 1942 году. Младший лейтенант, командир роты 1324 стрелкового полка 413 стрелковой дивизии. Кандидат в члены ВКП(б). Умер от ран 28 января 1945 года. Похоронен в братской могиле № 6 деревни Старое Бланово Варшавского воеводства, Польша.

Шубин Антон Иванович (1916-1941 гг.), уроженец села Кейзес. В РККА призван Седельниковским РВК. Рядовой, стрелок 1320 стрелкового полка 413 стрелковой дивизии 50 армии Западного фронта. Пропал без вести в ноябре 1941 года в Тульской области. В графе «Родственники» – мать М.Д. Информации о награждении нет. (Родственники не найдены).

**И их война не пощадила**

Не все бойцы 413 стрелковой дивизии, кто сегодня внесен в списки павших мемориального издания Омской области Книга памяти в 1995 году, в действительности были убиты под Москвой осенью 1941 года. Многие из них после ранения продолжили воевать в других дивизиях, были ранены, убиты или попали в плен. Дожить до победы удалось единицам.

Климов Григорий Борисович, 1908 рождения, уроженец деревни Спасск. В РККА призван Седельниковским РВК Омской области 25 июля 1941 года. Рядовой, сапер-химик 1320 стрелкового полка 413 стрелковой дивизии 50 армии Западного фронта. Беспартийный. Числился пропавшим без вести в декабре 1941 года. 2 сентября 1942 года по болезни был переведен из 329 стрелкового полка 70 стрелковой дивизии Ленинградского фронта в эвакогоспиталь 992. Пять раз ранен. Последнее место службы и звание – гвардии старший сержант 155 армейского запасного стрелкового полка 35 армии Дальневосточного фронта. 4 мая 1945 года награжден медалью «За отвагу».

Я начала поиск по очередному погибшему бойцу, и вот что он мне дал: В Ленинградском военно-пересыльном пункте 2 сентября 1942 года была оформлена регистрационная карточка № 125947. В ней говорится: «*Климов Григорий Борисович, 1908 года рождения, уроженец деревни Спасск Седельниковского района. Призван 25 июля 1941 года. Красноармеец, сапер-химик. Беспартийный. Женат. Прибыл 2 сентября 1942 года из 329 стрелкового полка по болезни в ЭГ № 992. Выбыл 4 октября 1942 года в 17 отдельный батальон выздоравливающих, команда 1037*».

Получается, что Григорий Борисович в боях под Тулой в декабре 1941 года не пропал без вести, а был ранен и после излечения продолжил воевать. Есть сведения и в наградной базе «Память народа» на Климова Григория Борисовича, правда другого года рождения – 1898. Он также был призван Седельниковским военкоматом в 1941 году, единственное отличие – месяц: не 25 июня, как в предыдущем документе, а 25 июля. Правда, этот момент можно легко списать на созвучность в написании. Есть и ещё одно очень важное совпадение – участие в Тульской оборонительной операции и в боях на Ленинградском фронте.

В наградном листе на медаль «За отвагу» записано буквально следующее: «*Гвардии старший сержант 155 армейского запасного стрелкового полка 35 армии Дальневосточного фронта. Беспартийный. Принимал участие в Отечественной войне на Тульском направлении с ноября 1941 года по февраль 1942 года. На Ленинградском направлении – в 219 стрелковом полку 45 гвардейской стрелковой дивизии. Имеет пять ранений: легкое в ступню левой ноги – осколком, легкое в голень правой ноги – пулевое, легкое в бедро правой ноги, в паховую полость правого бока – осколочное, тяжелое осколочное в левую руку»*. Небольшое описание подвига в виде анкеты: «*Делу партии Ленина-Старина и Социалистической Родине предан. Политически и морально устойчив. Дисциплинированный. Требовательный к себе и подчиненным младший командир. Добросовестно относится к порученному делу. Участник Отечественной войны с немецкими захватчиками. Имеет четыре легких и одно тяжелое ранение. Достоин награждения медалью «За отвагу*».

Наградной лист подписан 2 августа 1944 года командиром 155 стрелкового полка майором Ковпаненко. Значит, до августа 1944 года наш земляк однозначно был жив, а если учесть, что активных боевых действий на Дальнем Востоке не было до августа 1945 года, можно предположить, что войну он все- таки пережил благополучно. Приказ о награждении Григория Климова медалью «За отвагу» был подписан чуть ли не год спустя – 4 мая 1945 года.

Климовы очень рано уехали из Спасска, практически сразу после окончания Великой Отечественной войны, и рассказать об их дальнейшей судьбе в Седельниковском районе уже некому.

Михаль Григорий Куприянович (1908-1942 гг.), уроженец деревни Павловка. В РККА призван Седельниковским РВК в 1941 году. Рядовой, стрелок 1320 стрелкового полка 413 стрелковой дивизии 50 армии Западного фронта, позже – 1097 стрелкового полка 329 стрелковой дивизии. Числился пропавшим без вести в ноябре 1941 года в Тульской области. Погиб 5 марта 1942 года. Похоронен в деревне Выползово Барятинского района Смоленской области. Информации о награждении нет.

Моисеенко (Моисионок, Моисеенков) Иван Семенович (1914-1945 гг.), уроженец деревни Большая Богомель. В РККА призван Седельниковским РВК 27 июля 1941 года. Рядовой, стрелок 413 стрелковой дивизии 50 армии Западного фронта, позже – стрелок 449 стрелкового полка 144 стрелковой дивизии, повозочный санитарной роты 787 стрелкового полка 222 стрелковой дивизии 33 Армии 3 Белорусского фронта. Числился пропавшим без вести в ноябре 1941 года в Тульской области, погибшим 3 февраля 1944 года в деревне Старинцы Витебского района Белоруссии. Трижды ранен. Умер от ран 1 февраля 1945 года. Похоронен в 150 метрах восточнее города Костен Зеленогурского воеводства Польши. Награжден медалью «За боевые заслуги».

Сложность восстановления ратного пути Ивана Семеновича, прежде всего, была связана с тройственным написанием его фамилии – Моисеенко, Моисионок и Моисеенков, а так же с тем, что на него трижды приходили домой «похоронки».

В архивных документах много разночтений, связанных с переводом в другие воинские части, и касаются они не только фамилии, но и, например, даты призыва на фронт. Так, в одном из донесений записано: «*Моисеенков Иван Семенович, 1914 года рождения, уроженец деревни Большая Богомель, призван на фронт 1 августа 1942 года Седельниковским РВК. Красноармеец, стрелок 449 стрелкового полка 144 стрелковой дивизии. Убит в бою 3 февраля 1944 года. Похоронен в деревне Старинцы Витебского района Витебской области Белорусской ССР*». В графе «Родственники» значится жена Ефросинья Федоровна Моисеенкова.

То, что Иван Семенович не погиб в феврале 1944 года в Белоруссии, подтверждается наградным листом, датированным июлем того же года. В приказе № 24 от 11.08.1944 года, который был подписан по войскам 757 стрелкового полка 222 стрелковой дивизией 33 Армии 3 Белорусского фронта, значится: «*награждается медалью «За боевые заслуги»* *повозочный санитарной роты красноармеец Моисеенко Иван Семенович за то, что он 23 июня 1944 года при прорыве обороны противника на реке Проня эвакуировал с поля боя до пункта медицинской помощи 18 раненых бойцов и офицеров, благодаря чему раненым была оказана своевременная помощь*».

В анкетных данных наградного листа говорится: «*Призван в РККА 27 июля 1941 года Седельниковским РВК Омской области. На фронтах Отечественной войны – с марта 1942 года, имеет два ранения. Ранее не награждался*».

Однако вернуться домой богомельскому воину не удалось. Он умер от третьего ранения в феврале 1945 года. В документе есть следующая запись: «Моисеенков Иван Семенович, 1914 года рождения, уроженец деревни Богомер (так в донесении – **В.Я.**). Призван в 1941 году Седельниковским РВК. Красноармеец 787 стрелкового полка 222 стрелковой дивизии. Умер от ран 1 февраля 1945 года. Похоронен в Польше, Зеленогурское воеводство, в 150 метрах восточнее города Костен». Эта запись позже легла в основу метрик, опубликованных в 1995 году в Омской Книге памяти. В ней изменена лишь страна, в которой погиб ветеран – Германия.

Много разночтений в документах, но объединительным началом во всех из них были не только год (1914-й) и место рождения (деревня Большая Богомель Седельниковского района Омской области), но и имя жены – Моисеенко Екатерины Федоровны.

Шевцов Павел Кузьмич (1911-1943 гг.), уроженец деревни Васильевка Баклянского сельского совета. В РККА призван Здвинским РВК Новосибирской области. Рядовой, стрелок 1320 стрелкового полка 413 стрелковой дивизии 50 армии Западного фронта, позже – 911 стрелкового полка 244 стрелковой дивизии. Беспартийный. Числился пропавшим без вести в ноябре 1941 года в Тульской области. Погиб 3 декабря 1943 года. Похоронен в селе Смоляное Запорожской области, Украина. Информации о награждении нет.

Искать информацию о павших бойцах крайне сложно, особенно о тех, кто сложил голову в начальный период войны. На них практически не оформляли наградных листов, многие и вовсе сгинули в котлах окружения. Лишь немногочисленные документы, выложенные в базах данных Министерства Обороны РФ, понемногу раскрывают перед нами завесу тайны.

В ОБД «Память народа» я нашла подтверждение тому, что Павел Кузьмич воевал и в 413 стрелковой дивизии, и в 244-й. Правда, в привязке ко второй дивизии указан уже не Здвинский РВК Новосибирской области, а Свердловский ОВК Свердловской области. Возможно, эта неточность закралась во время распределения в новую часть после ранения бойца.

И с местом захоронения погибшего солдата не все так просто. Первичное записано как село Ново-Федоровка Запорожской области Украины. Потом было указано другое: братская могила в центре деревни Смоляное Запорожской области Украины, в которой покоятся 320 солдат и офицеров Красной Армии.

Но это был самый простой этап восстановления судьбы. Предстояло ещё отыскать родственников павшего бойца у нас в районе или хотя бы в Омской области. В этом мне помогли коллеги из поискового отряда «Отголоски» Федор Николаевич Кальк и Евгений Федорович Бобрикович. Они мне сказали, что в Седельникове, на улице Рабочей, живет семья Линде, и именно с ними проживает дочь Павла Кузьмича – Федора Павловна Веремей.

В начале октября 2016 года я навестила Федору Павловну. Как выяснилось при личной встрече, здесь произошло недоразумение: Федора Павловна оказалась дочерью не Павла Шевцова, а Павла Николаевича Галинского, тоже погибшего под Тулой. Но визит я нанесла в эту семью не зря. Шевцовы – родственники Галинским. Федора Павловна дала мне ещё одно направление для поиска: оказывается, в Омске у дочери Светланы проживает сын Павла Кузьмича Николай Шевцов, 1938 года рождения.

Евгений Федорович Бобрикович вновь подставил мне плечо помощи и отыскал телефон Светланы. Созвонившись с ней, я уточнила некоторые факты семейной биографии. Во-первых, жену Павла Кузьмича звали Наталья Куприяновна, а не Сафроновна, как в документе. Во-вторых, фотографии погибшего Павла Шевцова не сохранилось. Она была в одном экземпляре и сгорела во время пожара уже в Омске, куда вывезли снимок родственники.

Рассказала моя собеседница и следующее:

– Когда дедушка ушел на фронт, в семье осталось четверо детей, но выжил из них лишь один – отец Светланы Николай. В 1961 году Николай Павлович с супругой Марией Ивановной (в девичестве Веремей) переехали из Баклянки в Короленку, поставили на ноги четверых ребятишек. Старший брат и я живем в Омске. Павел, которого назвали в честь погибшего деда, и Вячеслав и ныне живут в Короленке.

Бабашов Александр Владимирович (1910-1990 гг.), уроженец деревни Верхняя Баклянка. Участник Советско-финляндской войны. В РККА призван Седельниковским РВК в июле 1941 года. Рядовой, стрелок 1320 стрелкового полка 413 стрелковой дивизии 50 армии Западного фронта. Числился пропавшим без вести в ноябре 1941 года в Тульской области. Ранен. Попал в плен, освобожден. Награжден медалями «Ветеран труда», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина».

Иначе сложилась судьба Александра Владимировича Бабашова из Верхней Баклянки. Под Тулой он не пропал без вести, как говорится в донесении о безвозвратных потерях, а попал в плен. Выжил и был освобожден.

В документе об освобождении из плена есть донесение без номера, датированное 1 января 1947 года. В нем приводится список репатриированных советских граждан на Ковельский сборно-пересыльный пункт. Бабашов Александр Владимирович убыл из него 3 сентября 1945 года на станцию Крендичевка эшелоном № 95173 в 10 рабочий батальон. После долгих поисков я выяснила, что эта часть относилась к проверочно-фильтрационному лагерю угольной промышленности № 310 Ворошиловградской (ныне Луганской) области Украины, в котором на 1 января 1946 года содержалось около полутора тысяч человек. Всего же в проверочно-фильтрационных лагерях угольной промышленности СССР на тот момент было 61907 человек.

За время войны 1941-1945 годов в немецких лагерях погибло более трех миллионов советских военнопленных. Большинство из них попали в плен безоружными, без боеприпасов, будучи ранеными, контуженными, больными, изможденными голодом, усталыми от длительных переходов и боев в окружении. Тех, кому повезло выжить и вернуться домой, ожидали новые суровые испытания. Многие из этих людей прошли фильтрационные лагеря, спецпроверки, подвергались притеснениям в СССР.

Вернулся Александр Бабашов на родину в конце сороковых годов двадцатого века. Долгое время тема Великой Отечественной войны и, в частности, плена в семье не обсуждалась. Я знала, что в Седельникове живет сын ветерана – Федор Александрович, но долгое время не могла отважиться на визит к нему. В октябре 2016 года я все же насмелилась и пошла к нему. Вот что он мне рассказал:

– Отец был участником Финской войны. В июле 1941 года он был призван и на Великую Отечественную, правда, провоевал недолго – попал в плен, будучи тяжело раненым в плечо. Мы не расспрашивали отца о том, где и как он попал в руки к фашистам, видели лишь его слезы в День победы, да в ушах стояли горькие слова: «Лучше бы я погиб в том бою, чем терпел все унижения и побои в плену да в наших лагерях, не грыз бы мерзлую картошку с голодухи…»

Частично сын подтвердил то, что было в документах: о мытарствах в советских фильтрационных лагерях и пересыльных пунктах, работе на восстановлении разрушенных шахт Украины.

Когда Александр Владимирович вернулся в Баклянку, то устроился в колхоз разнорабочим, потом возил на лошадях сливки в Черноярку и Седельниково. Дети вспоминают отца тихим и добрым. Он воспитал и поставил на ноги четверых детей. Виктор сегодня живет в Новоуйке, дочери – в Ульяновке и Знаменском районе, Федор – в Седельникове.

Умер ветеран в 1990 году, не дожив пяти лет до Указа Президента России Бориса Ельцина № 63 «О восстановлении законных прав российских граждан – бывших советских военнопленных»…

Вместо эпилога.

Какой ценой досталась советскому народу победа над фашизмом! Наши земляки, воевавшие в 413 стрелковой дивизии, не успели получить наград. Они, как могли, сдерживали фашистов на южных подступах к Москве.

Их мечтам не дано было сбыться. Они, как в песне, «не знали любви, не изведали счастья ремесел…» На их долю выпали страшные испытания. Кто-кто, а они-то уж точно прошли проверку на мужество, стойкость, верность. Верность Родине, семье, своим любимым.

День Победы в наших глазах – это красивейший парад тех, кто прижал к ногтю фашистскую нечисть, блеск медалей и орденов и обязательно салют. Так вот мне хотелось бы все красочные залпы посвятить солдатам того, самого страшного, первого года войны. Слава богу, что сегодня рассекречена большая часть материалов Центрального архива Министерства Обороны России. Документы, что там хранятся, терпеливо ждали своего часа. Сегодня они рассказывают нам о начале войны 1941-1945 годов.

В 1975 году в память о бойцах 413 стрелковой дивизии, оборонявших район у села Дедилово и на аллее Кургана бессмертия (Киреевский район, Тульская область) установлены две стелы. Название дивизии также упомянуто на плите мемориального комплекса «Воинам-сибирякам, Ленино-Снегиревский военно-исторический музей». Есть Парк имени 413 стрелковой дивизии в городе Болохов Тульской области.

Человек жив памятью. Вот и мы в далеком от Тулы Седельникове будем помнить о павших земляках – воинах 413 стрелковой дивизии.

Валентина ЯКУБЕНКО

«Нет, не исчезли мы в кромешном дыме…»

*…Уходит на фронт пополненье****,***

*Свои занимает места.*

*Солдаты того поколенья,*

*Где выживут трое из ста.*

Александр Брон

Ходонович Иван Тимофеевич (1912-2002 гг.), уроженец деревни Лебединка. Участник Советско-финляндской войны 1939-1940 гг. В РККА призван Седельниковским РВК в 1941 году. Помощник командира взвода 1001 стрелкового полка 279 стрелковой дивизии 50 армии Брянского фронта, позже – старший сержант, помощник командира взвода 1320 стрелкового полка 413 стрелковой дивизии 50 армии Западного фронта, помощник командира взвода 140 отдельной стрелковой бригады 54 армии Ленинградского фронта, старшина 9 стрелковой роты 287 стрелкового полка 51 стрелковой дивизии 4 Ударной армии 1 Прибалтийского фронта; 51 стрелковой Витебской Краснознаменной дивизии 6 гвардейской армии, командир орудия 9 отдельного учебного танкового полк Т-34. Член ВКП(б) с апреля 1944 года. Трижды ранен. Награжден орденами Отечественной войны I и II степеней, орденом Славы III степени, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда».

В числе пропавших без вести бойцов 413 стрелковой дивизии была и фамилия Ходоновича Ивана Тимофеевича, 1912 года рождения из Кейзесского сельского совета. Первым документом, содержавшем сведения о нем, было донесение о безвозвратных потерях штаба 1320 стрелкового полка 413 стрелковой дивизии 50 армии Западного фронта от 19 июля 1942 года. В нем говорилось, что боец пропал без вести в ноябре 1941 года в Тульской области.

В донесении штаба этого же полка от 7 апреля 1942 года имеются дополнительные данные, записанные уже под другой фамилией – Хадановича Ивана Тимофеевича, 1912 года рождения, призванного Седельниковским РВК. В документе написано: «старший сержант, помощник командира взвода, пропал без вести 4 ноября 1941 года». В графе о семейном положении значится жена – Единович, проживавшая на тот момент в Таре на улице Володарского, 22. Аналогичные сведения есть и на 203 странице восьмого тома Книги Памяти по Седельниковскому району.

Вообще за год поиска мне встретилось несколько документов о боевом пути Ивана Тимофеевича, причем все – на разные фамилии. Надо было понять, один ли это человек.

Чтобы восстановить судьбу старшего сержанта Ходоновича Ивана Тимофеевича, я прошла долгий путь, на котором, в том числе, искала и его возможных родственников. Моя соседка, Любовь Яковлевна Нестерович. подсказала, что Ходоновичи жили в Лебединке. Однажды в больнице я встретила Елизавету Серобабову. В разговоре выяснилось, что у неё в друзьях в социальной сети есть Зинаида Матузова (Ходонович) из Тары, но чья она дочь, не знает.

Я познакомилась с Зинаидой и, кстати, очень удачно. Она оказалась родной племянницей Ивана Тимофеевича. Мы целую неделю вели переписку, по крупицам восстанавливая историю рода Ходоновичей. Вот что она мне написала: *«…Я помню со слов бабушки Екатерины Емельяновны, 1884 года рождения, что она уехала в Сибирь в 1910 году одна с четырьмя детьми на руках – Михаилом, Зинаидой, Марией и Иваном. Он был совсем маленький, родился именно в 1910 году, хотя во всех военных документах Иван записан под 1912 годом. Приехали переселенцы из деревни Дашковка Быховского уезда Могилевской губернии Белоруссии. Брат бабушки, Сливко Максим Емельянович, уже жил в Лебединке. В 1918 году он воевал в партизанском отряде Артема Избышева, был убит и похоронен в Таре. В Кейзесе есть памятник расстрелянным партизанам, на котором в том числе есть фамилия Сливко Максима Емельяновича.*

*Дедушка, Тимофей Карпович, остался в Белоруссии, сначала он не хотел ехать в Сибирь. Потом он все же приехал в Лебединку, к своей семье. Семья у него была большая: сыновья Михаил, Иван, Федор, Николай, дочери – Аграфена Федорович, Зинаида Попельнюк, Мария Рядовая. Дочь Марии Тимофеевны, ей на момент нашей беседы в 2016 году уже было 82 года, жила в Таре. Она рассказала, что бабе Кате выдали подъемные в размере 10 «золотых», на эти деньги переселенцы купили лошадь и корову. Баба Катя была смелая и отчаянная. В Лебединке Ходоновичи жили зажиточно до вступления в колхоз.*

*Иван и Николай были призваны на фронт. Когда пришли похоронки одна за другой на них, для Тимофея Карповича это стало большим ударом, он сильно заболел и в 1946 году умер. Мой отец, Федор Тимофеевич, 1918 года рождения, не был на фронте, из-за довоенной травмы глаза был призван в трудармию в Омске. У старшего – Михаила Тимофеевича, 1905 года рождения – было тяжелое заболевание, и он, как и Тимофей Карпович, скончался в 1946 году. Похоронен он в Лебединке, в его семье было пять сыновей и две дочери. Сын-- Иван Михайлович, 1925 года рождения – участник Великой Отечественной войны. В восьмом томе Книги памяти есть о нем данные: «Ходунович Иван Михайлович, сержант, командир отделения 330 гвардейского стрелкового полка 129 гвардейской стрелковой дивизии. Погиб 23 декабря 1943 года. Однако Иван Михайлович, как и Иван Тимофеевич Ходонович, вернулся с фронта, правда, инвалидом. Потом жил в Кейзессе, работал в Сельпо, а его жена, Анастасия Григорьевна, – бухгалтером в МТС. Затем семья переехала в Тару, где Иван Михайлович работал директором общепита. Он умер в 1998 году, пережив свою жену на один год. Похоронен на родине, в Кейзесе. В Таре ныне живет его дочь Валентина.*

*Дядя, Николай Тимофеевич Ходонович, 1922 года рождения, со слов бабушки, пропал без вести. В областном мемориальном издании Книга памяти, в том же восьмом томе, и он числится погибшим. Есть его фамилия и на мемориальной плите. В нашей семье росло четверо детей: Татьяна, 1937 года рождения, Груня, 1941 года, Иван, 1944 года и я – Зинаида, 1951 года рождения. В свидетельствах о рождении у каждого из нас записаны разные фамилии – Ходонович, Хаданович, Ходанович, Ходунович*».

А теперь вернусь к нашему главному герою – Ивану Тимофеевичу Ходоновичу, 1912 года рождения. Разночтение фамилии, повторюсь, осложнило поиск его боевого пути. В поиске истины был поднят целый пласт истории рода Ходоновичей. Истина была найдена: Иван Тимофеевич не пропал без вести в ноябре 1941 года, а воевал дальше в других подразделениях. Судя по документам, в том числе и наградным листам, которые выдал сайт «Подвиг народа», он сменил за годы Великой Отечественной войны не одну часть.

Иван Тимофеевич Ходонович был призван в Красную Армию Тарским РВК. За успешные боевые действия в качестве старшины 9 стрелковой роты 287 стрелкового полка 51 стрелковой дивизии 4 Ударной армии 1 Прибалтийского фронта он был награжден орденом Отечественной войны I степени. Вторая награда – орден Славы III степени – была уже выписана на Ивана Тимофеевича Ходановича, записанного под 1913 годом рождения.

В этих двух награждениях есть несовпадения и в дате призыва в Красную Армию. В одном из них – с 25 июня 1941 года, в другом – с 7 октября того же года. Так же двояко датировано и начало участия в Отечественной войне: в первом наградном значится – со 2 марта 1942 года на Западном фронте, в другом – с июля 1943 года на Западном, а потом и 1 Прибалтийском фронте. Ещё в одном документе – новая дата: с ноября 1941 по февраль 1942 года – на Центральном фронте; с мая 1942 года по сентябрь 1943 года – на Ленинградском фронте. Объяснение этому простое – это война, в начале которой было много неразберихи.

Увековечен наш земляк в книге «Солдаты Победы» – в четвертом томе, в списке ветеранов Тарского района. Иван Тимофеевич был награжден юбилейным орденом Отечественной войны II степени, когда жил в Таре.

Многие точки над «i» расставил найденный документ Ивановского военно-пересыльного пункта, датированный 12 ноября 1944 года. Из карточки учета военнослужащего: «Хаданович (так в документе – **В.Я.**) Иван Тимофеевич, призван Тарским РВК 25 июля 1941 года. Старшина. Член ВКП(б). Служба в армии: 1935-1936 гг. – 34 стрелковый полк Восточно-Сибирский военный округ. 1941 год – 16 танковый полк, помощник командира взвода». Иван Тимофеевич проходил освидетельствование после ранения в эвакогоспитале № 3413. 1 ноября 1944 года он был признан годным к строевой службе. Интересен тот факт, что в карточке есть данные о всех родственниках: мать – Екатерина Емельяновна, 60 лет; жена – Антонина, 30 лет; дети – Нина, 6 лет, Тамара, 5 лет. Все проживают в Таре.

Во время переписки со мной Зинаида Федоровна Матузова (Ходонович) сообщила очень важный факт: дочери Ивана Тимофеевича, Нина и Тамара, проживают сегодня в Омске. Я уточнила номера их телефонов, созвонилась с каждой и попросила разрешения на встречу.

11 августа 2016 года я побывала у них в гостях. Меня встретили две прекрасные женщины. Сразу завязался непринужденный разговор, сестры уже приготовили документы отца, в том числе и военный билет, из которого выявились новые факты его биографии. Родился Иван Тимофеевич в Лебединке, окончил в 1926 году 6 классов НСШ Седельниковского района Омской области. Призван в армию областным военным комиссариатом Омской области 4 сентября 1934 года, зачислен был в 34 стрелковый полк артиллеристом боевых машин. На Великую Отечественную призван по мобилизации Тарским РВК в августе 1941 года в 1001 стрелковый полк 279 стрелковой дивизии Брянского фронта. С января по апрель 1942 года воевал в 140 отдельной стрелковой бригаде помощником командира взвода. По ранению находился в эвакогоспитале с мая по сентябрь 1942 года. После излечения Иван Тимофеевич попал с пополнением в 287 стрелковый полк 51 стрелковой дивизии. Опять ранение и госпиталь с июля по октябрь 1944 года.

В предыдущем документе (карточке Ивановского военно-пересыльного пункта), где говорится, что Ходонович проходил освидетельствование в ЭГ № 3413 и был признан годным к строевой службе, в конце есть приписка: «командирован Кинешемским ОРВК 16 ноября 1944 года в воинскую часть с полевой почтой 77121. 20 ноября 1944 года выбыл в воинскую часть 77068, полевая почта 07008 города Владимира.

По номеру полевой почты я выяснила, где же был Иван Тимофеевич в командировке. Мои наработки подтвердились сведениями из военного билета. Несовпадение было лишь с датой. В «военнике» указано: с октября 1944 года по декабрь 1945 года Иван Тимофеевич – командир орудия 9 отдельного учебного танкового полка Т-34, который находился в городе Владимире. В командировке Ходонович был в Горьком (там находилось управление танковой бригады) на утверждении в учебный танковый полк, находившийся в подчинении 3 учебной танковой бригады Главного автобронетанкового управления.

После просмотра документов мы долго беседовали с Ниной Ивановной, а Тамара Ивановна вставляла в разговор дополнительные факты, по очереди сестры вспоминали интересные моменты из жизни отца. Вот что они мне рассказали: *«Обучение в школе отцу давалось легко. Будучи учеником шестого класса, он однажды заменил заболевшего учителя. Может, и нам по наследству это передалось. Мы обе окончили педагогический институт. После войны, с 1946 года, папа работал инспектором РАЙФО, а затем был начальником Тарского дорожного участка. Подчиненные его уважали, он никогда не пользовался служебным положением. В Тарском районе оставил о себе след не только в памяти людей, но и материальный, вполне осязаемый, который многие видят и по сей день: по обе стороны дороги из Тары в Омск стоит хвойная лесополоса. Её заложил папа со своими рабочими. В 1968 году отец был переведен на должность инженера Омского областного управления строительства и ремонта автомобильных дорог. За трудовую деятельность неоднократно награждался.*

*О войне папа не любил рассказывать, но несколько эпизодов нам все же запомнилось. Отец уходил добровольцем на Финскую войну, попал в лыжный батальон. Добровольцам выдавали продуктовые пайки и теплые свитера. Когда пришел период демобилизации, свитера, забрали, а папа так хотел оставить его себе».*

Рассказали дочери и о том, что отец был в плену. Конкретное место и время они не знают. Возможно, это был период, когда он пропал без вести в ноябре 1941 года.

– Пленные стояли вплотную друг к другу, присесть не было возможности, поэтому могли только стоять, – рассказывают дочери ветерана. – Кормили советских солдат в лагере лишь баландой из железных кружек. Отец чем-то не понравился немцу, и тот выбил у него из рук посудину. Иван Тимофеевич не смог стерпеть таких унижений «Бежать, бежать и только бежать», – било в мозгу. Он стал подыскивать себе напарника. Многие не рисковали, согласился лишь один татарин. При первом же удобном случае они сбежали.

Судьбу того солдата дочери Ивана Ходоновича не знают, но благодарны ему за поддержку отца в трудную минуту.

– Отец вышел в какую-то деревню, где местные жители помогли ему укрыться, – продолжает Нина Ивановна. – Затем он перешел через линию фронта и попал к своим. Когда отца вызвали для спецпроверки, как бывшего военнопленного, он и не думал, что все закончится благополучно. Обошлось. И снова в бой».

Пока мы с Ниной Ивановной вели беседу, пересматривали и выбирали фотографии, Тамара готовила обед на кухне. Потом пришла к нам и позвала за стол. Сестры оказались и гостеприимными хозяйками. Автобус на Седельниково уходил лишь в двадцать минут шестого вечера, и Нина Ивановна проводила меня на автовокзал. Мы пошли пешком, благо станция недалеко. Я пообещала, что постараюсь весь услышанный и полученный из документов материал об Иване Тимофеевиче собрать воедино и затем дать им вычитать.

На следующей неделе я навестила в Таре Зинаиду Федоровну Матузову (Ходонович). Меня встретила приятная, общительная и гостеприимная женщина. Нам было о чем поговорить, добавилось еще несколько фактов и фотографий из жизни Ходоновичей. Мы и сейчас продолжаем общаться с ней по Интернету, уточняя те или иные вопросы.

Вернувшись домой, я продолжила поиск на основе новых фактов из военного билета, пытаясь узнать, где же Иван Тимофеевич принял первый бой. Это было на Брянском направлении. 16 августа 1941 года была сформирована 50 армия в составе Брянского фронта, в нее вошла и 279 стрелковая дивизия, в составе которой был 1001 стрелковый полк Ивана Ходоновича.

Из военной хроники:

279 стрелковая дивизия прибыла из Горького (командир дивизии – полковник Павел Григорьевич Шелудько). На 30 августа 1941 года дивизия насчитывала 11454 человека, была хорошо укомплектована личным составом, артиллерией (кроме противотанковой), однако было мало автоматов, почти не имелось танков, зенитных средств, не хватало транспорта и связи. Дивизия выгрузилась в Людиново, получила приказ совершить марш – бросок к реке Десна в район Жуковка – Дубровка и занять оборону по восточному берегу реки. В сентябре 1941 года штаб 279 стрелковой дивизии находился в городе Дятьково Брянской области.

Согласно директиве Брянского фронта, в составе 50 армии была создана ударная группировка из четырех дивизий, в том числе и 279-й для нанесения контрудара в направлении Рославля. Наступление было назначено на 2 сентября. За 12 дней проведения Рославльско-Новозыбкинской операции войска Брянского фронта потеряли 3873 человека убитыми, 11464 ранеными, пропали без вести 14904 человека, попали в плен 68 человек. Подразделения 50 армии продвинулись в среднем на 10-12 километров. Затем были отступление и окружение наших войск.

К 23 октября под ударами превосходящих сил противника они отошли к реке Оке на рубеж устья реки Упа – устье Снежеди. После окружения в 50 армии осталось 10 процентов людей и 2,4 процента орудий и минометов. 279 стрелковая дивизия стояла насмерть на подступах к Брянску, из окружения в конце октября вышли единицы, из них был доформирован 1005 стрелковый полк 279 дивизии. В него также вошли бойцы и командиры 1001 и 1003 стрелковых полков. 1005 полк переходил из подчинения одной части к другой.

После перегруппировки в район Тулы 50 армия в составе Брянского, с 10 ноября – Западного фронтов принимала участие в Тульской оборонительной операции (24 октября – 5 декабря 1941 года). Можно предположить, что Иван Тимофеевич Ходонович в этот период попал на пополнение в 413 стрелковую дивизию. Затем его след теряется. По документам он пропал без вести. Возможно, Ходонович был в плену, как рассказывали дочери, и ему удалось спастись.

Пройдя спецпроверку, Ходонович в который раз попадает в пополнение теперь уже в 140 отдельную стрелковую бригаду. Судя по записи в военном билете, он был в ней с января по апрель 1942 года (по другим данным – по май 1942 – **В.Я.**), в качестве помощника командира взвода. Бригада воевала в составе 4 Гвардейского корпуса 54 армии Ленинградского фронта. Командовал подразделением подполковник Борис Александрович Владимиров. Участвуя в боевых действиях в Тосненском районе Ленинградской области (севернее деревни Смердыня, в районе населенного пункта Кородыня и монастыря «Макарьевская Пустынь»), за 15 дней первых боев бригада потеряла 60 процентов личного состава.

Дочери Ивана Тимофеевича говорили, что отец с болью вспоминал сражения на Ленинградском фронте:

– Первые очень тяжелые кровопролитные бои в марте и апреле 1942 года в составе 140 бригады под Любанью невозможно забыть и через десятки лет – они гвоздем засели в памяти. Особенно, когда были на передовых позициях. Под огнем противника, занимающего все возвышенности, мы лежали в ледяной воде, не просыхая ни днем, ни ночью, лишенные какой-либо возможности погреться и обсушиться у костра.

Ленинградский поэт Александр Гитович писал о солдатах Волховского фронта, познавших воинский труд и нашедших в себе силы бить врага в адских условиях, в которых воевала 54 армия, в том числе и 140 отдельная стрелковая бригада.

*На запад взгляни, на север взгляни –*

*Болото, болото, болото…*

*Кто ночи и дни выкорчевывал пни,*

*Тот знает, что значит работа.*

*Пойми, чтобы помнить всегда и везде:*

*Как надо поверить в победу,*

*Чтоб месяц работать по пояс в воде,*

*Не жалуясь даже соседу.*

В начале мая 1942 года перед бригадой была поставлена задача: овладеть восточным берегом реки Тигоды. Бригада форсировала реку, перерезала дорогу Липовик – Дубовик, после чего отбивала непрекращающиеся контратаки противника. В этом бою Иван Тимофеевич получил тяжелое ранение и с мая по сентябрь находился на излечении в госпитале. В наградном листе говорится, что 5 сентября 1943 года на Ленинградском фронте Ходонович получил второе ранение.

287 стрелковый полк 51 стрелковой дивизии, в нём Иван Тимофеевич Ходонович провоевал до августа 1944 года. 51 стрелковая Витебская дивизия в действующей армии находилась с 12 по 23 июля 1943 года, с 1 августа по 25 сентября 1943 года и с 14 октября 1943 по 9 мая 1945 года. Иван Ходонович воевал в 287 стрелковом полку именно в этот, завершающий период, а конкретно с ноября 1943 по август 1944 года.

На Витебском направлении шли тяжелейшие кровопролитные бои, советские войска с трудом пробивали сильные оборонительные позиции противника, добиваясь лишь незначительного продвижения. В результате Невельско-Городокской наступательной операции 24 декабря 1943 года был освобожден Городок, тем самым были созданы условия для наступления войск в районе Витебска. Боевые действия на Витебском направлении возобновились 3 января 1944 года переходом в наступление 4 Ударной армии. После безуспешных тяжелых боев, командование отдало приказ о временном прекращении наступления. Войска 1 Прибалтийского фронта продолжали отражать многочисленные контратаки немецких войск до лета 1944 года.

Иван Тимофеевич Ходонович не раз отличался в этих боях. «*28-30 мая 1944 года в боях за деревню Бачканы* (Бочканы Сиротинского района – ныне не существует – **В.Я.**) *Витебской области, будучи в составе подразделения, окруженного противником, самоотверженно участвовал в отражении 14 ожесточенных атак немцев. В составе своего подразделения, нанеся врагу тяжелый урон и захватив пленного, возвратился в расположение своего полка, причем наше подразделение имело незначительные потери и сохранило свою материальную часть*». За этот подвиг приказом № 270 от 31 мая 1944 года по войскам 4 Ударной армии 1 Прибалтийского фронта старшина 9 стрелковой роты 287 стрелкового полка 51 стрелковой дивизии Иван Тимофеевич Ходонович был награжден орденом Отечественной войны I степени. Наградной лист подписан командиром полка подполковником Никандровым.

В июне 1944 года 51 стрелковая дивизия участвовала в Витебско-Оршанской операции, в ходе которой был освобожден Витебск. За успешные бои с 22 июня по 5 июля 1944 года дивизии было присвоено почетное наименование «Витебская». 4 июля (в ходе Полоцкой операции) принимала участие в освобождении Полоцка. 29 июля 1944 года, уже в составе 6 Гвардейской армии 1 Прибалтийского фронта, в ходе Шяуляйской операции частями дивизии был освобожден город Зарасай.

В очередной раз старшина 9 стрелковой роты 287 стрелкового полка Иван Тимофеевич Ходонович был представлен к награде – ордену Славы III степени. В описании подвига читаю: «*При прорыве обороны противника северо-западнее Витебска с 22-26 июня 1944 года, невзирая на сильный артиллерийский и минометный огонь противника, на опасность, своевременно доставил боеприпасы наступающей роте, сухой паек и горячую пищу.*

*3 июля 1944 года в боях за город Полоцк в момент, когда он с боеприпасами прибыл в роту, увидев, что из строя выбыл командир взвода и бойцы залегли, товарищ Ходонович возглавил командование взводом. Поднявшийся во весь рост, воодушевил за собой бойцов, стремительной атакой ворвался в траншеи противника, в рукопашном бою лично уничтожил четырех гитлеровцев*».

Наградной лист был подписан 13 августа 1944 года командиром 287 стрелкового полка майором Иваном Захаровичем Любавиным и утвержден 20 августа 1944 года командиром 51 стрелковой Витебской Краснознаменной дивизии генерал-майором Алексеем Яковлевичем Хвостовым.

В конце июля 1944 года в боях за Полоцк наш земляк в очередной раз был тяжело ранен в ногу. После излечения Ивана Тимофеевича направили в 9 учебный танковый полк средних танков Т-34 в город Владимир для обучения молодых бойцов. Демобилизован он был на основании Указа от 11 декабря 1945 года.

Так закончилась война для старшины Ивана Тимофеевича Ходоновича. Война, в которой осталось еще много нераскрытого. В его фронтовой судьбе осталась неразгаданной лишь одна запись из карточки учета военнослужащего: служба в армии: 1941 года – 16 танковый полк, помощник командира взвода. Но это уже не так важно. Главное, что, пройдя весь этот кромешный ад войны, Иван Ходонович выжил и воспитал достойных детей.