Полк остается на месте…

Алексей БАСТРОН

Задуев Макар Алексеевич (1914-1943 гг.), уроженец деревни Мядельск. В РККА призван Седельниковским РВК в августе 1941 года. Рядовой, стрелок 609 стрелкового полка 139 стрелковой дивизии 10 армии. Дважды ранен. Умер от ран 23 августа 1943 года в 220 медико-санитарном батальоне 139 стрелковой дивизии. Похоронен в лесу в 2 километрах восточнее деревни Игнатовка Кировского района Смоленской области. Информации о награждении нет.

По-разному начинается поиск и восстановление судьбы того или иного фронтовика. На кого-то наводит фотография, на кого-то – наградной лист. Судьбу же уроженца Мядельска Макара Задуева мы начали делать с подачи командира поискового отряда «Надежда» первичной ветеранской организации деревни Усть-Инцы Валентины Михайловны Шипицыной. Летом 2016 года она записала воспоминания сына Макара Алексеевича, Василия Макаровича Задуева, и передала текст, а также снимок погибшего ветерана в районное поисковое объединение.

Вот что было в тех записях: «*Мой отец, Макар Алексеевич Задуев, родился в 1914 году. По тем временам он получил хорошее образование – три класса. В 1932 году женился, а через два года его призвали на службу в армию. В 1934 же году в семье Макара и Татьяны Задуевых родился первенец – я, Василий. Вернулся папа домой в 1936 году, но совсем ненадолго. В 1939 году его вновь призвали, теперь уже на Советско-финляндскую войну. В этом году родилась моя сестра, Анна, и опять без отца.*

*После войны папа шесть месяцев учился на курсах младших командиров. Вернулся Макар Алексеевич в свой Мядельск накануне Великой Отечественной. Семья все эти годы жила бедно, так как Татьяне Яковлевне приходилось в одиночку растить детей и работать в колхозе. Отца назначили председателем колхоза. По полям во время посевной пешком не ходил, площади были немалые, папа объезжал их на лошади.*

*В августе 1941 года отца вновь призвали на фронт. Он был рядовым, стрелком 609 стрелкового полка 139 стрелковой дивизии 10 Армии. Был дважды ранен, лечился в госпитале. После выписки – опять на фронт. Роковым стало третье ранение, 23 августа 1943 года папа умер в 220 медсанбате своей дивизии. Похоронен он у деревни Игнатовка Смоленской области.*

*Я очень плохо помню своего отца, но горжусь им, потому что воевал он за свою землю, за нас, его детей, жену и родных. Я храню его фотографию, показываю детям и внукам, рассказываю им то, что знаю. Светлая память о нём живёт в моем сердце и, надеюсь, в сердцах моих детей и внуков*».

Раскрыть историю того, что же происходило во второй половине августа 1943 года в зоне ответственности 609 стрелкового полка 139 стрелковой дивизии, в котором воевал Макар Алекесеевич, помог Журнал боевых действий полка с 15 января 1943 по январь 1944 года. Я перечитал сводки о боевых действиях 609 стрелкового полка с 14 августа до дня, когда в медсанбате умер Задуев, – 23 августа 1943 года. Все это время «полк оставался на месте». Именно такая запись фигурирует напротив каждой даты. Что же стоит за этой фразой?

***14 августа 1943 года****. Полк остается на месте. Держим оборону на высоте 227,7, в лесу южнее и западнее высоты. Противник оказывает сильное огневое сопротивление. В течение дня авиация противника подвергла позиции пехоты и артиллеристов бомбардировке с самолетов Ю-88, Хе-111 (с так называемых «горизонтальных» бомбардировщиков –* ***А.Б.****). С 10 часов утра после боя на восточной окраине леса, что южнее высоты 221,1, противник частью сил отошел к населенному пункту Латыши, частью – в лес севернее Владимировки, оставив в «Фигурной» роще группы автоматчиков и снайперов.*

*1 и 2 стрелковые батальоны 609 стрелкового полка выбили противника из рощи «Фигурная» и завязали лесной бой с оставленными фашистами автоматчиками. К 16 часам наши части вышли к восточной окраине болота, к опушке рощи, примыкающей к болоту, и к населенным пунктам Латыши и Владимировка. Была попытка противника перейти в контратаку на подразделения полка.*

***15 августа 1943 года****. Полк остается на месте. Противник обороняется на занятых рубежах, в течение дня оказывал сильное огневое сопротивление, вел ружейно-пулеметный и артиллерийско-минометный огонь. Его огневые точки были обнаружены в роще севернее Владимировки. Там же курсируют самоходное орудие и танк. На высоте 222,1 выявлены станковый и ручной пулеметы, такие же точки обнаружены в районе Латышей. Западнее и северо-западнее Латышей – четыре батареи шестиствольных минометов.*

*С 16 часов полк ведет наступление в направлении Бритовки и Латышей. К 21 часу 3 стрелковый батальон овладел высотой севернее Латышей… Взвод пешей разведки ведет выявление огневых точек противника на участке обороны полка.*

***16 августа 1943 года.*** *Полк остается на месте. Противник после отхода роты с занимаемого рубежа продвинулся вперед до правого (западного) берега реки Десенка и оборудовал опорные пункты на высоте 217,6. Наблюдателями выявлен крупнокалиберный пулемет, ручные пулеметы на северо-восточном и юго-восточном скатах высоты 217,6, минометные и артиллерийские позиции в роще…*

*Подразделения полка овладели южной окраиной Владимировки, высотой севернее Латышей и Бритовки, вышли на южную окраину Ковалевки. С 8 до 13 часов приводили в порядок личный состав и материальную часть. В 15 часов авиация противника произвела налет и подвергла бомбардировке командный пункт полка, имеются потери от прямого попадания бомбы в блиндаж штаба. Вчера в штаб дивизии устно было передано донесение о том, что после контратаки противника из Латышей был выбит батальон, который оставил этот населенный пункт. Информация была передана ошибочно, так как населенный пункт был все время в руках наших подразделений, и оборону его держала рота ПТР лейтенанта Соловьева. При отражении контратаки противника было подбито два танка.*

***17 августа 1943 года.*** *Полк остается на месте. Противник обороняется. В течение дня вел сильное огневое сопротивление… Полк вел упорные бои на высоте 217,6 и продвинулся на 100-150 метров.*

***18 августа 1943 года.*** *Полк остается на месте. Противник продолжает обороняться… артиллерийским, минометным огнем и отдельными группами автоматчиков пытается сдержать наступление полка с целью вывода материальной части, техники и живой силы из-под нашего огня. Огневые точки противника поставлены на фланкирующие действия.*

*2 и 3 стрелковые батальоны полка, сбив группы прикрытия на высоте 217,6, овладели ей и в течение ночи вели наступление на подступах к деревне Мияшково. В два часа ночи противник силою полутора взводов пехоты, 50-60 человек, перешел в контратаку, которая была отбита с потерями для него.*

*Управление боем затрудняло то, что во время бомбардировки были разбиты средства связи…*

Так было вплоть до 23 августа, так было и в последующие дни. Бои местного значения, которые в Журнале боевых действий начинались с одной фразы: «Полк остается на месте», длились еще долго. В какой из этих дней Макар Алексеевич Задуев получил смертельное ранение, нам уже не установить. По архивным документам мы знаем точно лишь то, что 23 августа 1943 года он умер от ран в 220 медико-санитарном батальоне своей 139 стрелковой дивизии и был похоронен в лесу в двух километрах восточнее деревни Игнатовка Кировского района Смоленской области.

Это интересно.

Во время работы над этим материалом на форуме, посвященном истории 139 стрелковой дивизии, я нашел интересный факт. Оказывается, песня «На безымянной высоте» посвящена не кому-нибудь, а именно бойцам этой дивизии.

**В основу песни положена реальная история, в тексте речь шла о высоте, которая находится у поселка Рубеженка Куйбышевского района Калужской области.** «**Безымянная» находилась в полосе наступления 139 стрелковой дивизии и была в руках врага. Эта высота была господствующей, ее взятие могло резко изменить в нашу пользу положение на этом участке фронта.**
**В августе 1943 года в дивизию прибыло пополнение – сибиряки-добровольцы, новосибирские рабочие. Обнаруженные врагом воины были со всех сторон окружены во много раз превосходящими силами противника. Восемнадцать человек приняли бой против двухсот врагов!!!**

**В песне поется: «Нас оставалось только трое из восемнадцати ребят». Лишь в этой цифре поэт не был предельно точен. Увы, только двое, всего лишь двое остались в живых – сержант Константин Власов и рядовой Герасим Лапин. Раненые и контуженные, они чудом спаслись. Власов попал в плен, оттуда бежал к партизанам, а Лапин был найден нашими наступающими бойцами среди трупов. Позже он пришел в себя, оправился от ран и вновь воевал в составе 139 стрелковой дивизии.**