**Творческая работа Гербер Г.Г.**

участника интернет конкурса «Страницы семейной славы»

**Священной войны рядовой**

Я считаю, что человек взрослеет тогда, когда начинает вспоминать о своих предках и задумываться какими они были. Мое взрослее началось с нестерпимого желания увидеть, узнать хоть, что–нибудь о своем дедушке, который погиб на войне. Долгие годы, кроме того, что его звали Михаил и фамилия его Лаптев я не знала ничего. Помню, как поймала себя на мысли, когда в канун дня Победы по телевидению демонстрировались кадры военной кинохроники, а я в напряжении вглядываюсь в лица солдат, пытаясь в одном из них разглядеть родные черты своего отца или его братьев. Всю свою сознательную жизнь я очень хотела узнать, какой он был наш дед Михаил.

Судьба преподнесла бесценный подарок и несколько лет тому назад я побывала на родине моего отца и деда, прошлась по улицам села с более чем 300—летней историей, увидела дом, где жил и откуда ушел на войну мой дедушка Лаптева Михаила Васильевича. По крупицам начала собирать очень важную для меня, моих детей и внуков информацию. Расспрашивала дядю, единственного оставшегося в живых, но он только пожимал в растерянности плечами – ведь он даже не родился к тому времени, когда отец ещё был дома. В сельской библиотеке с волнением перелистывала страницы томов книги Памяти. Там и состоялась моя первая встреча с дедом.

Лаптев Михаил Васильевичродился в октябре 1906 года в старинном мордовском селе Донгузлей Саратовской губернии в большой крестьянской семье Василия Трофимовича и Евдокии (Шугуровой), где кроме него росли еще шестеро детей – Мария, Аксинья, Ольга, Акулина, Григорий, Константин.

По воспоминаниям его двоюродной сестры Нины Ивановны Лукьяновой (Лаптевой) 1925 года рождения, Михаил был человеком спокойным, работящим, не пил вина, был немного глуховат. До войны Михаил Васильевич работал лесорубом и как многие мужчины, работающие на «оборонку» имел «бронь». В ряды Красной армии призван Неверкинским райвоенкоматом вместе с 27 односельчанами. После войны из этого приза в село вернулось всего четверо мужчин. На фронт провожали его дети пятилетний Ваня и двухгодовалый Гриша, а супруга Татьяна Петровна носила под сердцем еще одного наследника.

По данным ОБД «Мемориал» последним местом службы Лаптева Михаила Васильевича была 144-я Виленская Краснознамённая орденов Суворова, Кутузова, Александра Невского стрелковая дивизия (из Донесения о безвозвратных потерях №8177 от 09.03 1943 года ЦАМО Ф. 58 О. 18001 Д.160).

Из официальных источников известно, что с 29 января 1942 г. по 6 марта 1943 г. дивизия вела оборонительные бои на рубеже Горбуны-Полежайкино-Ощепково-Иванники-Васильково - Семеновское. С 6 марта 1943 г. по 2 апреля 1943 г. дивизия в составе 5-й армии Западного фронта перешла в наступление в районе Калягино, Огутково, Иванники, Полежайкино, Ощепково и в результате жестоких боев совместно с 110-й стрелковой дивизией 33-й армии освободили Гжатск и Вязьму Смоленской области.

В период Великой Отечественной войны Гжатский район явился ареной ожесточенных боев. Он имел большое стратегическое значение, и немцы пытались использовать его как плацдарм для наступления на Москву. Это была пресловутая "линия Фюрера" - от Юхнова до Ржева, удерживать которую, войскам Вермахта было приказано любой ценой.

Красноармеец Лаптев Михаил Васильевич в одном из боев был тяжело ранен и отправлен в госпиталь. Оттуда он присылал солдатские письма-треугольники, в которых в первую очередь интересовался, как растут сыновья, как здоровье у супруги, родителей. Писал о том, что он скучает вдали от родных, но приложит все силы, чтобы враг не ходил по родной земле. Отдаст свою кровь до последней капли за будущую жизнь и счастье дорогих его сердцу людей. После лечения он встал в строй и вновь громил ненавистного врага.

22 февраля 1943 года рядовой Лаптев пал смертью храбрых на поле боя в Гжатском районе Смоленской области. Похоронен, в 400 метрах от деревни, название которой уже невозможно прочесть в архивных документах.

Мне повезло, я познакомилась с сестрой деда 85 летней бабушкой Ниной. Самый первый мой вопрос к ней был, конечно же, о том, кто из сыновей деда Михаила был на него больше похож? Нина Ивановна молча встала, и принесла из заветного альбома фотографию, которую ей брат прислал из госпиталя. Так я впервые повидалась со своим дедом.

Моё «взросление» продолжается. Я очень надеюсь успеть поклониться могиле Священной войны рядового.