Ксения Шеховцова, 10 класс.

Кружок «Основы журналистики для школьников» ГБОУ Школа №2009

Руководитель – Романива Наталия Степановна.

Вспоминая войну.

В конце осени рано заходит солнце. Но, как и в любое время года, московский закат длится довольно долго, особенно в ясные дни. Окна в квартире Николая Валентиновича Веселицкого выходят прямо на большое, ещё не замёрзшее озеро, отражающее холодные лучи осеннего солнца. В это время, как раз перед закатом, этот осенний типичный российский пейзаж становится невероятно красивым. Спокойная красота русской природы всегда радует глаз. Свет заходящего солнца смешивается с электрическим светом в комнате.

Спокойно здесь и очень уютно. Большая собака. Большая семья. На стенах в гостиной висят портреты родителей, бабушек, дедушек. Жили они в разные эпохи. Словно история страны раскрыта перед нами портретами и судьбами одной конкретной семьи. Да и сам Николай Валентинович – целая история: родился в 1917году (ровесник октябрьской революции), прошёл всю Великую Отечественную войну, участвовал почти во всех сражениях, а затем проработал всю жизнь на благо Родине. Сегодня мы его знаем как ветерана Великой Отечественной войны, участника сражения на Курской дуге…
Ничто сегодня не напоминает о войне, о тех трудных временах, которые пришлось пережить Николаю Валентиновичу, да и всему нашему народу. Вообще он и сам не часто вспоминает о тех днях. Кошмары его никогда не мучали. Да и разве могут мучать кошмары честного человека, который всю свою жизнь трудился для своей страны? И на войне он просто так же честно выполнил свой долг перед Родиной, защитив её.
…Кажется, чайник вскипел. В холодный осенний день выпить по чашке горячего чая не помешает. Тем более, что сегодня нам с Николаем Валентиновичем предстоит долгая беседа о его жизни, о нашей всеобщей истории, которая, так или иначе, касается каждого. Большой телевизор показывает новости. И тут тоже история, только совсем другая, новая. Звук выключен. Сегодня Николай Валентинович вспоминает свою историю – ту, которая никогда не должна забыться.

«**После Гражданской войны** **были трудные времена.** Мой отец, сын священника, был офицером красной армии. В двадцатые годы он поехал на юг искать более удобные места для проживания и бесследно исчез. Мать –

учительница, осталась с четырьмя детьми. В 1931-ом году я закончил школу-семилетку. Положение в том году было тяжёлое: голод, трудности, повсюду стройка. Кроме того, ввиду, видимо, «плохого» воспитания, я хотел кушать каждый день. По крайней мере, два раза. И остальные хотели. А кушать было нечего. Была карточная система введена. Мать имела карточку служащей, а мы, четверо — иждивенцы. Очень трудно было. Мне было уже четырнадцать лет. Тогда жизнь была такая, что в 14 годков считался взрослым.
Я был радиолюбителем. Тогда это было чем-то совершенно новым. Возможность услышать голос, который выходит неизвестно откуда, казалась чудом. Я поступил работать учеником в радиоузел. Там работал и учился на рабфаке – это дополнительный вечерний, рабочий факультет, который давал среднее образование.
В 37-ом году я закончил учебу с отличием и поступил учиться в Индустриальный Институт в Горьком (Ныне - Нижний Новгород). Там была очень большая конкуренция — пять человек на место. Но я хорошо выдержал экзамены. Рабфак давал замечательное образование, потому что правительство собрало там все лучшие преподавательские силы.
Помню, был у нас учитель по химии, ученик Менделеева. Так он часто вспоминал своего учителя. Помню его первую фразу, когда он пришёл к нам на рабфак: «Дмитрий Иванович Менделеев знал химию на единицу, я знаю химию на ноль, я — его ученик. А вы вообще ничего не знаете!» С этого началась лекция. Но лекции были замечательные!
В Индустриальном Институте я проучился четыре года. Четвёртый курс на радиотехническом факультете. Затем началась война. К этому времени я уже был комсомолец, сдал все нормы ГТО. Тогда все готовились к тому, что война неизбежна.
**1941-ый год.** По первому призыву выпускники радиофакультетов были призваны в армию. В армии было очень сложно с радиосвязью. Не было хорошей техники тогда ещё, а ламповая техника сложно работала. Да и специалистов не было. Направили нас в Ленинград, в академию, для того, чтобы там познакомиться с военной техникой.
Война. Гитлер и немецкая армия планировали, что в 41-ом году, они в течение двух недель по плану Барбаросса захватят Ленинград. Потому что перед этим армия фон Лееба взяла Париж за сорок дней. Он у них был героем. И его армия, шестьсот тысяч человек, была направлена на Ленинград. А армия фон Буха – на Москву и на юг. После захвата Ленинграда планировали совместными усилиями взять Москву. Но картина получилась совершенно, как вы знаете, иная.
Действительно, они превосходили нас в умении воевать, потому что до этого они провели военные действия во Франции, Бельгии, Голландии. И, кроме того, их дисциплинированная армия верила Гитлеру, поскольку шла победа за победой.
41-ый год был очень тяжёлым и сложным. Армия фон Лееба застряла под Ленинградом. Им удалось взять в кольцо ленинградский фронт, соединившись с финскими войсками. Так Ленинград оказался в голодной блокаде. Но взять его не могли. Бои были очень тяжёлые. Ленинград оборонялся, несмотря ни на что, поэтому немцы решили, что если взять Ленинград в голодную блокаду, то ленинградцы либо вымрут, либо поднимут восстание против советской власти, поскольку им деваться некуда. Не было ни того, ни другого. Конечно, тяжёлое было время, умерло большое количество людей. И тем же временем наши войска вцепились в горло армии фон Лееба, и она застряла под Ленинградом.
Фон Бух подошёл к Москве в октябре 41-ого года, готовился к решающим штурмам, а армия фон Лееба не могла подойти им на помощь. Тут получилось так, что не хватало небольшого количества соединений, чтобы преобладать одной стороне над другой. Самолёты поставляли отдельными группами, они снимали с западного фронта людей, но армия фон Лееба была вынуждена остаться под Ленинградом. Потому что, несмотря на все сложности, Ленинград активно оборонялся. Не только оборонялись, они ещё и помогали Москве в её Московской битве.
**Я часто вспоминаю Ленинград, блокаду.** Видишь, как человек умирает, а ничего не можешь дать, ни у кого ничего нет.
Октябрь месяц. Иду по Ленинграду с двумя людьми. Ракетчики немецкие ночами освещали город, чтобы могли прилетать самолёты и целенаправленно бомбить территорию. Идём с обзором ночью. Стреляют время от времени.
Надписи на стенах. На одной стене «Ленинградцы, дети мои, к вам в дом ползёт змея!» Переходишь на другую сторону, а там написано «Эта сторона наиболее опасна для обстрела». В Ленинграде были люди, которые ждали прихода немцев, более того, создавали «немецкое правительство». Объявления вывешивали: «Сдавайтесь! Немцы вас облагородят!» Были и такие объявления: «Меняю 3,5 метра габардина на кошку». До войны габардин давали героям труда…
Тяжёлая, конечно, история. Август — первое понижение нормы потребления. Сентябрь — ещё понижение. Октябрь — иждивенцы-125 грамм хлеба. Не хлеба! В этот хлеб, который называли хлебом что совали? Всё, что можно положить туда — любые источники питания. Вплоть до целлюлозы от швейных фабрик и всяких мотков шерсти. И всё это вместе взятое — 125 грамм. Положение было тяжёлое. Было очень трудно и на фронте и в тылу. Конечно, большая смертность. Болезней добавилось. Цинга ещё навалилась.
В ноябре 41-го года ленинградский генеральный штаб обратился к представителю ЦК партии – Павлову, который занимался вопросами питания в Ленинграде. Что, изыщите, пожалуйста, какую-то возможность помочь ленинградцам и военным служащим, находящимся в госпиталях от ранения. Им сделают операцию, но вылечиться трудно, потому что нужно питаться, а кормить их нечем. Дали задание Павлову — рассмотреть все возможности, которые есть. Комиссия рассмотрела. И знаете с чем они пришли на военный совет? «Да! Мы сможем дополнительно к той норме, которая даётся вот умирающим, изыскать ежедневно по тридцать грамм яичного порошка и по два грамма сушёных грибов» . Вы представьте, что это такое? Два грамма — это ноготь, тридцать грамм — это ложка. Всё что можно изыскали. И вот такое тяжёлое положение было до декабря 41-го года, когда смогли восстановить ледяную дорогу через озеро.
Закончил в Ленинграде обучение в Академии. 41-ый год показал, что немцы потерпели первое серьёзное поражение. Компания 41-ого года была закончена для них неудачно. Москва не была взята, Ленинград не был взят. Они были вынуждены бороться с партизанским движением.
В следующей битве, под Москвой, положение было осложнено тем, что немцы преобладали нас в танковых войсках. В составе наших танковых войск были отдельные бригады, а у них – армии. У нас не было возможности создавать армии целиком. Один руководитель танковых бригад — Ротмистров Павел Алексеевич, профессор, доктор технических наук, главный маршал танковых советских войск, командовал бригадой. Во время войны 41-го года в газете «Красная Звезда» он написал статью о том, какие мероприятия нам стоит извлечь из того, что мы боремся в 41-ом году. И свои предложения о том, как нужно в дальнейшем реорганизовать танковые войска, что необходимо иметь такие же мощные танковые армии. И артиллерия, сопровождающая армию и пехотные войска — все должны иметь возможность двигаться совместно. Эту статью прочитал Сталин. Он вызвал Ротмитстрова к себе в Москву и побеседовал с ним…
**42-ой год. Попытка немцев взять реванш — битва за юг, за Сталинград.** Под Сталинградом уже воевали наши танковые корпуса. Под Москвой тяжёлое было положение, и Сталин обращался к Жукову в октябре:
- Товарищ Жуков, скажите мне, как коммунист коммунисту, сможем ли мы удержать Москву?
- Да, товарищ Сталин. Я думаю, что мы сможем. Только дайте мне ещё хотя бы двести танков и две армии, - отвечал Жуков.
- Товарищ Жуков, две армии из резерва к Вам готовятся дополнительно. Танков пока дополнительно дать не можем.
В 42-ом году за счёт того, что сумели переместить танковую промышленность, тысячу вагонов с людьми, со снятыми станками на Восток и расположить их на Урале, чтобы там были созданы необходимые заводы, промышленность дала армии 24 тысячи бронетехники дополнительно! Победа под Сталинградом. Танковые корпуса под командованием Ротмистрова задержали армию Манштейна, которая шла на выручку Паулюса. Паулюс взят в плен. Фашистская армия впервые звонила в колокола о том, что они потерпели поражение!
Но они решили, что в 43-м году возьмут реванш. Техника немецкая была создана Порше. Они выпустили танки: «Пантера», «Тигр», которые имели броню толщиной двести миллиметров. «Фердинант» - самоходная установка, которая имела колоссальную броню – триста миллиметров, непробиваемую для наших орудий Т-34, наших лучших танков. Они имели 75 миллиметровые орудия.
**На Курской дуге была благоприятная обстановка для немецких войск.** Наши войска во время наступления 42-ого года прошли на триста километров к Курску, взяли Курск и уже готовились к выходу на Пруссию. Под Курском собралось большое количество и немецких и наших войск. В целом около трёх миллионов человек: полтора миллиона немецких, полтора миллиона – наших.
Немцы планировали в 43-ем году на Курской дуге с помощью наступления двух танковых армий справа и слева Курска: армия фон Мобиля и армия фон Монштейна, захватить в кольцо наши войска в Курске и добивать их. У них были мощные соединения, которые состояли из специальных войск СС и этой техники. Они назывались либо «Чёрная голова», либо «Адольф Дунт», «Великая Германия». Причём в эти танковые войска немцы брали людей только из Гитлерюгенда, имеющих специальное образование, спортивную подготовку. Их отцы и деды имели арийское происхождение и не менее - чистокровные арийцы. У них был подготовлен состав, который был, с их точки зрения, безукоризненно немецкий и, безусловно, преданный Гитлеру. И мощная техника.
**Июль 43-го года.** Наша армия готовилась к пробному бою под Острогорском. Создавалась 5-ая Гвардейская Танковая армия Росмистрова. Задача, которая управлялась генеральным штабом для решения мощных ударов в случае необходимости.
В мае 43-го года под Острогорском комплектуется эта армия. Я к тому времени закончил Академию. Меня направили в 29-ый танковый корпус инженером по радио. На мои плечи взвалилась вся забота об организации связи корпуса, который вошёл в состав 5-ой Гвардейской танковой армии.
Май-июнь. Собирались под Острогорском соединения этой армии: полки артиллерийские, миномётные полки. Армия состояла из двух танковых корпусов: 29-ый и 18-ый. 5-ый механизированный корпус и большое количество артиллерийских соединений, пехотных соединений и вспомогательной техники. Она в мае-июне готовилась, мы знакомились друг с другом, организовывали связь между собой, готовились к тому, чтоб единым кругом армии в дальнейшем действовать на южном фронте.
**Пятого июля** немцы начали наступление под Курском. Армия фон Мобиля справа, фон Манманшейна слева начали прогрызать нашу мощную заградительную полосу. Но за прошедшее время, за год, полоса была максимально усилена. За счёт оборонительных сооружений, за счёт непосредственно армии и местного населения было вырыто около десяти тысяч километров траншей на расстоянии ряда полос на десятки километров, снабжённых необходимым количеством долговременных огневых точек, зарытых артиллерийских орудий, которые нужно было прогрызать. За три дня июля армия фон Мобиля смогла прогрызть эту армию на семь километров, а фон Манштейна – больше, чем на тридцать километров. Они готовились к тому, чтобы в дальнейшем обогнуть Курск, добивать нашу полтора миллионную армию в Курске. Чтобы эта мощная группировка, которая была подготовлена, прорывалась и уже безболезненно пошла на Москву.
**Шестого июля** под Острогорском, находясь в «стыковке» друг с другом, мы получили информацию, что командиры соединений должны прибыть в боевом расположении армии, поскольку исполняется сорок лет генералу Ротмистрову. Это была дезинформация, чтобы немцы, которые следили, что делается здесь, решили, что мы не готовы к дальнейшим действиям. Собрались командиры, собрали их в палатку, поздравили его с сорокалетием и сказали: «Вот большая палатка, столы. Необходимо немедленно отправляться на Курскую дугу. Тремя колонами, немедленно, в район Прохоровки, куда прорывается немецкая армия». Три дня наша армия передислоцировалась на триста километров в Прохоровку, где уже шли бои с нашими отступающими частями, танкистами, и заняла занятые позиции, готовились встретить эту прорывающуюся орду.
**Десятое и одиннадцатое июля**. Это были очень тяжёлые дни. Необходимо было всё организовать, подготовиться. Бой шёл уже в непосредственной близости. Как пример, я находился в районе командного пункта командира 29-го танкового корпуса, не было необходимого средства радиосвязи, связанного со всеми соединениями, корпусами. Радиосвязь была запрещена, только на приём до определённого специального сигнала. Нельзя было показать, что мы подготовились к этой обороне. Тяжело было и для меня всё это организовать, быть готовым, и в то же время все ждали соответствующего сигнала.
**Одиннадцатое июля.** Командный пункт командующего 29-го корпуса. Там нахожусь я и командир корпуса, полковник Ильиченко. Видно издали въезжает большая колонна людей: офицеры высшего ранга, генералитет. Оказывается, это заместитель Верховного Главнокомандующего - Василевский, который специально был послан наблюдать, как пройдёт встречный удар наших войск и наступающей армии. Василевский проходит по траншеям в командный пункт. Ему объясняют обстановку. Слышно вдалеке идёт бой, километрах в двух-трёх.
**Вечер одиннадцатого числа.** Смотрит Василевский и вдалеке видит - цепочка танков идёт. Он обращается к Ротмистрову: «Товарищ генерал! Ведь Вашей армии было дано строжайшее указание ставки — ни в коем случае не обнаруживать своё присутствие. А у вас танки на виду ходят!» Ротмистров посмотрел внимательно в бинокль, говорит: «Товарищ Василевский, это идут немецкие танки». Навстречу им выставили передовой отряд.
**Двенадцатое июля.** Утро. Шесть. Семь. Девять утра. Налетают первые немецкие самолёты на передние позиции. Пулемётные обстрелы. Выясняют, кто, где находится. Потери небольшие. Ясно — через час, через два будет наступление. Слышен гул моторов. Идут моторы немецкие. Уже слышна стрельба.
Немцы шли так. Впереди идёт разведывательная часть, дальше идут лёгкие, средние, тяжёлые танки, артиллерия, пехота. Слышно, как бьёт их артиллерия по нашему командному пункту. Вот-вот будет встреча. Команда идёт по радиосети с центрального армейского фронта: «Сталь! Сталь! Сталь!» Всё ясно. Разрешается работа на приём. Все войсковые соединения готовы к бою, вылезают из тех позиций, где они ждали, и идут навстречу, стреляя из танковых пушек.
Но дело было в том, что наши танковые пушки Т-34 обеспечивали эффективную стрельбу на расстоянии шестьсот метров, дальше сходу они не могли вести прицельную стрельбу. Не позволяла техника их слежения за стрельбой. А немцы могли стрелять на полтора километра. Образовывалась такая полоса, где они могли уничтожать нас. Нужно было преодолеть эту полосу! И наш танковый корпус — все танковые бригады: 25-ая, 31-ая, 32-ая, бывшие герои боёв под Москвой, под Сталинградом, бросились вперёд, стреляя из пушек. Они сумели без больших потерь преодолеть пространство и ворвались в наступающие войска. А там было положение другое…
Эти танки было очень трудно пробить с передней части. Мы это во время учёбы под Острогорском уже знали. Потому что в 43-ем году обнаружили какой-то немецкий танк, оставшийся от них. Думаем, какой-то странный танк, по которому артиллерия бьёт, а он идёт, не обращая внимания. Этот экземпляр застрял в позиции где-то и был вынужден остановиться. Ночью его взяли наши войска, танкисты немецкие бежали, а танк остался целый. И его перебросили в Москву. Это был танк «Тигр». Обнаружили все его непосредственные возможности, дали соответствующую рекомендацию, как с ними всё-таки можно бороться.
И вот наши танкисты ворвались в наступающую армаду. И в течение целого дня шла страшная битва на Прохоровском поле — это не маленькое поле, это десятки километров в глубину и в ширину. Три наших танковых корпуса. Лучшие немецкие танковые силы. На этом пространстве.
Жара. Две немецкие воздушные армии и наша воздушная армия тут находятся. Они должны поддерживать наши войска, но как поддерживать, когда всё это перемешалось на этом пространстве? Наши танкисты, если не могли пробить, прямо бросались на «Тигры». И вот картина: Т-34 находится на танке «Тигр». Танкисты продолжают войну уже непосредственно, кто чем может. Кто кинжалами, кто пехотной лопаткой. Идёт страшная война целый день. Железки, горит поле, а в поле рожь созрела, пшеница. Часть собрали, она горит, часть не собрали — тоже горит. На поле боя осталось около семисот наших и немецких танков. Подбитых и уничтоженных.

Я получил медаль за Курскую битву. На ней написано: «12 июля 1943-го года – Танковое сражение»

Потери были тяжёлые. День был тяжёлый, жаркий. Пить хочется! Все очень устали. Кругом запах страшный: горелых танков, горелых людей, горелой пшеницы. Дым. Вверху две воздушные армии. Они помочь не могут, борются между собой. Сотни самолётов, которые падают вниз. А что такое падающий самолёт? В общем, это продолжалось весь день. За этот день наш танковый корпус потерял 70%. Но кончался тяжёлый день. Все поняли, что немцы пройти не могут. У них уже нет возможностей. Всё закончилось тем, что ночью подошли ремонтные бригады, пехотные, наши самоходные артиллеристы. В общем, ясно — остановили мы немцев на Прохоровском поле. Немецкая компания 43-го, которую они афишировали по всему миру, провалилась. За этой компанией все следили, весь мир следил. Черчилль, Рузвельт – все следили, чем кончится. Поняли, что немцы уже не смогут продолжать эту войну дальше.
Кончилось двенадцатое июля. И с тринадцатого июля война продолжалась уже здесь, и пехота подошла, подошла артиллерия помощь всевозможная, самоходные орудия. Немцы были остановлены и начали пятиться назад, к себе.
Наши войска, которые к тому времени подошли к армии, освободили Орёл и Белгород. И впервые за всю историю нашей войны мы получили важные сообщения от правительства в армию. Первый за всю историю войны салют. Потом получили технику и людей, и постепенно продвигались дальше. Немцы были вынуждены признать, что операция 43-го года, которой они надеялись закончить войну, закончилась неудачей. Стали поднимать все свои возможности для того, чтобы продолжать войну. Потому что за Курском, за Белгородом уже близко территория Германии, Пруссии. Страшно становится и им.
Вот такой был 43-ий год. Примерно через неделю после этого сражения мы вдруг получили сообщение, что на станцию железнодорожного снабжения приехал специальный поезд с вагоном от Черчилля, премьер министра Великобритании, личный подарок танкистам 5-ой армии – ром! Вагон рома! Все следили и все ждали, чем же это закончится. Закончилось тем, что все вздохнули с облегчением, что немцы не смогли перевернуть ход истории в свою пользу.
**44-ый год. Взят Харьков.** И дальше в течении 43-44-ых годов — освобождение левобережной Украины. Это и весна, и лето, и зима. В общем, непрерывное движение по всей Украине. От немцев освобождены множество украинских городов. Взят Кривой Рог, Корсунь-Шевченко.

Корсунь-Шевченковская битва. Её называют «второй Сталинград». Под ним задержали и охватили около двенадцати немецких танковых дивизий в плен. Это было второе сильное поражение для немцев, выраженное и в людях, и в технике. Дальше после Корсунь-Шевченковской повернули на юг — переход через Днепр.
Я уже имел высшее военное образование к тому времени, что было большой редкостью. Среди штаба, где я работал, я был старший техник лейтенант. Молодой. А там люди, которые имели большие звания. Я среди них вынужден держаться. И держался. Сам удивляюсь. И они оценили с достоинством.
**Пересекли Румыно-Советскую границу.** Но румыны к тому времени сообразили, что у них дело плохо, ожидать, что их «союзник», вернее тот, кто их использовал, Гитлер, войну выиграет, не приходится. Румыны стали сдаваться в плен. Ботошань, Тыргул Фрумос — это 44-е годы. В это время в Румынии король Михай сообразил и «вышел» из войны. Немцы сразу стали бомбить и Румынию. Румыны стали обороняться и от немцев, и сдаваться нам в плен. Румыния вышла из состава немецкой коалиции.
**А в это время проходило освобождение Белоруссии.** Белорусский народ в течение трёх лет находился под немецкими войсками. 41-ый, 42-ой, 43-ий годы. Уничтожено 10% населения. Среди белорусов возникло большое партизанское движение. И подготовлена была операция Багратион — освобождение Белоруссии. Нас, танковую армию, спешно перебросили из Румынии под Минск. Дальше наша танковая армия освобождала Белоруссию, Минский Котёл.
Если под Курском немецкие солдаты, особенно танкисты, в плен, как правило, не сдавались, то уже под Минском они не очень старались не сдаваться. Больше того, когда под Минском охватили котёл, около шестидесяти тысяч немецких войск было, и прибыла комиссия центрального комитета немецкой коммунистической партии, которая была у нас, и их представители: Вингельм Пиль и другие. И они предложили: «Давайте из пленных пошлём несколько сот человек обратно к немцам сказать, что с ними ничего не делают, что их взяли в плен, кормят, что они закончили войну». Мы не понимали, как это можно. Ведь немца только что взяли в плен и теперь отправить его обратно? Он только что зверствовал. Мы же видели, что из себя представляет немец… Что это было, особенно в Белоруссии?! Всё было там — нагляделись. Послали и действительно, через некоторое время большая часть немецких солдат вернулись обратно с переубеждёнными немецкими солдатами. Уже немцы стали не те. Если раньше они безусловно верили Гитлеру и боялись его, то тут уже было другое. Уже произошёл перелом не только в военной части, но и в понимании немцев. Они начали осознавать, что придёт к тому, что придётся расплачиваться.

Освободили Минск, потом Прибалтику, Дансег взяли. Из Дансега перешли дальше, под Пруссию. Помню, плакат, где-то перед линией фронта: «Ребята! Перед нами логово немецких фашистов — Пруссия». Действительно, сотни веков из Пруссии и крестоносцы выходили завоёвывать. Это был источник, откуда немецкие основные военные силы выходили.

**Уже 45-ый год.** Окружили курляндскую группировку войск, подошли к Кёнигсбергу. Тяжело было, потому что сюда с нашей оккупированной территории сбежали все немецкие гауляйтеры: помещики, руководители. Мощная крепость, которая сотни лет готовилась к тому, чтобы быть крепостью — Кёнигсберг. Пятиметровые стены, мощная артиллерийская защита. Подошёл немецкий флот, чтобы помочь. Гитлер дал строжайшее указание коменданту крепости «ни в коем случае даже не размышлять о возможности её сдачи!».
К тому времени войска Жукова подошли к Берлину. Все чувствуем — конец скоро войне, скоро конец! И вот под Кёнигсбергом, Александр Космодемьянский командует подразделением самоходных орудий. Думали, что увидим его.
Уже апрель месяц. Восьмое число. Готовимся к штурму Кёнигсберга, а положение такое, уже конец скоро. Думаю, наконец-то мать увижу! Жену увижу, которая к тому времени была эвакуирована. Лежим под Кёнигсбергом, подготовились. А там интересная вещь. Флот немецкий имел в своём составе большое количество орудий периода Первой Мировой войны. Это были тяжёлые орудия, большого диаметра, но они имели малую скорость движения снаряда. Причём, когда снаряд стреляет через Кёнигсберг, слышно за десятки километров, что выстрелил. Идёт снаряд, звук-то я уже слышу, а он ещё идёт. И вот ты лежишь и думаешь: «Ну, есть же справедливость на свете. Не сегодня, так завтра кончается война. Ведь я четыре года прошёл мучений. Я живой!» А тут вот слышишь, он летит на тебя, такая чушка колоссальная, и где он бахнет – неизвестно. Лицо куда угодно, в землю, воткнёшь, думаешь, только бы прошёл…
**Восьмого апреля** Кёнигсберг был взят. Александр Космодемьянский был убит. Не увидел я его. Для меня уже эта операция – практически конец войны. После Кёнигсберга окружили курляндскую группировку. Гитлер вопит везде: «На помощь, на помощь!». А они не могут, их войска, триста тысяч человек, задержали. Они не могли пройти во время тяжёлого боя под Берлином. Вот так кончилась курляндская группировка. Задержали мы их.
**Конец апреля. Конец войны. Всё вздохнули. Жив остался.** 5600 километров с боями прошёл наш танковый корпус. Прополз. В грязи. На Украине была такая грязь, которую даже танки не могли пройти. Если человек попадал куда-нибудь, он пропадал, тонул. Его не найти. Тяжело... Всё перетерпели. На этом кончилось моё непосредственное участие в войне.

Помню, когда нас перевели в Брест-Литовскую крепость, мы смотрели на казематы наших защитников. Надписи их видели: «Умру, но не сдаюсь!».

После этого, у нас практически наступила мирная жизнь. Меня взяли помощником командира танковой армии. Сначала командующий артиллерией взял меня к себе. Потом командующий армией. У меня была хорошая аттестация. Понимали, что я могу, у меня ведь был очень большой практический опыт в военной технике. И, кроме того, закончил военную академию.

**Тот самый День Победы.** Когда услышали, что подписан договор о капитуляции, все, у кого было оружие, вышли и стреляли вверх. Радость, что всё – закончили воевать!!!

Потом вернулись в Брест, на нашу территорию.
Было трудно после войны. Период восстановления. Мы этот период пережили довольно быстро, и кормиться стали лучше.

**Война повлияла на судьбы всех.** В моей судьбе она сыграла не только трагическую роль. На войне я познакомился со своей женой . Она была радист-танкист танка Т-34. Иду, смотрю, девушка плачет. Я решил подойти спросить: «Что случилось? Кто обидел?» Оказалось, она получила извещение, что у неё под Тулой погиб отец. Девчонкам было трудно на войне. Мужчинам трудно, а им тем более… Так и познакомились, стали общаться. А к концу войны решили пожениться. И всю дальнейшую жизнь провели рука об руку.

**Работы возобновляются. То, что мы разработали, и на сегодняшний день имеет значение.** Я занимался разработкой вооружений. Испытать, внедрить в промышленность серийные образцы, сдать на государственные испытания. Это работа колоссально трудная. В том числе и Т-1…

В 47-ом году я узнал, что в Ленинграде организуется специальный факультет для подготовки специалистов по перевооружению нашей армии на новую технику. Кстати, о моих товарищах по учёбе в институте. На этом специальном факультете со мной учился Серёжа Берия. Сын Лаврентия Берии. Интеллигентный человек – Сергей Лаврентьевич. Очень умный инженер. Шёл на этот спецфакультет тоже. Собственно говоря, под него его и организовали. Собрали на этот факультет лучшие силы, которые имелись в стране. Так возвращалась мирная жизнь для нашей страны и для каждого из нас».

Когда наша беседа подошла к концу, за окном уже стемнело. По телевизору продолжали мелькать новости, шла история наших дней… Так прекрасно, когда находится возможность вот так вот просто поговорить об одной из самых тяжёлых страниц нашей истории с реальным её участником. Услышать мнение и советы от одного из тех, кто подарил нам мир. После таких бесед начитаешь ценить нашу сегодняшнюю мирную жизнь ещё больше и понимать, что теперь её сохранность в наших руках.