«Пэтээры», огня!

Алексей БАСТРОН.

Мажугин Лаврентий Федорович, 1926 года рождения. Уроженец деревни Денисовка Седельниковского района. В РККА призван Седельниковским РВК в январе 1943 года. Рядовой, номер ПТР, позже – стрелок, связной 3 стрелкового батальона 250 стрелкового полка 82 стрелковой Ярцевской дивизии прорыва Прибалтийского фронта. Дважды ранен. Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», благодарностью Верховного Главнокомандующего Иосифа Сталина за взятие Риги.

14 мая 2014 года. Я с Валентиной Андреевной Якубенко вошел в квартиру седельниковского ветерана Великой Отечественной войны Лаврентия Мажугина. Я для фронтовика – человек новый, потому Лаврентий Федорович чаще обращал свой взор на соседку, она помогала ему вспомнить те или иные детали, которые не раз долгими вечерами он проговаривал Валентине Андреевне раньше. Через пару минут они и вовсе перестали обращать на меня внимание, забыли про включенный диктофон и раскрытый журналистский блокнот, а я не мешал им вести, как и прежде, беседу…

Лишь бинты на земле развевались

– Начал я боевой путь от Смоленска. За городом нас высадили, прямо в лесу. Часть там наша была на переформировании. А потом – в бой. Перед этим, естественно, распределили кого куда. Я попал во взвод противотанковых ружей. Моим напарником был молодой харьковчанин. Он был первым номером, а я заряжающим. На вооружении нашего взвода были два типа ружей – ПТРД и ПТРС. Дегтяревское – однозарядное, симоновское – магазинное.

Пешком шли до передовой. Перед рассветом нам привезли все необходимое, позавтракали, дали сто граммов водки выпить и в бой. Напарник мой-то уже воевал, а я – необстрелянный. Было это под Витебском. Артиллерия «прииграла» передний край немцев и мы рванули. Двое суток гнали фашистов без остановки, а потом встали. Эти дни действовали так: немцы отступят после боя, а мы ночью преследуем их, чтобы они не успели окопаться.

Заняли немецкие траншеи, остановились. Догнала нас кухня, покормили и опять команда: «Вперед!». Майор бегает с пистолетом и кричит:

– Вперед! Вперед! «Пэтээры», огня!

Честно, я и не видел, в кого мы стреляли. Я зарядил ружье, напарник – выстрелил. И тут же меняем позицию, иначе засекут и накроют минометным огнем.

Опять бежим. У меня ящик с патронами, а за спиной карабин. В этой железной коробке я ещё и две гранаты хранил. Запалы, правда, держал отдельно, в кармане. За ремнем, в чехле, противотанковая граната. Здесь же – саперная лопатка.

После очередного выстрела поднялись мы бежать, и мне прямо в саперку угодила пуля. Осколки свинцовые от удара брызнули. Металл она не пробила, видать на излете была. А то словил бы пулю в живот в первых же боях.

Опять выстрелили, опять меняем позицию. Приметили стоящую неподалеку русскую печь. Дом сгорел, а она осталась. Напарник к этой печке только подбежал, его и накрыло миной. Наверное, место это у немцев пристреляно было. Я подбежал к нему, искореженный «пэтээр» рядом лежит, а сам первый номер – с оторванными ногами. У меня голова гудит, практически ничего не слышу. Начал рвать нательную рубаху, чтобы заткнуть кровоточащие раны. И тут вновь майор.

– Вперед, «пэтээры»! Огня давай! Бросай его, санитары перевяжут!

Выхватил у меня коробку с патронами и в печь её.

– Вперед! Вперед!

Я побежал. Рядом несется пожилой солдат с винтовкой наперевес. У меня – лишь карабин. Если бы у нас был хоть один автомат, огня бы дали. Прыгнули в немецкий окоп. В нем до нас сидел пулеметчик. Выкопан он был углом в нашу сторону. Солдат говорит мне:

– Будем держаться вместе.

Я стрельну, потом он. Какой это огонь? Да и, признаться, не сильно-то и видел я в кого стрелял. В какой-то момент моего нового напарника пуля зацепила в голову. Пошла кровь. Мы присели на дно окопа. Он говорит:

– Перевяжи.

Достал индивидуальный пакет, начал его бинтовать. Слышу – шум и говор. Приподнялся над бруствером, а немцы вот уже, рукой подать. Увидели меня, открыли сходу огонь. Я вскрикнул: «Немцы!». Солдат выскочил из окопа и хотел бежать в сторону печи. Они тут же его и срезали. Он упал, а за ним потянулись недомотанные бинты.

А я не знаю, что делать. Присел в уголочек. Ко мне в окоп немецкая граната шлеп. Я её схватил и выкинул. Потом и про свою, противотанковую, вспомнил. Приподнялся, а от леса ещё двое немцев бегут. Я бросил в их сторону гранату. Первые же немцы, может быть раненные, может убитые, уже не высовывались. Я тоже к печке собрался рвануть за оставленными в ящике гранатами. Только на бруствер вскарабкался, ко мне уже немец бежит и кричит:

– Хальт! Рус, хальт!

Я бежать вниз. Он очередью по мне. Чувствую, в ягодицу, в ноги и в руку попало. Как несся, так и сунулся лицом в траву. Лежу и думаю: «Пошевелюсь или поднимусь – тут же добьют». Притих. А сам чувствую, как простреленные места огнем горят. Но лежу. Немцы хотели подойти ко мне, но тут наши начали атаковать. Теперь уже драпать они стали.

Все это произошло за час-полтора, с раннего утра. К обеду солнце стало припекать, но ни немцы, ни наши ко мне не подходили. Оказалось, что я остался на нейтральной полосе. Лежу и так же боюсь пошевелиться. Да и было чего бояться. Наши огонь ведут прямо над моей головой, слышно, как пули рядом в песок шлепают. Обстрел красноармейцы вели по вернувшимся в пулеметную точку немцам. Выбили их оттуда, но мне-то не легче. Потом и вовсе «заиграла» «Катюша». Тут уж я начал шевелиться. Руку не чувствую, сначала думал, что отлежал. Помаленьку чувствительность к ней вернулась, ползу к своим. Санинструктора встретил лишь на следующее утро. Перевернул он меня, спрашивает:

– Куда ранили?

А я что отвечу, весь в крови. Одежду он на мне всю разрезал, и тут, и там. Везде спекшаяся кровь. Перевязал меня и сказал: «В госпитале заштопают». Ждал отправки в лазарет долго, уже и пленных немцев мимо прогнали, а я все лежу. Смотрю, у колодца – колода с водой. Из неё когда-то скот поили. Колодец остался, а ведра в нем нет. Благо в колоде немного воды осталось, из неё и напился. Жду. Стемнело. Раненые стонут: «Помогите. Помогите». И тут мне жутко стало. В бою не погибли, а тут умереть могут. До этого-то я в горячке был, ничего не боялся.

Подошла подвода, почти полная. Сидячие – сидят. Меня в неё санитар втащил, а я и повернуться не могу. В госпитале легкораненых, что находился в лесу у города Лезно, провели операцию: в ногах раны разрезали, прочистили. Оказалось, пули остановились у тазовых костей. После чистки раны стали быстро затягиваться, и через два месяца я был почти здоров.

В Прибалтику

Нас, выздоравливающих, повели к эшелону и сказали, что повезут в Брест, в выздоравливающий батальон, будут долечивать и учить.

Добрались мы до Минска. Эшелон загнали в тупик. Стоим. Двое суток ожидаем отправки. Парни прознали, что недалеко, в поле, растет картошка. Я-то, деревенский, что понимал тогда? Они – городские, побойчее да попронырливее. Как были в гимнастерках, без обмоток и ремней, так и пошли. Взяли котелки и сначала рванули за водой, туда, где паровозы заправлялись. Накопали картошки, на костре наварили и без всякой соли умяли за милую душу. Вернулись, а нашего поезда уже нет.

Кто мы теперь? Дезертиры. Куда идти?

Начал отправляться второй эшелон. Сели мы на него, думали своих нагоним. Номер своего состава мы знали. Сколько-то проехали. На станции сошли, хотели расспросить станционное начальство. Выяснилось, что мы не туда двинули, приехали уже в Прибалтику. Обратно бы надо, сутки в пути провели. Как в Брест попасть? Я пока шель-шевель, а моих попутчиков след простыл. Сбежали. Куда теперь мне? Пошел опять в тот же эшелон, в котором ехал. Подошел, спросил у ребят:

– Вы куда едете?

­– На фронт.

– Возьмите и меня.

– А ты как здесь оказался?

– Да после госпиталя я, отстал от поезда.

В этом эшелоне ехали белорусские призывники с освобожденных территорий. Хоть и молодые ребята, а многие из них были в партизанах.

– Садись к нам.

Так и поехал с ними. И сам думал, и парни говорили, что начальнику поезда надо о себе доложить. На первой же остановке встал я, пошел. Часовые не пускают. Я им опять свою историю рассказываю. При мне ведь никаких документов, все в Брест уехало.

Доложили начальнику.

– Пусть зайдет.

Выслушав, он начал расспрашивать меня, кто я и откуда, откуда призывался, как воевал и был ранен.

– Значит, порох нюхал, – сказал он. – Оставайся, разберемся, что с тобой делать.

– Отведите его в последний вагон, – приказал начальник поезда часовым.

А там – «губа», гауптвахта то есть. Сидели тут и провинившиеся ребята, вошел и я. А они подзуживают:

– У тебя ничего нет. Чем ты докажешь, что ты боец Мажугин, а не переодетый диверсант?

Нагнали на меня страху.

Ехали мы сутки в направлении Вильнюса, а может и больше. Вызвали меня опять к начальнику поезда. Гляжу, у него майор-медик и какой-то капитан. Начали меня расспрашивать, попросили показать ранения. Я гимнастерку поднял, брюки приспустил. А там все уже промокло от сукровицы, без перевязок же еду.

– Действительно раненый, – признали они.

Показал я им и оставшуюся в руке пулю. Она уже капсулировалась и вырезать в госпитале её не стали. Кстати, она до сих пор в руке сидит. Обещали в Бресте прооперировать, но я до него не доехал.

Приказ врача:

– Немедленно отправить в госпиталь!

А я в ответ:

– Не поеду туда!

– Как не поедешь, у тебя все раны открытые?

– Ну и что, пока еду – заживут.

– А как же ты воевать будешь, если не затянутся?

– Как прежде, так и сейчас, – ответил я. – Пока до передовой доберусь, все пять раз зарасти успеет.

– Вот же какой настырный!

Я думал, что лучше на фронт. Раны, практически не болели, лишь немного кровили. И они согласились меня оставить. Принесли мне новое обмундирование, сапоги.

Опять поехали, а через несколько дней – вновь остановка. В лесу, ночью. Построили всех у эшелона. Вызывают: «артиллеристы», «минометчики», «связисты»… Через некоторое время остался я один.

– А ты кто?

– Я – «пэтээровец»

– У нас взвод противотанковых ружей полностью укомплектован.

Старший лейтенант Найденов забрал меня к себе, как нюхавшего порох, привел в свой взвод, в землянку. Расспросил обо всем, в том числе и осведомился о знании оружия. Я ведь не только ПТР изучал, но и стрелковое оружие. Ручной пулемет и «Максим» после «пэтээра» игрушками казались. Были у нас на вооружении и станковые пулеметы Горюнова. Они имели воздушное охлаждение ствола и сильно грелись, за то и не любили их. Заклинивало часто. «Максим» практически безотказный, вода в нем кипит, а он строчит.

Назначил он меня «учителем» для новобранцев. Правда, сначала для меня тоже экзамен устроили и на практике провели знание материальной части. Я и дегтяревское, и симоновское противотанковые ружья разобрал, рассказал устройство, принцип действия. Педагогом, надо признать, я пробыл недолго: почти все новобранцы, как и я, были с передовой и оружие знали не хуже меня.

Вместо учебы «старлей» отправил нас… за клюквой.

82-я, в прорыв!

Потом мы пошли с боями по Прибалтике. Первое время в бои не вступали. Шли лесами. Как таковой передовой перед нами не было. Командир по карте сверит маршрут и говорит:

– Бой идет левее, нам надо сюда.

И ведет. Наша дивизия – 82 стрелковая – была дивизией прорыва. Нас бросали только на самые сложные участки, где обычная пехота не могла справиться. Я в это время связным был у старшего лейтенанта. Познакомил он меня с командирами взводов.

– К бою! Занять оборону по фронту!

Бой тот был за Каунас и станцию Рапажи. Раны у меня к этому времени так и не зажили: шоркал я их постоянно, раскраснелось все. На время отослал меня командир в «лошадиный» лазарет. Пересадили здесь меня с пешего строя на коня. Капитан-ветфельдшер спрашивает:

– Можешь хоть чем-то мне помогать?

– А как же, – отвечаю. – У меня отец работал ветфельдшером. Я в этом деле соображаю, знаю, как и чем лечить, даже жеребцов кастрировать умею.

– Вот тебе группа лошадей, лечи и сам выздоравливай.

Недели две я был в подчинении капитана, ехал с дивизией вперед. А потом, у Риги, остановились. Сильная там оборона у немцев была. Комбат стал собирать всех своих, в том числе и меня, а капитан-фельдшер… не хочет меня отдавать. Я ж ещё пацан был, усы не росли, убить могли на передовой. Тогда комбат пообещал сделать меня связным и держать при себе.

Пошли мы на Ригу. Форсировали несколько рек, прорвали оборону. Вошли в концлагерь, а в нем, помимо обычных пленных, дети. Они, завидев нас, вышли из бараков на свет и стали тянуть нам худенькие ручонки. Это потом мы узнали, что фашисты брали у ребятишек кровь для переливания своим раненым солдатам и в день забора крови хорошо кормили малышню… Много детей там было, в полуподвале они сидели.

Мы всех пособирали и машинами эвакуировали в тыл. За Ригу и прорыв стратегического узла обороны фашистов мы все получили благодарность Верховного Главнокомандующего Иосифа Сталина. Не так давно я передал бумагу в районный музей истории.

Дальше пешим ходом двинулись на Варшаву. Без боев, нигде не задерживаясь. Шли по дорогам, кухня за нами. Вообще солдатский быт к концу войны наладился. Мы периодически мылись в банях, иногда под неё оборудовали отдельную палатку, в которой тоже была горячая вода. Белье стирали либо прачки, либо забирали его на прожарку в вошебойку, а нам выдавали другое. С питанием тоже проблем не было.

Дошли мы до Вислы, на плотах форсировали её. Лес на их строительство валили тут же и таскали к берегу. Старались все сделать скрытно и все равно не все переправились: кто потонул, кого убили. Самые большие потери были от вражеской авиации. Многие тогда искупались в Висле, а было это в январе 1945 года.

17 января мы освободили польскую столицу и двинулись в сторону Германии. И опять нас вводили туда, где нужен был прорыв. У нас было много не только 82-миллиметровых минометов, но и ротных – 50-миллиметровых. Они очень мобильные. В лесу батарейцы их установят и через наши головы долбят немцев.

В доме бауэра

На реке Варта по льду шли люди, техника, лошади. На другом берегу – барский дом. Мы в нем остановились. Красиво. Река рядом, остатки моста. Мы только вошли на лед, а по нам зенитка давай долбить и палить немецкие автоматчики. Кто успел залечь или назад вернуться, а кто и нет. Комбат меня с приказом отправил, чтобы наши уходили со льда и заняли оборону на берегу. Я по кювету, полному воды, пополз к наступающим ротам. А пехота уже сама пятиться начала. Правда, с опаской: приказа ведь не было. По пластунски я до передка по этой канаве добрался и передал приказ. А немцы уж пристрелялись, бьют прицельно. Меня от вражеской пули спасла мерзлая кочка: пуля, ударившись в неё, срикошетила.

Отошли мы, окопались. Минометчики выставили два 82-миллиметровых миномета и три «маленьких» и открыли шквальный огонь по немецким зенитчикам. Их батарея замолкла. Переправились мы уже ночью, правее. Так шли по Германии до Одера.

Его мы форсировали в начале февраля по льду, на рассвете. Вошли в дом какого-то бауэра, а за ним – автомагистраль в четыре полосы на высокой насыпи. За ней и окопались фашисты. Дом высокий, красивый, с высоким крыльцом, на случай подтопления. Одер мы форсировали без потерь, по нам даже никто ни одного выстрела не сделал. Немцы были за насыпью и нас не видели.

Как только мы переправились, сразу начали окапываться. Потом пошли проверять сам дом. Зашли с Судиловским на кухню (с ним мы от Витебска вместе шли), бабка там сидит старая, седая-седая. Он говорит мне:

– Ты её не трогай, может, она заминирована.

Он-то знает, в партизанах был. Подошли к ней, обшарили, ничего под ней не оказалось. Устроили мы в этом доме наблюдательный пункт, с балкона наблюдали за перемещениями фашистов по дороге и на ближайшей высотке. Нас, если честно, больше интересовал вопрос: «Где в доме подвал?». Ну не мог такой дом быть без него. Обшарили даже пристройку, где немцы индюшек держали. Их, кстати, мы всех съели. Пока обследовали усадьбу, нашли и её хозяина. Он был убит за домом ещё в первый день наступления.

В доме была барная стойка со стоящим на ней серебристым крестом. На нем – краны: видимо здесь или торговали вином, или разливали его. Значит, должен где-то быть винный погреб. Долго мы его обнаружить не могли. Судиловский даже все стены простучал в поисках пустот. Никакого результата. А потом, случайно опершись локтем на одну из кафельных плиток, открыл потайную западню. Заглянули туда – лестница, как сейчас в подъездах строят.

Сразу же доложили командованию и спустились в подвал. Сбежались сюда все: и офицеры, и бойцы из хозвзвода, и медики из санбата. Пришли и командиры. Вскрыли 200-литровый бутыль, запечатанный сургучем. Выдержка у вина – 90-летняя. Заместитель командира второго батальона 250 стрелкового полка капитан Чмеленко говорит:

– Будем пробовать, если все нормально и вы выпьете.

Принес я два бокала с кухни. Зачерпнул он вина. Выпил. Посидел минут пятнадцать.

– Ничего плохого не чувствую, – говорит он.

Дал мне, и я выпил. Послал после этого он меня за комбатом майором Акуленко. Я начал подниматься, а встать-то не могу. Голова свежая, а в ноги так ударило, что ступить не могу. Встану и падаю. Все смеются. Выполз я из подвала, а начальство там осталось, выпивать. Вино мы передали для нужд дивизии, из подвала его вытаскали термосами.

Пока мы были в обороне, саперы через Одер навели переправу: натянули трос, проложили ряд надувных лодок, а сверху набросали деревянные щиты.

Как молотом по голове

В один из дней наблюдали мы за немцами из дома. Напарник увидел на насыпи женщину с коляской.

– Наверное, бомбу везет!

Идет она по дороге прямо к нам. В коляске, как потом выяснилось, был ребенок. Судиловский обозлился.

– Ну, фрау, сейчас я тебя прикончу.

Никому он спуску не давал после гибели родителей. Он вскинул автомат и сначала выстрелил по коляске, а потом в неё. Я отбил ствол ППШ вверх. А он орет:

– Я их всех перестреляю! Капут тебе, фрау!

Чтобы он не натворил бед, я выдернул у него рожок и пошел к женщине узнать, кто она такая. А она, вся белая от страха, подошла к дому.

– Что, фрау, капут? – решил пошутить я.

– Гитлер капут, – ответила она. – Я не фрау, я – паненка, полька. Варшава. Варшава.

– Знаю я Варшаву. Освобождал её. Ты украинский язык знаешь?

– Розумею.

Перевел я её через линию обороны, она меня поблагодарила и вошла в дом. Оказалось, что всю войну она жила в доме бауэра, в котором мы и стояли. Когда немцы в 1939 году захватили Польшу, всех красивых девчат они вывезли в Германию, в слуги. Наша полячка попала к немецкому генералу, он и сделал ей ребенка. А в 1945 году немцы стали отступать, генерал забрал жену, нашу паненку с ребенком и повез на запад. По пути генерал погиб, и полька вернулась назад. По нашим частям уже был приказ: «Гражданских не трогать!».

Познакомился я с полечкой этой, красивая девчонка. Она прошла в комнату и говорит:

– Спасибо, мой коханный, что от смерти спас.

Предложила шнапсу, принесла из бара виски. Выпил я бокал. А она спрашивает:

– Что ж теперь со мной будет? Меня же не пропустят ваши, потому что от немца ребенок.

– Всех отправят, не бойся. Берлин возьмем, и мы по домам пойдем.

После этого случая к нам много украинок повыходило, которые тоже, как и полечка, были угнаны в плен. И немки не стали прятаться, а то все в подвалах сидели.

Затишье длилось недолго. 13 февраля комбат дал мне поручение отнести донесение за Одер. Уже на обратном пути я попал под обстрел. Снаряды сыпались один за другим. Друга ранило в икроножную мышцу, а мне осколком под коленом сантиметров тринадцать сухожилия вырвало. Не знаю откуда, выскочила ко мне полечка. У меня из ноги кровь хлещет. Сняла с меня ремень, перетянула бедро и потащила к дому. Потом вернулась и помогла добраться до укрытия и раненому другу.

Когда был на лечении, она и в госпиталь частенько наведывалась, гостинцы и водку приносила. Ждали мы отправки в тыл долго, пока не набрался эшелон. Раненых, по степени тяжести, рассортировали по вагонам и повезли. На пересыльном пункте ещё раз распределили, теперь уже по тыловым госпиталям.

Меня вынесут, глянут на ногу и ставят вердикт – ампутировать ногу. А я не даю. Лангету наложат и дальше везут. Пальцы у меня работали лишь в одну сторону: вниз опустятся, а обратно – не возвращаются. Но медсестра все время меня заставляла их разрабатывать.

В польском госпитале картина повторилась в точности: предложили ампутацию, и я вновь отказался. Так оказался я в эвакуационном госпитале № 32580 в городе Лодзь. Только здесь взялись за операцию.

Уколов наставили в ногу, чтобы больно не было. Никакого ведь общего наркоза не было. Положили на операционный стол и стали каким-то торфом распаривать рану и сухожилия. Медсестра сразу предупредила:

– Лежи на животе и не смотри в нашу сторону.

Слышу – режут, аж скрипит все в ране. Кровь пошла. Вымакивают её, тампоны в таз выкидывают. Начали искать нерв. Сначала, правда, сухожилия сшивали. Это ещё терпимо было, только ногу тянуло сильно. А как за нерв взялись, за конец… Мама родная! Будто молотом по голове. Человек идет мимо операционной, а его шаги отдаются дикой болью. Нижний конец нерва нашли, стопа помимо моей воли дергаться стала. Стянули все, сшили и отправили на выздоровление. Несколько месяцев наблюдали, ногу иголками кололи, проверяли на чувствительность. А через десять месяцев я вновь оказался на операционном столе.

Прежний шов вырезали и по-новому начали собирать ногу. Теперь мой нерв наращивали телячьим. Хирург, подполковник, каракалпак по национальности, пожилой уже мужчина, залатал меня и пообещал, что шов уже не должен разойтись. Вот человек был! После первой операции я ходил на костылях, на них же и 9 мая встретил. Закусок в тот день много было. Мы с другом в пивнушку зашли.

– Ну, паня, наливай, – сказали мы торговавшей там полячке. – Выпьем за Победу! Водки!

А рюмочки у неё маленькие, пятидесяти граммов не будет. Выпили. Дала нам фруктов на закуску. Переглянулись мы с товарищем и попросили налить нам по бокальчику. Она исполнила нашу просьбу, но поставила рядом чистые рюмочки. Думала, что мы переливать в них водку будем. Мы «чекнулись» и хлобыстнули по стакану. Закусили и пошли. Она с удивлением смотрела нам вслед а потом сказала:

– За то и воюют они так, как водку пьют.

К мирной жизни

Отболела у меня нога. После второй операции ногти и кожа с подошвы слезли. Новые наросли. Выходит, что в общей сложности год воевал, а год – по госпиталям лежал. Так и прошли два года моей службы. Вернулся домой, но и после войны все время вспоминал капитана Чмеленко. Я ведь ему заместо погибшего сына был. Берег он меня. Шинель английскую добыл, сам пуговицы под меня перешил со звездочками, сапоги яловые нашел. Шинелька хорошая была, комсоставовская. И брюки кавалерийские – галифе – выправил. На каждой остановке говорил:

– Ты поосторожнее будь, под пули не лезь.

А у меня страха тогда особого не было. Опаска, это да. А больше злости. Особенно после того, как увидели, какие фашисты зверства творили в Смоленске и в Белоруссии. После этого мы по-настоящему заводиться стали. Первый раз немцев я увидел летом 1943 года: рукава засучены, обросшие, небритые.

Первые годы после войны День Победы никто в стране не праздновал. Многие плакали, так свежо в памяти все было. А некоторые в этот день даже злиться начинали, что у кого-то все погибли, а в других семьях – вернулись живыми. Обида людей душила. Но фронтовики все равно собирались.

Вернувшись, я окончил одногодичную школу ветеринаров. В 1948 году начал работать в своем колхозе. Потом перевели меня в Седельниковский ветеринарный участок, после которого работал в Кукарском ветпункте. Обслуживал несколько колхозов.

Третью группу инвалидности мне сразу же дали. Ходил я в это время уже без палочки и добрым словом поминал хирурга-каракалпака. Только обувь мне делали на заказ, в подошву вставляли металлическую пластину для стопы.

Лечил я скот в Рагозине, Голубовке, а потом и вовсе уехал в Киргизию. Прожил там 32 года, окончил трехгодичные курсы ветеринарных техников. Одно время был осеменатором и даже патологоанатомом животных. Там же, в Киргизии, мне отняли и ногу.

– Ну а теперь живу в Седельникове, вспоминаю фронтовых друзей, частенько беседуем с Валентиной Андреевной, – сказал Лаврентий Федорович, вспомнив про меня. – На жизнь не жалуюсь, ни на фронтовую, ни на мирную. Жив, и слава Богу.

Вместо послесловия.

В 1945 году Лаврентий Федорович был награжден медалью «За боевые заслуги». И хотя в разговоре он несколько раз признавался, что не видел в кого стрелял, его пули все же находили свою цель. Вот выдержка из наградного приказа: «Стрелок 3 стрелкового батальона 250 стрелкового полка 82 стрелковой Ярцевской дивизии красноармеец Мажугин Лаврентий Федорович при прорыве обороны противника первым ворвался в немецкие траншеи. При форсировании реки Пилица без артподготовки из ручного пулемета поддерживал наступление пехоты, чем дал ей возможность закрепиться на противоположном берегу».