***А. С. Самойлов***

**Войной опаленные дети**

**От автора**

Теплый августовский день. Мы, члены добровольной народной дружины, после семнадцати часов, разделившись на две группы, проходили указанными нам маршрутами. Движимые одним желанием, одним стремлением – обеспечить общественный порядок на улицах города, готовые в любую минуту ответить на интересующие горожан вопросы, сделать кому-то замечание, если кто-то не соблюдает требования по поддержанию чистоты и порядка на улицах города.

Маршрут проходит через площадь Партизан - любимое место отдыха ружан. В центре площади вздымает высоко ввысь свои пенные струи мощный фонтан, сверкая на солнце серебристыми брызгами. Вокруг него, радуясь солнцу и теплу, по гранитному парапету, уложенному вокруг заполненного почти до краев бассейна прозрачной водой, бегают детишки, находящиеся под неусыпными взглядами своих родителей. Другие мальчики и девочки ловко рулят своими четырехколесными самокатами, умело тормозя перед появившимися на пути прохожими.

Горожане, поднимаясь по гранитным ступеням к мемориальному центру с горящим вечным огнем, любовно оглядывают выложенные по обеим сторонам пандуса из разноцветных камешков слово «РУЗА» и герб города в виде четырех скрещенных мечей, над которыми застыл на белом коне в голубом одеянии Георгий Победоносец, поражающий своим копьем разверзшуюся зубастую пасть дракона. Люди проходят к поднятым на высоких постаментах из черного мрамора четырем бронзовым бюстам Героев Советского Союза. Вот бюст Героя Советского Союза Льва Михайловича Доватора. Под подписью даты жизни (1903-1941). Генерал-майор Доватор в начале Великой Отечественной войны командовал кавалерийской группой и гвардейским кавалерийским корпусом во время Московской битвы. Погиб в бою в районе деревни Палашкино. Чуть дальше бюст Героя Советского Союза Зои Анатольевны Космодемьянской. Под подписью - даты жизни (1923-1941). Партизанка Великой Отечественной войны, член ВЛКСМ с 1938 года, ученица 201-й средней школы города Москвы, добровольно ушла в партизанский отряд. Казнена фашистами в деревне Петрищево.

Напротив бюста генерала Доватора на гранитном постаменте установлен бронзовый бюст Героя Советского Союза, летчика Георгия Терентьевича Невкипелого. Он в летном шлеме. В петлицах его защитного цвета гимнастерки два кубика. Георгий Терентьевич родился 3 ноября 1913 года в Екатеринодаре (ныне Краснодар) в семье кубанского казака, железнодорожного рабочего. Окончив семь классов и школу ФЗУ, работал слесарем. Как активный комсомолец и передовик производства был направлен в Краснодарский аэроклуб. В Красной Армии – с 1932 года. В 1938 году Г. Т. Невкипелый окончил Качинскую военную авиационную школу. Участник советско-финляндской войны 1939-1940 годов. В Великой Отечественной войне участвовал с июня 1941 года. В начале осени 1941 года был переброшен на защиту Москвы. Под Москвой командир эскадрильи 65-го штурмового авиационного полка (московская зона обороны) лейтенант Невкипелый совершил 29 боевых вылетов, уничтожил несколько вражеских танков, 250 автомашин с пехотой,

сжег 7 самолетов противника. При выполнении боевого задания 15 декабря 1941 года был сбит и упал в лесной глуши. Лишь спустя четыре месяца останки летчика были найдены и похоронены в братской могиле. Лейтенанту Г. Т. Невкипелому 24 февраля 1942 года было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Он был награжден орденами Ленина и Красного Знамени. Похоронен Георгий Терентьевич в поселке Дорохово Рузского района. Его именем названа улица в поселке, там же установлена мемориальная доска.

Напротив бюста партизанки Зои Космодемьянской установлен бюст Героя Советского Союза, партизана, чекиста Сергея Ивановича Солнцева. Под бюстом даты его жизни 1906-1942 год.

В центре некрополя горит Вечный огонь, оформленный в виде металлической пятиконечной звезды золотистого цвета, из горловины которой к небу рвется пламя. Тут же, на постаменте, между лучами звезды лежат 10 ржавых солдатских касок времен Великой Отечественной войны, в лобовых частях которых зияют рваные отверстия, пробитые осколками и пулями.

Рядом с Вечным огнем – величественный монумент, оформленный в виде расширенной у основания и сужающейся вверху четырехгранной гранитной пирамиды светло-коричневого цвета, вершина которой увенчана сверкающей пятиконечной звездой, обрамленной гипсовым венком золотистого цвета. На лицевой грани пирамиды, на черной мраморной доске, золотом сверкает выбитая надпись: «Герой Советского Союза, партизан-чекист Великой Отечественной войны1941-1945 годов Солнцев Сергей Иванович, погиб 20 ноября 1941 года».

Ниже на этой же грани укреплены золотистого цвета меч, пронзающий щит, обрамленный гипсовым венком с надписью: «Здесь погребены солдаты и офицеры Советской Армии, погибшие во время Великой Отечественной войны в дни боев за освобождение Рузского района». Тут же на черной мраморной доске высечены их фамилии и имена: «Калачев Дмитрий Трифонович, Масленников Федор Савельевич, Созин Михаил Трофимович, Григорьев Федор Егорович, Лебедев Александр Алексеевич, Селезнев Кузьма Андреевич, Денисов А. В. 1903г., Готоев В. И.»

У подножия монумента гранитная доска черного цвета с надписью: «Партизаны Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Голубков Филипп Васильевич, Жуков Георгий Сергеевич, павшие геройской смертью в борьбе за освобождение Рузского района от немецко-фашистских захватчиков в 1941 году».

Внизу пирамиды со стороны улицы Солнцева укреплена черная мраморная доска с надписью: «Герой Советского Союза Вербицкий Михаил Константинович 1917- 1944гг. До войны жил и учился в городе Руза». Вверху на черной мраморной доске надпись: «Вечная слава героям, павшим в боях с врагом и отдавшим свою жизнь за свободу и счастье нашего народа».

На грани пирамиды со стороны улицы Октябрьской укреплена большая пятиконечная звезда. На грани пирамиды с восточной стороны укреплена черная мраморная доска с надписью: «Герой Советского Союза Григорьев Николай Иванович 1922- 1944 гг. Родился в деревне Ново-Теряево Рузского района. До войны учился в городе Руза». Вверху на этой грани пирамиды укреплена доска с надписью: «Вечная слава героям, павшим в боях с врагом и отдавшим свою жизнь за свободу и счастье нашего народа».

Завершается мемориальный центр памяти павших ружан массивным стендом из 14-ти укрепленных полукругом громадных досок из черного мрамора, над которыми далеко видная со всех сторон надпись со словами девиза, завещания потомкам: «1941 год. НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО. 1945 год». На каждой из 14-ти черных мраморных досок высечены в два ряда фамилии павших ружан на все буквы алфавита от «А» до «Я». Начинается скорбный перечень фамилией Обелихина И.Г., павшего в 1943 году и завершается фамилией Ямщикова Н.И., погибшего в том же 1943 году. Уже после фамилии Ямщикова выбиты фамилии Карзина А.С. и Порхунова К.П., павших в 1942 году. Видимо, имена этих героев стали известны людям совсем недавно.

Неподалеку от величественного монумента в честь павших героев укреплена мраморная доска с надписью: «Аллея высажена во время проведения областной Вахты памяти 17.10.2006 года военно-патриотическими клубами, поисковыми объединениями, отрядами и центрами городов и районов Московской области: Москвы, Рузы, Бронниц, Видное, Дмитрова, Клина, Коломны, Королева, Красногорска, Лотошино, Мытищ, Рошаля, Серпухова, Шаховской». Здесь, на этой памятной аллее и остановилась наша группа дружинников. Аллея была заполнена ружанами, пришедшими навестить своих павших родственников, положить цветы к памятнику после посещения службы в Воскресенском соборе, находящемуся рядом с площадью Партизан и отделенного от него лишь узорчатым металлическим забором. Было здесь немало и пожилых дедушек и бабушек из различных поселений района, оказавшихся в райцентре по своим делам.

- Ну, и кто нам расскажет, как начиналась эта самая страшная война? – задает этот вопрос дружинник Алексей Анатольевич Кротков, крепкий, мускулистый, ладно скроенный мужчина лет 60-ти. Когда-то он служил в органах внутренних дел и хорошая спортивная подготовка до сих пор чувствуется во всем его облике. Алексей Анатольевич родился после войны, оккупантов, естественно, и в глаза не видел, но интерес к сражениям, особенно, на родной Рузской земле у него большой, естественный, неподдельный.

Как ветеран военной службы, и как человек, который провел 650 дней своей детской жизни вместе с матерью, бабушкой, двумя братьями и сестренкой в селе Троицкое, в 30-ти километрах от города Орла, в фашистской оккупации, дважды стоявший со всеми членами семьи под расстрелом по ложным наветам и подозрениям, автор этих строк, ответил на вопрос Алексея Анатольевича. Затем дружинница Лидия Александровна Вербицкая, дочь рузского партизана Великой Отечественной войны Александра Никитовича Мартынова рассказала о героической борьбе партизан с немецко-фашистскими захватчиками на нашей родной подмосковной земле. А потом один за другим стали выступать ружане и жители различных поселений Рузского района, своими глазами видевшие зверства немецко-фашистских захватчиков на подмосковной земле. Это были дети войны, родившиеся в период с 1927 по 1941 годы. Все присутствующие, затаив дыханье, слушали взволнованные, иногда даже со слезами, голоса поколения наших граждан, опаленного самой жестокой войной в истории человечества.

В уходящем в историю 2013 году, человечество отметило 68-ю годовщину победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Отцы, матери, старшие братья и сестры ковали эту победу непосредственно на передовой фронта. Но победа ковалась не только на фронте, и не только взрослыми. Дети войны, кому было 7-10 лет, также внесли свой весомый вклад в эту победу. Они трудились наравне с взрослыми на полях и фермах, на заводах и фабриках. Они также воевали, пробиваясь на фронт и становясь сыновьями полков. Они стояли в окопах вместе с бойцами Красной Армии, воевали в партизанских отрядах. Ясно, что ни здоровья, ни, порой, достойного образования эти тяжелые годы не могли дать детям войны.

А после войны надо было восстанавливать разрушенное войной хозяйство. Подросткам и рано повзрослевшим парням и девчатам пришлось поднимать целину, восстанавливать мосты и железные дороги. Они участвовали в создании атомных реакторов и строили гидроэлектростанции, осваивали север и необъятную Сибирь. Мощь и слава Советского Союза создавались трудом людей военного поколения. Страна шла семимильными шагами от разрухи к созиданию, к совершенству. В 1950 году объем промышленного производства превышал уровень 1940 года на 72 %, было восстановлено, построено и введено в строй 6200 крупных промышленных предприятий.

В 1950 году появились новые отрасли промышленности: ракетостроение, атомное машиностроение, радиоэлектроника, приборостроение. На их базе был запущен первый искусственный спутник Земли, осуществлен облет Луны, а затем и полет первого человека в космос. Первыми космонавтами были дети войны – Юрий Гагарин и Герман Титов.

В течение 5-ой и 6-ой пятилеток произошли значительные сдвиги в промышленности. Построено 8070 новых крупных промышленных предприятий. В 1954 году в городе Обнинске дала ток первая в мире атомная электростанция (АЭС). Вступили в строй новые ГЭС на Волге, Днепре, Дону. Производство электроэнергии выросло в 3,2 раза. В 1971 году продукция промышленности СССР увеличилась по сравнению с 1913 годом в 99 раз, в том числе производство средств производства в 230 раз, производство предметов потребления в 33 раза. По сравнению с 1940 годом продукция промышленности СССР возросла в 12,8 раза. Производительность в промышленности СССР повысилась в 1971 году по сравнению с 1913 годом в 19,6 раза.

За 7, 8 и 9 пятилетки построено свыше 7000 крупных промышленных предприятий, в том числе Беловская, Назаровская, Конаковская, Приднепровская, Костромская ГРЭС, Ново-Воронежская, Белоярская, Кольская и Ленинградская АЭС, Западно-Сибирский металлургический завод, Волжский автомобильный (ВАЗ) и Волжский трубный заводы, Качканарский горно-обогатительный комбинат и Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат. В 1975 году в СССР насчитывалось почти 47000 промышленных предприятий на самостоятельном балансе, стоимость производственных основных фондов в промышленности составляла 385 миллиардов рублей.

И это все делали дети войны, которым было тогда 18-25 лет. Они ехали на целину, поднимали города в Сибири, на Дальнем Востоке, на севере. Они разведывали несметные богатства, начиная от Тюмени и кончая Сибирью и Дальним Востоком.

Активно развивалась наша наука, наше сельское хозяйство. После 1965 года сотни тысяч тракторов, сотни тысяч комбайнов шли на село. Шло мощное строительство на селе школ, больниц, ферм, элеваторов. Уже к 1980 году мы имели 50000 крупных колхозов и совхозов, которые в 1982 году решили проблему продовольственной безопасности страны. Производство молока, масла, яиц, зерна, овощей достигло мирового уровня. Каждый участок луга, сенокоса, пастбища использовался, в деревнях были стада коров, овец, гусей.

Сегодня 92 миллиона гектаров пастбищ и 41 миллион гектаров пашни брошены. На всю страну осталось примерно 7 миллионов голов дойного стада. В Подмосковье дойное стадо насчитывало 500 тысяч голов, осталось около 60 тысяч.

От крупных предприятий почти ничего не осталось. Даже в Москве уничтожен ЗИЛ, завод им. Ленинского комсомола, радиозавод и т.д. В текстильном производстве Подмосковья работало 500 тысяч человек, обували, одевали, изготавливали прекрасные ткани. Сегодня не найдешь и 50 тысяч текстильщиков.

Коммунистическая партия, фракция КПРФ в Госдуме в последнее время много внимания уделяют проблеме детей войны. Коммунисты добиваются, чтобы приравнять эту категорию граждан по пенсионному обеспечению к труженикам тыла. Сегодня 9 млн. детей войны живут на пенсию в 5000-8000 рублей, что не обеспечивает даже выживание. Эта пенсия при нынешних коммунальных платежах, ценах на товары первой необходимости просто нищенская.

На сегодня все дети войны пожилые люди. И всем им одинаково требуется и лечение, и питание, и забота. Государственные средства весь российский народ зарабатывает на заводах и фабриках, созданных руками детей войны. Эти средства народные, и народ поддерживает требования детей войны о повышении их жизненного уровня.

Эта книга о ружанах и для ружан. На ее страницах горожане и жители района рассказывают о том, как «хозяйничали» на Подмосковной земле гитлеровские оккупанты, как, преодолевая голод и холод, ружане восстанавливали разрушенное войной народное хозяйство и ковали своим трудом победу над немецко-фашистскими захватчиками.

Выражаем сердечную благодарность за помощь и участие в создании этой книги работникам отдела Рузского районного архива Администрации Рузского муниципального района, главному специалисту Щукину Олегу Геннадьевичу, заместителю начальника отдела Фединой Валентине Петровне.

**Мир накануне войны**

Обстановка в мире накануне войны была сложной и напряженной. Начиная со времен первой мировой войны и Великой Октябрьской социалистической революции, шёл процесс углубления общего кризиса капитализма. С октября 1917 года началась эпоха перехода от капитализма к социализму, насыщенная острой классовой борьбой между двумя общественно-экономическими формациями. Неравномерность экономического и политического развития главных империалистических стран, экспансионистские устремления вновь окрепшего германского империализма вызывали обострения противоречий внутри капиталистической системы.

Захват фашистами власти в Германии в 1933 году, выдвинутая их фюрером – Гитлером программа расширения жизненного пространства создали крайне опасную обстановку в Европе. Германский фашизм стремился насильственным путем перекроить карту Европы, открыто претендуя на мировое господство. Вместо того чтобы обуздать германских агрессоров, западные державы делали одну уступку за другой, толкая агрессоров на восток, против Советского Союза. Укрепить империалистическую систему и вернуть мир к положению, существовавшему до Великой Октябрьской социалистической революции, такую ярко выраженную классовую цель ставили перед собой правители западных держав.

Строивший социализм, советский народ был занят мирным, созидательным трудом. Война ему была не нужна. Коммунистическая партия и советское правительство всеми силами старались сохранить и упрочить мир. Они призывали правительства западных стран к организации коллективной безопасности в Европе. В 1935 году СССР заключил договоры о взаимной помощи с Францией и Чехословакией, которые могли стать эффективным средством коллективной безопасности в Европе. Но этого не случилось.

Противоречия между крупнейшими капиталистическими странами приобретали все большую остроту и, в конечном счете, привели к созданию двух противостоящих друг другу группировок. В одну из них входили Германия, Япония и Италия, в другую Англия, Франция и США. Противоречия между ними проявлялись в обоюдном стремлении добиться мировой гегемонии, в борьбе за рынки сбыта и источники сырья. Вместе с тем в политике западных держав давал о себе знать фактор враждебности в отношении СССР. Империалисты США, Англии и Франции затратили немало сил и средств на восстановление и развитие экономики и военной индустрии Германии, помогая созданию мощного вермахта. В германском фашизме они видели ударный отряд в борьбе против СССР и рассчитывали, что советско-германская война ослабит или сметет с лица земли социалистические государства, а вместе с тем она неизбежно подорвет экономику фашистской Германии и устранит ее как основного противника в борьбе за мировое господство. Без американских долларов и английских фунтов стерлингов Германия не смогла бы за сравнительно короткое время создать развитую военную промышленность и обеспечить развертывание огромной армии.

Если фашистская Германия предпринимала одну агрессивную акцию за другой в Европе, то на Дальнем Востоке то же самое делала Япония, где объектом ее агрессии был Китай. Хотя захват китайских земель ущемлял колониальные интересы западных стран, они и на Дальнем Востоке не чинили препятствий экспансии, толкая Японию на войну с Советским Союзом. Японская военщина давно зарилась на советский Дальний Восток. Чтобы прощупать силу и боеспособность Советской Армии, японская военщина в июле 1938 года предприняла военные действия у озера Хасан. Эта антисоветская авантюра закончилась полным провалом. Японские войска получили решительный отпор Советской Армии.

В это же время усиливается экспансионистский натиск со стороны Германии и Италии. В октябре 1935 года фашистская Италия напала на Абиссинию (Эфиопия) и оккупировала ее. Вслед за этим в 1936 году Германия и Италия начали военную интервенцию против Испанской республики, поддержав реакционные силы мятежного генерала Франко. Германо-итальянские интервенты задушили Испанскую республику и установили в стране фашистскую диктатуру.

Экспансия германских империалистов сопровождалась усиленной милитаризацией страны. В марте 1935 года в Германии была введена всеобщая воинская повинность, которая позволила к концу 1935 года значительно увеличить армию.

Одновременно гитлеровская клика приступила к перестройке экономики на ускоренное производство военной техники и вооружения. Если в 1936 году доля военной продукции во всей германской промышленности составляла 8%, то в 1939 году она возросла до 23%, а в металлообрабатывающей и машиностроительной отраслях превысила 40%. Широкий размах получили самолетостроение и танкостроение, позволившие Германии иметь к сентябрю 1939 года более 4000 самолетов и более 3000 танков. Последняя программа строительства люфтваффе, принятая в 1938 году, предусматривала к весне 1942 года иметь только одних бомбардировщиков свыше 19 тысяч, а всего 20тысяч самолетов.[[1]](#footnote-1)

Очень быстро росли и вооружённые силы Германии. За 7 предвоенных лет личный состав вермахта увеличился почти в 70 раз и составил к июню 1941 года с армией резерва свыше 7,2 миллиона человек.[[2]](#footnote-2) Перевод хозяйства Германии на военные рельсы, огромный размах строительства вооруженных сил потребовали колоссальных средств. Общие расходы на военные нужды за предвоенные 6 лет, с 1933 по 1939 год, составили колоссальную сумму – 90 миллиардов марок.[[3]](#footnote-3)

С ростом экономической и военной мощи возрастали и агрессивные устремления Германии. В конце октября 1936 года Германия и Италия заключили соглашение о совместной военной политике, образовав ось – Берлин-Рим. Через месяц Германия и Япония заключили «Антикоминтерновский пакт», направленный против СССР, к которому 6 ноября 1937 года присоединилась и Италия.

Блок фашистских государств повел дело к развязыванию Второй мировой войны, чему способствовала пагубная политика попустительства агрессору, проводившаяся правительствами Англии, Франции и США. С ведома этих стран, 11 марта 1938 года 200-тысячная немецко-фашистская армия вторглась в Австрию и через два дня она была аннексирована: фашисты провозгласили «присоединение» Австрии к Германии. СССР оказался единственной страной, осудившей агрессию.

Вскоре последовал новый акт германской агрессии,- оккупация Чехословакии, который осуществлялся при прямой поддержке Англии, Франции и одобрении США. На состоявшемся в Мюнхене сговоре Гитлер, Муссолини, Чемберлен и Даладье под диктовку фашистского диктатора Германии подписали 29 сентября 1938 года соглашение, согласно которому Чехословакия была расчленена на части. Первого октября 1938 года немецко-фашистские войска захватили Судетскую область, а в марте1939 года вермахт оккупировал всю Чехословакию. Гитлер объявил Чехию и Моравию германским протекторатом, а Словакию сделал марионеточным самостоятельным государством».

Мюнхенский сговор империалистов проложил путь агрессии Гитлера на восток, открыл шлагбаум немецко-фашистским войскам не только для захвата всей Чехословакии, но и для вторжения в Польшу.

Когда над Чехословакией еще только сгущались тучи фашистской агрессии, Советский Союз, верный своим договорным обстоятельствам, предложил Англии, Франции, США и Чехословакии меры для предотвращения гитлеровской агрессии. Советский Союз был готов прийти на помощь Чехословакии и без Франции, если сама Чехословакия обратится с просьбой о помощи, однако, ни одно правительство на западе, в том числе и правительство Чехословакии, не помышляло об отпоре фашистской агрессии.

Мюнхенское соглашение показало, что западные державы, отказываясь от коллективных действий по пресечению агрессии, упорно стремились толкнуть Гитлера на войну против СССР.

Весной 1939 года очаги войны в Европе и Азии разгорались все сильнее. Было видно, что кроме СССР и Монгольской Народной республики ни одно государство не ведет последовательной борьбы с надвигающейся опасностью мирового пожара. СССР оказал реальную помощь республиканской Испании, когда там, в июле 1936 года вспыхнул фашистский мятеж и в страну вторглись германские и итальянские интервенты. Советские добровольцы с оружием в руках отважно сражались на стороне республиканских сил. Однако Англия, Франция и США заняли позицию «невмешательства», фактически поддерживая фашистов.

Пользуясь попустительством западных держав, Германия, Италия и Япония ещё шире развернули агрессивные действия. Одиннадцатого апреля 1939 года Гитлер утвердил план «Вайс» - план вторжения в Польшу в любое время с 1-го сентября 1939 года. 7 апреля 1939 года итальянские войска захватили Албанию. 28 апреля Германия заявила о расторжении англо-германского мирного соглашения, заключённого 18 июля 1935 года, и тогда же расторгло договор о ненападении с Польшей, заключенный 26 января 1934 года. Чтобы оказать на Германию давление, правящие круги Англии и Франции дали Польше обещание о военной помощи в случае нападения на неё Германии. Такие же обещания получили Греция, Румыния и Турция. Но, как показало время, эти обещания не были выполнены.

В мае 1939 года японская военщина предприняла нападение на Монголию в районе реки Халхин-Гол. Здесь развернулись широкие военные действия. Советское правительство в соответствии с протоколом о взаимной помощи между СССР и МНР от 12 марта 1936 года направило части советской армии на помощь союзнику. Совместно с монгольскими частями они наголову разгромили японские войска. Это оттянуло почти на 2,5 года активное участие Японии во Второй мировой войне. Однако, японский империализм не отказался от стремления к захватническим действиям против СССР в подходящий для себя момент.

Советское правительство, понимая реальную опасность надвигавшейся войны, 17 апреля 1939 года выступило с предложением о заключении военно-политического пакта о взаимной помощи между СССР, Англией и Францией. Это была последняя попытка Советского Союза предотвратить военную катастрофу в Европе. Советское предложение предусматривало одновременно с политическим соглашением заключение и военной конвенции. Переговоры о заключении пакта по вине правящих кругов Англии и Франции приняли затяжной характер. Правительство Англии и Франции не только не откликнулись на реальные предложения Советского Союза, но и предприняли все, чтобы сорвать переговоры военных миссий. Сделать их бесплодными. Они направили в Москву второстепенных представителей, снабдив их инструкцией, которая предписывает вести переговоры медленно, уклоняться от обсуждения франко-британских планов. Вместе с тем английский и французский генеральные штабы дали своим делегациям задания чисто разведывательного характера. Все говорило о том, что правительства Англии и Франции были далеки от мысли объединить военные усилия для коллективного отпора фашистской Германии. Переговоры по вине английской и французской сторон зашли в тупик и были прекращены. Тем самым Англия и Франция дали понять Гитлеру, что СССР не имеет союзников, что путь для нападения на СССР открыт.

Все коварство западных держав раскрылось только после Второй мировой войны, когда стало известно, что московские переговоры им были нужны лишь как средство давления на фашистскую Германию. Оказалось, что за спиной СССР с мая и до конца августа 1939 года западные державы по инициативе английского правительства вели переговоры с гитлеровцами на предмет заключения нового «пакта четырех» (Англия, Франция, Германия и Италия). Фактически на переговорах шла речь о разделе мира на сферы влияния: англосакскую – на западе и германскую – на востоке. «Держите путь на восток», - говорила Англия Гитлеру всем поведением своих представителей на переговорах. Новой жертвой политики умиротворения должна бала стать Польша.

Советский Союз, из-за попустительства агрессору со стороны западных держав, антисоветской направленности их политики попадал в сложную международную ситуацию: он оставался в Европе один наедине с фашистской Германией. Обстановка еще более усложнилась, когда 24 июля 1939 года в Токио было подписано соглашение, по которому Англия признавала захваты Японии в Китае и обязывалась не препятствовать осуществлению японской военщиной своих задач в Китае. Это было не что иное, как « дальневосточный Мюнхен», - которого добивались западные державы в стремлении поощрить антисоветские тенденции японских милитаристов.

Если смотреть правде в лицо, то не трудно увидеть: незадолго до начала Второй мировой войны Советский Союз оказался в международной изоляции, под угрозой удара империалистических агрессоров с запада и востока. Чтобы в создавшихся условиях оттянуть, насколько это возможно, нападение империалистов, расстроив их замысел, советское правительство вынуждено было принять предложение Германии и заключить с ним 23 августа 1939 года договор о ненападении. История подтвердила правильность этого акта. Попытки образовать единый фронт империалистических государств против СССР были сорваны. Страна Советов получила почти два года мирного времени для укрепления своей обороноспособности.

Буржуазные идеологи, грубо извращая смысл и характер советско-германского договора о ненападении и конкретную обстановку, в которой он был заключен, пытаются набросить тень на СССР, изображая дело таким образом, будто бы подписанием этого договора СССР содействовал развязыванию Второй мировой войны. Реакционные адвокаты империализма распространяют лживую версию о существовании якобы в конце 30-х годов угрозе вторжения советских вооруженных сил в Европу, а Гитлер, предпринявший «превентивную войну» против СССР, представляется как «спаситель» Европы и всего мира от коммунизма.

Цель подобных идеологических диверсий очевидна: снять ответственность с международного империализма за развязывание войны.

**Вторая мировая война развязана**

31 августа 1939 года приграничный с Польшей тихий немецкий город Глейвиц засыпал, когда на городскую радиостанцию пришла группа переодетых в польскую форму эсэсовцев. У микрофона прозвучало несколько выстрелов, затем в эфир ушел составленный заранее на польском языке текст, смысл которого сводился к тому, что, мол, «пришло время войны Польши против Германии». Так, по приказу фашистских главарей, разыграли спектакль, ставший предлогом для нападения на Польшу.

Ранним утром 1-го сентября около 2 тысяч фашистских самолетов сбросили бомбы на польские административные и экономические центры, аэродромы, узлы коммуникаций и войска. Одновременно из Восточной Пруссии, Восточной Германии и Словакии двинулись на польскую территорию сухопутные силы вермахта - 54 дивизии, в том числе 6 танковых.

Началась вторая мировая война. Разгорелась борьба двух группировок капиталистических стран за передел мира. Польша смогла противопоставить немецко-фашистским войскам лишь 24 пехотных дивизии, 8 кавалерийских, одну бронемоторизованную, три горно-стрелковые бригады и 56 батальонов национальной обороны[[4]](#footnote-4). Польская армия значительно уступала вермахту в количестве и качестве вооружения. Быстро преодолев оборону в приграничных зонах, противник устремился вглубь страны. К 17 сентября, овладев основными районами Польши, он вышел на линию Львов – Владимир-Волынский – Брест - Белосток. В течение 27-28 сентября польские войска были вынуждены сложить оружие и капитулировать. Около 240 тысяч польских солдат и офицеров попало в плен. Сотни тысяч поляков были угнаны на рабский труд в Германию и заключены в концлагеря. Сентябрьская трагедия 39-го года явилась в результате концепции антикоммунизма и антисоветизма, на основе которой строилась политика буржуазной Польши, ее правительства, все время шедшего в фарватере пагубной политики западных империалистических государств. Буржуазное польское правительство отвергло предложение СССР о пропуске советских войск через территорию Польши, чтобы предотвратить вторжение фашистских полчищ. А ведь это предложение было сделано за две недели до нападения фашистов на Польшу. Вместо надежной и реальной помощи своего восточного соседа – СССР, выразившего готовность гарантировать польскому народу сохранение национальной независимости и государственного суверенитета, польские правители предпочли иллюзорные гарантии западных стран – Англии и Франции.

Английское и французское правительства в 1939 году имели полную возможность заставить Гитлера вести войну на два фронта и, по крайней мере, облегчить положение Польши. Но они не стремились к тому, чтобы Польша стала барьером на пути агрессивных устремлений Гитлера, а, наоборот, способствовали тому, чтобы ее территория стала своеобразными воротами для нападения на Советский Союз. Они надеялись, что вслед за Польшей фашистский вермахт нападет на СССР, разгромит его и тогда Англия и Франция нанесут Германии удар в спину и сокрушат ее.

После захвата Германией Польши наступил период так называемой «странной войны в Европе», продолжавшийся до 10 мая 1940 года, т. е. до нападения Германии на Францию. В это время Англия и Франция, с 3 сентября 1939 года формально находящиеся в состоянии войны с Германией, не вели военных действий, искали пути для заключения с ней мира.

Гитлер использовал создавшуюся военно-политическую обстановку. Постоянно заявляя о том, что у него нет причин для войны с западными державами, он в тоже время проводил энергичную подготовку к нападению на Францию и другие западноевропейские государства.

Весной и в первый месяц лета 1940 года вермахт осуществляет одну за другой операции, которые завершились захватом Дании, Норвегии, Голландии, Бельгии. Потом всего за полтора месяца фашистская Германия овладела такой крупной европейской страной, как Франция. В то время никто не предполагал, что хорошо обученную французскую армию, имевшую в своем составе более сотни дивизий и вполне современную технику, можно победить так быстро.

Военные события 1939-1940 годов в Западной Европе показали, что там не нашлось силы, способной противостоять гитлеровской агрессии. Победы, одержанные гитлеровцами с незначительными потерями, укрепили их уверенность в непогрешимости разработанной ими доктрины «блицкрига», в способности одержать «молниеносную» победу над Советским Союзом.

**Агрессор берет курс на восток**

30 июня 1940 года в дневнике начальника штаба сухопутных войск Германии генерала Ф. Гальдера появилась запись: «Основное внимание на Восток».[[5]](#footnote-5) Это исходная дата в повороте фашистской агрессии против СССР, который совершился сначала на штабных картах, а на рассвете 22 июня 1941 года обернулся развязанной войной против Советского Союза.

За неделю до нападения на СССР, 14 июня 1941 года, выступая перед генералами с напутственной речью, Гитлер сказал: «В войне с Россией, речь идет о борьбе на уничтожение. Если мы не будем так смотреть то, хотя мы и разобьем врага, через 30 лет снова возникнет коммунистическая опасность…. Мы ведем войну не для того, чтобы законсервировать своего противника, а для того, чтобы уничтожить его».[[6]](#footnote-6) Фашисты замышляли уничтожить СССР как страну социализма. В этом состояло коренное отличие целей войны против СССР от тех, которые фашистская Германия преследовала в вооруженной борьбе против капиталистических стран. Советское государство подлежало расчленению на отдельные административные районы и полной ликвидации. Согласно замыслу фашистской клики СССР должен был стать колонией германского империализма. Большинство советских людей подлежало уничтожению, а оставшимся в живых предстояла участь рабов.

Фашистская Германия развернула планомерную подготовку к агрессии. Уже в августе 1940 года управление военной экономики и вооружения ОКВ было переориентировано на экономическое обеспечение агрессии против СССР. Ему поручалось предусмотреть техническое оснащение 180-ти дивизий, в том числе 20 танковых.[[7]](#footnote-7) В ноябре 1940 года создается комитет «Оружие», занявшийся налаживанием сотрудничества военных предприятий для форсированного производства вооружения.

Основным источником роста военно-экономического потенциала фашистской Германии стала безжалостная эксплуатация оккупированных и зависимых стран. Это позволило Германии накануне войны превзойти СССР в 1,5-2 раза по производству стали, чугуна и электроэнергии, добыче угля, а по количеству станков – в 3 раза.

Оккупированная Европа служила для Германии ёмким резервуаром рабочей силы. Ставшая очевидной с лета 1940 года её нехватка восполнялась за счёт насильственного угона людей из захваченных стран и использования военнопленных. В военной промышленности Германии с мая 1939 года было занято около 2,5 миллионов человек, 4-ая часть всех промышленных рабочих, а в мае 1941 года – уже до 5,5 миллиона человек. Все это позволило германской промышленности в 1941 году произвести более 12000 самолетов всех типов, более 1600 танков и штурмовых орудий за первое полугодие, 7200 орудий калибром свыше 75 миллиметров, 1687000 карабинов, винтовок и автоматов.[[8]](#footnote-8) Германское верховное командование рассчитывало вести войну с СССР так же, как на западе, по схеме «блицкрига» и было уверено, что мероприятия, проведенные в области экономики, обеспечат Германии быструю победу над СССР.

Но гитлеровские стратеги недооценили состояния и мобилизационные возможности советской страны, её способность быстро перестроиться на военный лад. Это решающим образом повлияло на общий ход войны и ускорило поражение Фашистской Германии. С лета 1940 года вся колоссальная машина «третьего рейха» работала на подготовку агрессии против СССР. Были приведены в действие все дипломатические рычаги. 27 сентября 1940 года в Берлине был заключен политический союз «тройственный пакт между Германией, Японией и Италией». Основная цель пакта – в объединении усилий для дальнейшего развертывания агрессии в Европе и Азии. К концу 1940 года гитлеровской дипломатии удалось добиться присоединения к «тройственному пакту» Венгрии и Румынии. Территории этих стран были использованы Германией как плацдармы для нападения против СССР. В ноябре 1940 года к «тройственному союзу» присоединилась марионеточная Словакия. В марте 1941 года вермахт захватил Болгарию, и болгарская реакция пошла на присоединение к «тройственному союзу». 6 апреля вермахт вторгся в Югославию и в течение 2-х недель овладел ею. Из Югославии выделилась «самостоятельная» Хорватия, власть в которой захватила фашистская клика усташей. Она пристегнула Хорватию к «тройственному союзу». 23 апреля германские войска захватили континентальную часть Греции. После захвата Норвегии гитлеровская клика предприняла действия с целью привязать к Тройственному союзу Финляндию. В конце мая 1941 года в Зальцбурге были согласованы планы взаимодействия финской армии и вермахта в войне против СССР. Швеция и Швейцария формально сохраняли нейтралитет, но шведские капиталисты экспортировали в Германию более 80% всей добывавшейся в стране железной руды, чем укрепляли её военно-экономический потенциал. Сообщницей фашистской Германии стала Испания, фашистский режим которой был родственен гитлеровскому фашизму. Пособником Германии выступило правительство Виши, власть которого распространялась на неоккупированную часть Франции. Незадолго до начала войны на прогерманские позиции перешла Турция. На таких же позициях стояла и Португалия. Таким образом, к июню 1941 года Германия создала выгодную для себя военно-политическую и стратегическую обстановку, чтобы предпринять вторжение на территорию СССР.

Не по дням, а по часам рос вермахт. С 1940 года по май 1941 года численный состав вооруженных сил Германии увеличился с 3750 тысяч до 7330 тысяч (без вольнонаемного состава). К июню 1941 года вермахт имел 214 дивизий, в т. ч. – 21 танковую, 14 моторизованных дивизий и 7 бригад[[9]](#footnote-9).

К весне 1941 года закончилась реорганизация управления вооруженными силами Германии. Гитлер имел титул «фюрер и верховный главнокомандующий». Командование вермахта подразделялось на верховное главнокомандование вооруженных сил (ОКВ) со своим штабом (В. Кейтель), главное командование сухопутных войск (ОКХ), военно-воздушных сил (ОКЛ) и военно-морских сил (ОКМ). Главнокомандующим сухопутными войсками был В. Браухич, верный прислужник Гитлера, начальником генерального штаба Ф. Гальдер, тоже ревностный слуга Фюрера. ОКХ предназначался для непосредственного руководства боевыми действиями на советско-германском фронте, тогда как ОКВ отвечало за организацию операций на других фронтах и за координацию действий видов вооруженных сил.

В составе ОКВ находился так называемый штаб оперативного руководства, начальником которого стал А.Йодль. Этот штаб занимал особое место в системе органов военного управления, т. к. А. Йодль получил право лично докладывать фюреру о тех или иных вопросах руководства войсками и практически находился в равном положении с В. Кейтелем. На западе, особенно в ФРГ и США, находятся «адвокаты», которые стараются доказать непричастность немецких военных деятелей к развязыванию агрессивных войн. Они утверждают, что высший генералитет вермахта был вне политики и единственным человеком, принимавшим решения, был А.Гитлер. Но документы и факты неопровержимо доказывают, что руководители ОКВ, ОКХ, ОКЛ, ОКМ были не пассивными исполнителями воли Гитлера, а убежденными сторонниками и ревностными проводниками нацистских планов против мира и человечества.

**«Барбаросса» - план войны против СССР.**

Наиболее полно зловещие замыслы гитлеровской верхушки и генеральской клики проявились в плане «Барбаросса» - плане войны против СССР. Около года высшие немецкие военные инстанции потратили на то, чтобы разработать беспрецедентный по своим масштабам и своей коварности план нападения на страну социализма. 18 декабря 1940 года Гитлер подписал директиву №21 на развёртывание военных действий против СССР, известную как план «Барбаросса». Гитлер сам дал название плану войны против СССР операция «Барбаросса» в память о крестовых походах императора так называемой «священной римской империи» Фридриха I Барбаросса, стремившегося захватническими войнами подчинить себе окружающие Германию государства. Барбаросса во время «третьего крестового похода» в 1196 году утонул в реке Каликадке при загадочных обстоятельствах, но Гитлера не пугала судьба полководца-утопленника. Эта директива содержала основные стратегические идеи и общие указания, разработанные ОКВ и ОКХ и санкционированные Гитлером. План войны в собственном смысле слова включал ещё целый ряд директив, распоряжений, вобравших в себя, целую систему экономических, политических и стратегических мероприятий.

Центральная идея плана войны против СССР в директиве №21 выражена так: «Разгромить Советский Союз в ходе одной кратковременной кампании. Основой плана стала бредовая идея «блицкрига». Гитлер и его генералы считали, что для разгрома СССР потребуется не более 8-10 недель.[[10]](#footnote-10) Для нападения на СССР выделялись 153 дивизии, в том числе 33 танковые и моторизованные, и две бригады, а всего с войсками сателлитов – 190 дивизий.[[11]](#footnote-11) Их поддерживали 4 немецких воздушных флота, военно-воздушные силы Финляндии и Румынии. Боевые действия сухопутных войск обеспечивали, кроме того, вспомогательные войска и части специального назначения.

План «Барбаросса» предусматривал три основных стратегических направления наступления фашистских войск: Ленинград, Смоленск и далее на Москву и Киев. Планировалось, так же, нанесение вспомогательных ударов: из Финляндии на Ленинград и Мурманск, из Румынии на Кишинев.

Для действий на восточном фронте немецко-фашистское командование создало три группы армий: «Север», «Центр» и «Юг». На территории Финляндии развертывались две финские армии – Юго-Восточная и Карельская и немецко-фашистская армия «Норвегия», всего 21 дивизия и три бригады. Финские войска должны были наступать на Карельском перешейке, между Ладожским и Онежскими озерами, чтобы соединиться в районе Ленинграда с частями группы армий «Север». Армия «Норвегия» была нацелена на Мурманск и Кандалакшу. Поддерживали наступления финских и немецких войск 5-ый германский воздушный флот и финские военно-воздушные силы.

Войска группы армии «Север» (16-я и 18-я армии и 4-я танковая группа – всего 29 дивизий) развертывались на 230 километровом фронте от Клайпеды до Голдапа. Их задачей являлось уничтожение советских войск в Прибалтике и захват портов на Балтийском море. Потом части группы армий «Север» должны были беспрепятственно продвигаться на Ленинград. Наступление поддерживалось 1-ым воздушным флотом.

Группа армий «Центр» (9-я и 4-я армии и 3-я и 2-я танковая группа – всего 50 дивизий и 2 бригады), развернутая на 550 километровом фронте от Голдапа до Влодавы,одновременными ударами 2-ой танковой группы во взаимодействии с 4-ой армией в общем направлении Брест-Минск и 3-й танковой группы во взаимодействии с 9-ой армией в направлении Гродно-Минск должна была окружить и уничтожить советские войска в Белоруссии, развить наступление на Смоленск, овладеть городом и районом южнее его. Затем группе армий «Центр» надлежало нанести удар на Москву. Поддержка наступления возлагалась на 2-й воздушный флот.

Войска группы армий «Юг» ( 17-я, 11-я, первая танковая группа, 3-я и 4-я румынские армии, один венгерский корпус – всего 57 дивизий и 3 бригады) были развернуты от Влодавы до устья Дуная на фронте протяженностью 1250 километров. Они должны были нанести главный удар из района Люблина в общем направлении на Киев и далее на юг вдоль излучины Днепра и в результате отрезать советские войска в Западной Украине от коммуникаций на Днепре, захватить переправы через Днепр в районе Киева и южнее его, воспрепятствовать организованному отходу советских войск за Днепр. Авиационная поддержка наступления группы армий «Юг» возлагалась на 4-ый германский воздушный флот и румынскую авиацию.

К середине июня 1941 года Германия сосредоточила у западных границ СССР огромные вооруженные силы. Их общая численность составляла 4,6 миллиона человек, а с войсками союзников 5,5 миллионов человек. Против СССР было нацелено почти 4300 танков и штурмовых орудий, около 5000 самолетов, свыше 4700 орудий и минометов. Военно-морской флот Германии выставил 192 боевых корабля и катера.

Гитлеровская клика бросила на Восток 83% личного состава сухопутных войск и частей СС, в т.ч. 86% танковых дивизий, все моторизованные дивизии, 3 четверти всей артиллерии и 70% находившихся в боевой готовности самолетов. Вся эта грозная военная армада, готовая обрушить смертоносные удары на советские города и села, затаилась на исходных рубежах вдоль всей западной границы СССР.

Первостепенное значение гитлеровские стратеги придавали захвату Москвы-столицы Советского Союза, важнейшего экономического и культурного центра. Они считали, что захват этого города будет означать их решающий успех. Ближайшей стратегической целью войны против СССР гитлеровское командование считало разгром войск Советской Армии в Прибалтике, Белоруссии и Правобережной Украине . Конечной целью являлся выход немецко-фашистских войск на линию Волга-Архангельск.

В числе документов, составляющих план «Барбаросса», особое место занимают директивы и распоряжения по колонизации захваченной территории и её экономическому ограблению. В мае 1940 года Гитлер подписал директиву о составлении так называемого генерального плана «Ост» - плана насильственного закабаления и онемечивания народов Восточной Европы. Цель плана – колонизировать Советский Союз и страны Восточной Европы. Предпочтение из всех методов колонизации отдавалось физическому уничтожению миллионов русских, украинцев, белорусов, поляков, чехов и других народов, превращению оставшихся в живых в рабов «третьего рейха». До 51 миллиона человек надлежало выселить из стран Восточной Европы, в том числе из Западной Украины, Белоруссии, Прибалтики. «Освободившиеся земли предполагалось заселить десятью миллионами немцев. Согласно расчетам гитлеровцев, на этих землях осталось бы не более 14 миллионов человек, которых предстояло постепенно «онемечить».[[12]](#footnote-12)

В середине июня 1941 года фюрер утвердил составленные Герингом директивы по руководству экономикой во вновь оккупированных восточных областях (так называемая «Зеленая папка Геринга»). Смысл их сводился к захвату как можно больше продовольствия и промышленного сырья. Для ограбления захваченных советских территорий был приспособлен созданный еще в начале 1941 года штаб «Ольденбург» с широко разветвленным аппаратом на местах. Во главе этого штаба стоял Герман Геринг.

Гитлеровцы разработали методы проведения своей оккупационной политики на захваченной территории СССР. Для её осуществления создали и вымуштровали специальный аппарат профессиональных грабителей. Утвержденная первого июня 1941 года инструкция для чиновников оккупационного аппарата, так называемые «Двенадцать заповедей поведения немцев на Востоке и их обращения с русскими», предписывавшая проводить самые жестокие и самые беспощадные мероприятия, которых потребует «третий рейх», является непревзойденной по своему цинизму.

Административную власть на захваченных советских территориях намечалось сосредоточить в руках главы гестапо Гиммлера. Ему предписывалось исходить из идеи решительной борьбы двух «противоположных политических систем», действовать «самостоятельно и на свою ответственность». В начале 1941 года, инструктируя своих подручных, Гиммлер указал, что одной из целей войны против СССР «является уничтожение 30 миллионов славян».

В марте 1941 года верховное главнокомандование вооруженных сил издало директиву об установлении оккупационного режима на захваченной советской территории. Высшим представителям вермахта на территории специально «нарезанных» административных районов – так называемых рейхкомиссариатов («Остланд», «Украина», «Москва», «Кавказ») – назначался командующий оккупационными войсками, который наделялся диктаторскими полномочиями. В тот же день, 13 марта 1941 года, Гитлер утвердил директиву «Об особой подсудности в районе «Барбаросса» и об особых мероприятиях войск». Директива предписывала войскам применять к советским людям «массовые насильственные меры» и снимала с солдат и офицеров всякую ответственность за преступления против населения оккупированной советской территории «даже в тех случаях, когда эти действия одновременно составляют воинское преступление или проступок». В изданной для личного состава вермахта «Памятке немецкого солдата» прямо говорилось: «У тебя нет сердца и нервов, на войне они не нужны. Уничтожь в себе жалость и сострадание – убивай всякого русского, советского, не останавливайся, если перед тобой старик или женщина, девочка или мальчик, - убивай».[[13]](#footnote-13) Таким образом, немецко-фашистская армия получила «законное право» действовать на советской земле как армия убийц, насильников и грабителей.

Гитлеровские планы молниеносного разгрома Советского Союза основывались на явной переоценке своих сил и заблуждении относительно экономических, политических и военных возможностей Советской страны. Гитлеровцы полагали, что Советский Союз не выдержит мощных ударов вермахта и развалится, что он внутренне неустойчив, представляет собой колосс на глиняных ногах.

Чтобы как-то оправдать вероломное нападение на СССР, гитлеровцам надо было выдумать какие-то причины, которые бы послужили «основанием» для их вторжения на советскую территорию. И они их выдумали. Гитлер объявил в начале войны с СССР, что он предпринял эту войну в качестве превентивной меры против якобы готовящейся агрессии. Эту насквозь лживую версию до сих пор усиленно пропагандирует целый ряд буржуазных фальсификаторов истории. Но факты – упрямая вещь. Они показывают, что идею нападения на СССР германский фашизм вынашивал еще до прихода к власти. А захватив власть, он поставил реализацию этой идеи на практическую основу, видя в Советском Союзе главную преграду на путях борьбы за мировую гегемонию. В войне против СССР германский фашизм выступил, как ударная сила мировой империалистической реакции. Это-то и хотят скрыть буржуазные фальсификаторы истории, пропагандируя тезис Гитлера о якобы превентивном характере агрессии фашистской Германии против СССР.

**Укрепляя безопасность страны**

В сентябре 1939 года, когда вермахт лавиной двинулся на Польшу, над населением западных областей Украины и Белоруссии, отторгнутых от Советских республик по Рижскому договору 1921 года, нависла угроза попасть под фашистское иго. Советское правительство сочло своей обязанностью подать руку помощи своим братьям-украинцам и братьям-белорусам, населяющим эти территории. Оно отдало приказ Советским войскам перейти границу и взять под свою защиту жизнь и имущество населения Западной Украины и Западной Белоруссии. 17 сентября 1939 года части Советской Армии начали освободительный поход. Население встретило Советские войска с ликованием, т. к. понимало, что, куда вступила Советская Армия, туда дорога фашизму закрыта. К концу сентября Советская Армия завершила свою освободительную миссию, остановившись на так называемой «линии Керзона». С Украинской ССР воссоединилось более 12 миллионов человек, в том числе 6 миллионов лиц украинской национальности, с Белорусской ССР – около 3 миллионов. Так была ликвидирована историческая несправедливость. При этом Государственная граница СССР была значительно отодвинута к Западу.

Тогда же нависла угроза немецко-фашистской агрессии над Прибалтийскими государствами – Литвой, Латвией и Эстонией. Прибалтика могла превратиться в плацдарм войны против СССР. Советская страна не могла этого допустить. В сентябре – октябре 1939 года между Советским правительством и правительствами прибалтийских стран были заключены договоры о взаимопомощи, по которым стороны обязывались оказывать друг другу всяческую помощь, в том числе и военную в случае нападения со стороны любой великой европейской державы.

Попытки фашистской Германии проникнуть в Прибалтику были пресечены.

Однако, буржуазно-капиталистические правительства, подстрекаемые западными державами, вскоре пошли по пути нарушения условий договоров. Дело дошло до того, что в марте 1940 года оформлялся военный союз Латвии, Эстонии и Литвы, имевший антисоветскую направленность. Политика предательства национальных интересов со стороны правящей верхушки, усиление социального гнета вызвали революционный подъем масс. Буржуазно-националистические правительства Прибалтийских республик были свержены. По просьбе новых народных правительств в августе 1940 года Верховный совет СССР принял в семью братских народов Литву, Латвию и Эстонию.

Безопасность северо-западных границ Советского Союза нельзя было считать достаточной, так как существовала угроза использования Финляндии, прежде всего Карельского перешейка как плацдарм агрессии против СССР, тем более что финские правящие круги вели враждебную по отношению к Советскому Союзу политику. СССР не раз пытался договориться с финской стороной об укреплении своей безопасности на северо-западе и улучшении отношений с Финляндией. Однако финское правительство, поощряемое западными державами, отвергло советское предложение. Правящие круги Финляндии под нажимом этих держав, пошли на формирование военных приготовлений. Финская военщина организовала серию провокаций на советско-финской границе, нападения со стороны финской армии. В результате 30 ноября 1939 года на Карельском перешейке развернулись боевые действия.

В трудных условиях суровой зимы, бездорожья и лесисто-болотистой местности войска Советской Армии прорвали сильно укрепленную «линию Маннергейма» и нанесли серьезное поражение главным силам финской армии. Обстановка на фронте оказалась настолько безнадежной, что правительство Финляндии поспешило принять условия, выдвинутые правительством СССР.

И 12 марта 1940 года в Москве был подписан мирный договор. Граница на Карельском перешейке отодвинулась за линию Выборг-Сортавала. Советскому Союзу передавалась часть полуостровов Рыбачий и Средний, а в аренду на 30 лет - полуостров Ханко. Таким образом, СССР укрепил безопасность северо-западных границ, и прежде всего Ленинграда.

Летом 1940 года СССР были возвращены Бессарабия, отторгнутая от молодой советской республики буржуазно-помещичьим королевским правительством Румынии еще в 1918 году, и Северная Буковина. Была упрочена безопасность важных центров СССР и на юго-западе.

В результате всех этих действий границы СССР были значительно отодвинуты на Запад. В семью народов СССР влилось 23 миллиона человек. Возросли материальные ресурсы страны, улучшилось ее стратегическое положение.

Советское правительство предприняло энергичные меры по налаживанию отношений с рядом государств Европы и Азии. В апреле 1942 года был заключен договор о дружбе и ненападении с Югославией. В результате переговоров с правительством Турции договорились соблюдать нейтралитет в случае нападения на одну из договаривающихся сторон. Заключенный в апреле 1941 года пакт с Японией о нейтралитете хотя и не являлся гарантией с ее стороны, но свидетельствовал, что в Японии хорошо помнили о своем поражении в районе озера Хасан и на реке Халхин-Гол. Активная политика Советского правительства, несомненно, значительно укрепила позиции СССР на международной арене.

К началу Великой Отечественной войны СССР являлся индустриальной державой с развитым народным хозяйством и крепкой экономической базой для обороны страны. Однако экономическая база фашистской Германии была значительно мощнее, чем Советского Союза. Благодаря принятым мерам стала форсировано развиваться оборонная промышленность. За три года третьей пятилетки ежегодный общий прирост всей промышлености составлял 13%, а оборонной-39%.

Большое внимание было уделено авиационной промышленности, наркомат которой в 1940 году возглавил член ЦК ВКП(б) А. И. Шахурин. Это позволило выпускать самолетов больше, чем в Германии. Однако, в то время, как Германия успела перевести свою промышленность на производство новых конструкций, СССР пока был вынужден наряду с новыми выпускать самолеты с устаревшими тактико-техническими данными.

Обновлялась и значительно расширялась научно-исследовательская база самолетостроения. В 1939-1940 годах советские авиаконструкторы С. В. Ильюшин, А. И. Микоян, В. М. Петляков и А. С. Яковлев создают отвечавшие тому времени истребители (ЯК-1, МиГ-3, ЛаГГ-3), штурмовики (Ил-2), пикирующие бомбардировщики Пе-2. Тогда же удалось сконструировать новые авиационные двигатели, что позволило увеличить скорости, дальности и высоту полета боевых машин. Развернулся серийный выпуск новой техники.

На подъеме находилось танкостроение. Выдающимся событием стало создание лучших в мире танков КВ-1 (1939г.), разработанного коллективом под руководством Ж. Я. Кожина, и Т-34 (1940г.), созданного коллективом под руководством М. И. Кошкина, А. А. Морозова, Н. А. Кучеренко. Однако к началу войны заводы успели выпустить только 639 танков КВ и 1225 танков Т-34.[[14]](#footnote-14)

Быстро развивались артиллерийская промышленность и предприятия, выпускавшие стрелковое вооружение. В стране были выдающиеся конструкторы артиллерийского и стрелкового вооружения: В. Г. Грабин, И. И. Иванов, Ф. Ф. Петров, Б. И. Шавырин, В. А. Дегтярев, Г. С. Шпагин. Им удалось создать новые оригинальные типы артиллерийских орудий и автоматического орудия. Новый Наркомат вооружения, руководителем которого стал талантливый организатор Б. Л. Ванников, сумел наладить серийный выпуск модернизированных артиллерийский орудий калибром 76, 122 и 152 мм, нового станкового пулемета, автомата В. А. Дегтярева (ППД), автомата Г. С. Шпагина (ППШ) и другого вооружения.

Крупным успехом увенчался труд ученых и конструкторов, создавших образцы отечественного реактивного оружия боевых машин БМ-13 («катюши»), реактивных снарядов калибром 82 и 132 мм. В июне 1941 года реактивные установки пошли в серийное производство.

Благодаря энергичным мерам Коммунистической Партии и Советского правительства к началу Великой Отечественной войны Советский Союз завершал создание мощного военно-экономического потенциала на основе успешного развития всех отраслей народного хозяйства. Однако Советскому Союзу не хватило времени, чтобы довести это дело до конца. Из-за трудностей организации новых производств происходило запаздывание с выпуском новейшего вооружения и боевой техники. Делалось все возможное для организации решительного отпора агрессии.

**Так началась война**

Поставив свою подпись под планом уничтожения советского государства и порабощения нашего народа в краткосрочной кампании, Гитлер на следующий день при вручении новым советским полпредом Деканозовым своих верительных грамот лицемерно клялся в верности советско-германскому договору. В те дни, когда в Москве проводилась штабная игра с целью подготовки к отражению фашистской агрессии в Бергхофе – штаб-квартире Гитлера шло совещание, на которое кроме руководителей вермахта были приглашены командующие группами армий и командующие армий, предназначенных для вторжения в СССР. В течение 8 и 9 января 1941 года они рассматривали вопросы взаимодействия в ходе предстоящего наступления. После закрытия совещания Гитлер пригласил к себе в кабинет Браухича и Паулюса, там были Риббентроп, Кейтель и Йодль. После обмена мнениями пришли к выводу, что для выхода на линию Ленинград, Смоленск, Киев потребуется 3-4 недели, а в Москве надеялись быть к осени.

В связи с 8 годовщиной установления фашистского режима 30 января 1941 года в Берлинском спортзале выступал Гитлер.

- Мы твердо уверены в победе германских вооруженных сил, - с визгом закончил фюрер свою речь. Нацистские молодчики встретили речь бурными овациями, истошными криками: «Хайль Гитлер!»

Историограф штаба ВМФ Германии 30 января 1941 года записал в дневнике: «Фюрер подчеркивает, что операции «Барбаросса» будут самыми тяжелыми, поэтому требует самой тщательной подготовки их проведения. Кейтель от имени верховного главнокомандующего в тот же день предупредил командующих группами армий: «Поход на Восток будет самым тяжелым, но смелость и быстрота его должна ошеломить противника». К этому времени германский генштаб завершил разработку директивы сухопутным войскам. Группу армий «Север», предназначенную для наступления через Прибалтику на Ленинград, должен был возглавить генерал-фельдмаршал Вильгельм Лейб, группу армий «Центр», наступавшую на главном, московском направлении, готовился вести в сражение считавшийся у немцев наиболее опытным полководцем генерал-фельдмаршал Федор фон Бок. Командующий группой армий «Юг», нацеленной на Киев, назначался старейший военачальник генерал-фельдмаршал Герд фон Рундштедт.

К 22 июня 1941 года командование вермахта развернуло у западных границ СССР – от Ледовитого океана до Черного моря невиданную до этого в истории войн группировку вооруженных сил. Подготовленные для вторжения войска были объединены в три группы армий («Север», «Центр», «Юг»), отдельную германскую армию «Норвегия», финскую армию, две румынские армии и венгерскую корпусную группу. Первый стратегический эшелон насчитывал 153 дивизии и 19 бригад, из них немецких – 125 дивизий и 2 бригады. На их вооружении имелось свыше 4000 танков и штурмовых орудий, около 4400 боевых самолетов, почти 3900 орудий и минометов. Общая численность этих группировок вместе с выделенными для войны против СССР германскими ВВС и ВМС составили приблизительно 4,4 миллиона человек. Стратегический резерв главного командования сухопутных войск (ОКХ) Германии для войны против СССР составлял 28 дивизий и бригад, в том числе 2 танковые дивизии. До 4 июля 14 дивизий должны были поступить в распоряжение командования групп армий. Остальные соединения предполагалось использовать позже в зависимости от обстановки на фронте. В резерве ОКХ оставалось около 500000 личного состава, 8000 орудий и минометов, 350 танков.

Советская разведка вскрыла подготовку противника, о чем штабы приграничных военных округов доложили в генеральный штаб Красной Армии. Вечером начальник штаба Киевского особого военного округа генерал М.А. Пуркаев сообщил начальнику генерального штаба генералу Г.К. Жукову о немецком перебежчике, который рассказал, что на рассвете следующего дня германская армия начнет войну против СССР. Генерал Жуков немедленно доложил об этом наркому обороны маршалу С.К.Тимошенко и И.В. Сталину. Вызванные в Кремль, они представили проект директивы о приведении войск западных военных округов в боевую готовность. Прежде чем дать разрешение отправить директиву №1 в войска, Сталин дополнил её пунктом о том, чтобы войска ни в коем случае не поддавались на возможные провокации.

Основной смысл этого документа сводился к тому, что он предупреждал западные приграничные округа о возможном в течение 22-23 июня нападении агрессора и требовал «быть в полной боевой готовности встретить внезапный удар немцев или их союзников». Округам было приказано в ночь на 22 июня скрытно занять на границе огневые точки укрепленных районов, к рассвету рассредоточить по полевым аэродромам всю авиацию и замаскировать её, войска держать рассредоточенно и замаскированно, противовоздушную оборону привести в боевую готовность без дополнительного подъема приписного состава, а города и объекты подготовить к затемнению. Проведение каких-либо других мероприятий без особого на то разрешения директива №1 запрещала категорически. Её передача закончилась только в половине первого ночи.

На весь путь от Генерального штаба до округов, а затем до армий, корпусов и дивизий в целом ушло более 4-х часов драгоценного времени. Большинство частей и соединений приграничных военных округов до начала нападения противника приказ о боевой тревоге так и не получило. Запоздавшие указания привели к тому, что войска приграничных военных округов – армии прикрытия - в подавляющем большинстве не были выдвинуты в предназначенные им полосы обороны и располагались в казармах на значительном удалении от границы, не имея возможности приготовиться к отражению первого удара противника. К тому же во многих соединениях части полевой и зенитной артиллерии находились далеко от своих мест дислокации, проводя в это время стрельбы на полигонах. На границе оставались в основном слабо вооруженные пограничные заставы.

Неблагоприятным было к началу войны и положение авиационных частей приграничных округов. Многие аэродромы армейской авиации, на которых базировались не только истребительные, но и бомбардировочные полки, находились в 10-30 километрах от границы. К тому же все аэродромы не были замаскированы и известны противнику.

Как только наркому ВМФ Н.Г. Кузнецову стало известно от начальника Генерального штаба Г.К. Жукова, что разрабатывается решение на приведение войск в полную боевую готовность, он тут же дал распоряжение привести флот в оперативную готовность №1. Произошло это после 23 часов 21 июня. В результате боевое ядро флота встретило войну в часовой готовности к выходу в назначенные планом районы действия, а остальные силы – в 4-х часовой готовности. В сухопутных войсках и ВВС не было предпринято и этого.

В отличие от войск Германии и их сателлитов, которые к моменту нападения на СССР, находились в состоянии полной боевой готовности, группировка советских войск на западе, оказалась не развернутой и не готовой к военным действиям.

Советские войска были объединены в 5 военных округов (Ленинградский, Северо-Западный, Западный, Киевский и Одесский). Группировка советских войск на западном театре военных действий с учетом 16-ти дивизий РГК насчитывала 3000000 человек, около 39,4 тысячи орудий и минометов, 11 тысяч танков и более 9,1 тысячи боевых самолетов. Уступая противнику в личном составе, советские войска имели значительно больше танков и самолетов. Однако, общее качественное превосходство было на стороне противника. Оно в начале войны оказалось решающим. К утру 22 июня советские войска, расположенные на западе, не были готовы ни к обороне, ни к наступлению. Война застала большинство соединений и частей в казармах и лагерях, войска западных приграничных округов были рассредоточены на широком фронте и на большую глубину. Если в первом эшелоне армий прикрытия находилось 56 дивизий и 2 бригады, то противник имел в первом эшелоне 103 дивизии, из них 10 танковых.

В итоге СССР пришлось вступить в единоборство с мощной и прекрасно оснащенной военной машиной Германии.

**Первый день войны**

В три часа 15 минут, т.е. в 4 ч. 15 минут по московскому времени, Германия и её союзники напали на СССР. Началась Великая Отечественная Война. Воздушным налетам подверглись многие города: Мурманск, Рига, Каунас, Киев, Минск, Смоленск и военно-морские базы: Кронштадт, Измаил, Севастополь. Первые удары вражеской авиации пришлись по местам базирования советских самолетов новейших типов, пунктам управления, портам, складам и железнодорожным узлам. Массированные удары врага сорвали организованный выход 1-го эшелона приграничных военных округов к Государственной границе. Сосредоточенная на постоянных аэродромах авиация понесла невосполнимые потери: за первый день войны было уничтожено 1200 советских самолетов, большая их часть даже не успела подняться в воздух. За тот же период советские ВВС совершили около 6000 самолетовылетов и уничтожили в боях свыше 200 немецких самолетов. В 4:25 командир звена 46-го истребительного полка старший лейтенант И.И. Иванов, израсходовав в воздушном бою все боеприпасы, применил таран и сбил немецкий бомбардировщик.

Первые сообщения о вторжении германских войск на советскую территорию поступили от пограничников. В Москве, в Генеральном штабе, информация о перелете вражеский самолетов через западную границу СССР была принята в 3 часа 7 минут. Вскоре стали поступать сообщения о бомбардировке и артиллерийском обстреле советских объектов. Около 4 часов утра начальник Генерального штаба Жуков позвонил Сталину и доложил о случившемся. Одновременно, уже открытым текстом, Генеральный штаб сообщил в штабы военных округов, объединений и крупных соединений о нападении Германии на СССР.

В 4:40 командующий Московской зоной ПВО генерал М.С. Громадин отдал приказ о приведении всей системы противовоздушной обороны Москвы в боевую готовность и о вызове в части приписного состава. К 19:00 на огневых позициях развернулись 102 зенитные артиллерийские батареи, 18 прожекторных рот, входивших в состав зенитных артиллерийских полков. В частях ВНОС было развернуто 565 постов.

В 5:30 немецкий посол в Москве Ф.Шуленбург вручил министру иностранных дел СССР В.М. Молотову ноту германского правительства об объявлении войны. В это же время началось выступление министра пропаганды И. Геббельса по радио, который зачитал обращение Гитлера к народу. Вслед за ним выступил министр иностранных дел И. Риббентроп со специальным меморандумом, где перечислялись обвинения в адрес Советского Союза. Германия всю вину за развязывание войны возложила на СССР. В обращении к народу Гитлер не забыл упомянуть о «заговоре евреев и демократов, большевиков и реакционеров» против рейха, о сосредоточении на границах 160-ти советских дивизий, которые, якобы, в течение многих недель угрожали не только Германии, но и Финляндии и Румынии. Все это, мол, и вынудило Гитлера предпринять «акт самообороны» с целью обезопасить страну, «спасти европейскую цивилизацию и культуру».

В 5:45 на совещание к Сталину прибыли высшие военные, партийные и государственные деятели: С.К. Тимошенко, Г.К. Жуков, В.М. Молотов, Л.П. Берия, Л.З. Мехлис. На совещании в Кремле были приняты важнейшие решения, чтобы превратить всю страну в единый военный лагерь. Они были оформлены как указы Президиума Верховного Совета СССР, о мобилизации военнообязанных во всех военных округах, за исключением Средне-Азиатского и Забайкальского, а также Дальнего Востока, где с 1938 года существовал Дальневосточный фронт, о введении военного положения на большей части Европейской территории СССР от Архангельской области до Красноярского края, о военных трибуналах. На совещании у Сталина была подготовлена директива НКО №2, которая в 7:15 была отправлена в войска. Директива требовала:

1. Войскам всеми силами и средствами обрушиться на вражеские силы и уничтожить их в районах, где они нарушили советскую границу. Впредь, до особого распоряжения, наземными войсками границу не переходить.
2. Разведывательной и боевой авиации установить места сосредоточения авиации противника и группировку его наземных войск. Мощными ударами бомбардировочной и штурмовой авиации уничтожить авиацию на аэродромах противника и разбомбить основные группировки его наземных войск. Удары авиацией наносить на глубину германской территории до 100-150 километров. Разбомбить Кёнигсберг и Мемель. На территории Финляндии и Румынии налетов не делать.

Ограничение глубины действий авиации до 100-150 километров – свидетельство того, что военно-политическое руководство страны ещё до конца не поверило, что началась «большая война».

В 7:50 берлинское радио оповестило весь мир о начале войны Германии против СССР. В Советском Союзе первыми о нападении Германии узнали руководящие партийные органы республик и областей западных регионов через ЦК ВКП(б) или находившиеся на их территории военные штабы. Они немедленно приступили к претворению в жизнь мобилизационных планов.

Большинство населения о начале войны узнало в 12:15 из выступления заместителя председателя СНК СССР и наркома иностранных дел В.М. Молотова по радио. В заявлении указывалось: «… Сегодня, в 4 часа утра без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города – Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и некоторые другие…. Это неслыханное нападение на нашу страну является беспримерным в истории цивилизованных народов вероломством. Нападение на нашу страну произведено несмотря на то, что между СССР и Германией заключен договор о ненападении и советское правительство со всей добросовестностью выполняло все условия этого договора…. Вся ответственность за это разбойничье нападение на Советский Союз целиком и полностью падает на германских фашистских правителей… Красная Армия и весь наш народ вновь поведут победоносную отечественную войну за Родину, за честь, за свободу… Правительство призывает вас, граждане и гражданки Советского Союза, еще теснее сплотить свои ряды вокруг нашей славной большевистской партии, вокруг нашего Советского правительства… Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!»

Эта неожиданная весть глубоко потрясла всех советских людей, вызвала тревогу за судьбу Родины. На предприятиях, в учреждениях, колхозах, воинских частях проводились митинги и собрания. Выступавшие осуждали нападение Германии на СССР и выражали готовность стать на защиту Отечества. Многие тут же подавали заявления о добровольном зачислении их в армию и просили немедленно отправить их на фронт.

Западные приграничные военные округа были преобразованы во фронты: Прибалтийский Особый в Северо-Западный, Западный Особый в Западный, Киевский Особый в Юго-Западный. Командующим войсками Северо-Западного фронта был назначен генерал-полковник Ф.И. Кузнецов, Западного – генерал армии Д.Г. Павлов, Юго-Западного – генерал-полковник М.П. Кирпонос. Северный флот возглавлял вице-адмирал А.Г. Головко, Балтийский – вице-адмирал В.Ф. Трибуц, Черноморский – вице-адмирал Ф.С. Октябрьский.

Президиум Верховного Совета СССР издал указы: «О мобилизации военнообязанных по Ленинградскому, Прибалтийскому Особому, Западному Особому, Киевскому Особому, Одесскому, Харьковскому, Орловскому, Московскому, Архангельскому, Уральскому, Сибирскому, Приволжскому, Северо-Кавказскому и Закавказскому военный округам», «О военном положении», «Об объявлении в отдельных местностях СССР военного положения», «Об утверждении положения о военных трибуналах в местностях, объявленных на военном положении, и в районах военных действий».

Военное положение вводилось в 7-ми Союзных республиках, а также в Архангельской, в Вологодской, Воронежской, Ивановской, Калининской, Курской, Рязанской, Смоленской, Тульской и Ярославских областях, Краснодарском крае, в Крыму и городах Москве и Ленинграде. Мобилизации подлежали военнообязанные 1905-1918 гг. рождения.

Штаб местной противовоздушной обороны (МПВО) Москвы и Московской области объявил с 13:00 угрожаемое положение. Населению, руководителям предприятий, учреждений и домоуправлений было предписано провести полное затемнение всех городских зданий, обеспечить светомаскировку транспорта, подготовить бомбоубежища и газоубежища. На предприятиях и в домоуправлениях назначались ответственные дежурные МПВО.

Началась летне-осенняя кампания 1941 года. В ходе первого этапа кампании 22 июня - середина июля были проведены оборонительные операции в Прибалтике, Белоруссии и в Западной Украине.

Второй этап кампании (середина июля – сентябрь) включал оборонительные операции под Ленинградом, Смоленском и Киевом. Третий этап (октябрь – начало декабря) охватывал оборонительные и наступательные операции под Москвой, а также под Ленинградом, в Заполярье, в Донбассе, в Крыму.

Начались приграничные сражения советских войск в Прибалтике, Белоруссии и Украине, которые завершились 29 июня. Начальный период войны продолжался до 9 июля. В его рамках были проведены первые стратегические оборонительные операции: Прибалтийская, Белорусская и Львовско-Черновицкая. Германское руководство намеревалось в первых же приграничных сражениях сокрушить Красную Армию.

Первыми границу пересекли штурмовые группы с задачей, буквально в течение получаса захватить пограничные заставы. Однако, враг просчитался: не нашлось ни одной погранзаставы, которая бы не оказала ему упорное сопротивление. Вооруженные только винтовками и пулеметами, пограничники стояли насмерть. Наиболее ожесточенные бои развернулись в районах, где противник наносил свои главные удары: юго-восточнее Тильзита, восточнее Сувалок, в районе Бреста и южнее Владимир-Волынского. В сложной и неблагоприятной обстановке советским фронтам не удалось организовать устойчивую оборону. Большинство частей и соединений выходили навстречу наступавшему врагу с большим опозданием, в бой вступали с ходу, не согласованно. Некоторые дивизии первого эшелона оказались расчлененными, а часть попала в окружение. Связь с ними была утеряна. Все это не позволило частям Красной Армии создать сплошную оборону.

Войска Северо-Западного фронта были значительно слабее фронтов, действовавших в Белоруссии и на Украине. Фронт имел всего три армии (8, 11, 27-я) и 2 механизированных корпуса (3-й и 12-й). Всего во фронте имелось около 386000 человек, 4938 орудий и минометов, 1274 танка и 1078 боевых самолетов. Агрессор сосредоточил на этом направлении огромные силы. В первом ударе против Северо-Западного фронта приняла участие не только группа армий «Север» (16-я и 18-я полевые армии, 4-я танковая группа) под командованием фельдмаршала В.Лейба, но и 3-я танковая группа из соседней группы армий «Центр». Всего противник насчитывал 655000 человек, 7673 орудия и миномета, 1389 танков и 1070 боевых самолетов. Главный удар 3-ей танковой группы генерала Гота пришелся по двум стрелковым дивизиям, прикрывавшим границу на Вильнюсском направлении. Противник здесь превосходил советские войска в 8-мь раз, действовавшая на Шауляйском направлении 4-я танковая группа – в 5 раз. Группа армий «Север» имела задачу быстро овладеть Прибалтикой, а затем захватить Ленинград с базами Балтийского флота. Соединения фронта отходили на восток и северо-восток. К концу дня передовые отряды противника находились в 60-ти километрах восточнее границы.

Тревожная обстановка сложилась в Белоруссии, где вермахт наносил главный удар самым мощным объединением – войсками группы армий «Центр» под командованием фельдмаршала Бока. Западный фронт имел 3 армии (3,4,10-ю) и 6 механизированных корпусов (6, 11, 13, 14, 17, 20-й). В тылу фронта формировалась 13-я армия. Всего в составе фронта имелось 678 тысяч человек, 10296 орудий и минометов, 2189 танков, 1639 боевых самолетов. Группа армий «Центр» (без 3-й танковой группы) насчитывала около 635000 человек, 12,5 тысяч орудий и минометов, 810 танков, 1677 боевых самолетов. В ее состав помимо 3-й танковой группы входили 4-я полевая армия и 2-я танковая группа генерала Гудериана. В целом, Западный фронт незначительно уступал противнику в орудиях и боевых самолетах, но существенно превосходил его по танкам.

События развивались самым трагическим образом. Ещё в ходе артиллерийской подготовки немцы захватили мосты через Западный Буг, в том числе и в районе Бреста. Запоздалый выход навстречу наступавшему врагу вынуждал советские войска вступать в бой с ходу, по частям. На направлениях ударов агрессора подготовленных рубежей им достичь не удалось, и сплошного фронта обороны не получилось.

Встретив сопротивление, неприятель быстро обходил советские части, атаковал их с флангов и с тыла, стремился продвинуть свои танковые дивизии как можно дальше в глубину. В результате мощного удара гитлеровцев многие стрелковые дивизии первого эшелона армий с первых же часов были расчленены, некоторые оказались в окружении. Связь с ними прервалась. К 7:00 штаб Западного фронта не имел проводной связи даже с армиями. К концу дня в полосе этого фронта определился глубокий охват противником войск, оборонявшихся в Белостокском выступе, с обоих флангов. Передовые танковые части немцев прорвались в глубину на 60 километров.

Положение на юго-западном направлении для Красной Армии оставалось менее угрожающим. Здесь оборонялись армии Юго-Западного фронта, который представлял собой мощную группировку советских войск. Фронт имел достаточно сил, чтобы дать отпор врагу. В его состав входили 4 армии (5, 6, 12, 26-я) и 8 механизированных корпусов (4, 8, 9 ,15, 16, 19, 22, 24-й). Во фронте насчитывалось 957000 человек, 12604 орудия и миномета, 4783 танка и 1759 боевых самолетов. Группа армий «Юг» под командование фельдмаршала Г. Рундштедта с начала войны основной роли не играла, хотя перед ней и стояла задача уничтожить советские войска на правобережной Украине, не допустить их отхода за Днепр. В ее составе действовала 6, 11, 17-я полевая армия и 1-я танковая группа. Всего в группе армий имелось 730000 человек, 9700 орудий и минометов, 799 танков и 7772 боевых самолета. С первой минуты соединения, штабы, аэродромы Юго-Западного фронта подверглись мощным авиационным ударам, а военно-воздушные силы так и не смогли оказать должного противодействия. Главный удар агрессор нанес севернее Львовского выступа. Несмотря на упорное сопротивление стрелковых соединений, противник через образовавшиеся в обороне промежутки пехотными дивизиями прорвался в глубину. Немецкие танки прорвались на глубину до 20-ти километров.

На границе с Румынией развертывалась 9-я армия под командованием генерала Я.Т. Черевиченко. Передовые части выдвинулись к реке Прут и пришли на помощь пограничным заставам, которые вели борьбу со штурмовыми отрядами румын, поставивших целью захватить мосты через реку. Вражеская авиация бомбила Кишинев, Бельцы, Болград. Действия неприятеля носили сковывающий характер. Ни командование фронтов, ни главное командование объективной информации о положении на фронтах не имели.

На основании донесений фронтов нарком обороны и Генеральный штаб сделали ошибочный вывод, что в основном бои идут вблизи границы, а самые крупные группировки противника - это Сувалковская и Люблинская. Мощную немецкую группировку, наносившую удар из района Бреста, советское Главное Командование из-за дезориентирующих докладов штаба Западного фронта явно недооценило. На самом деле войска были отброшены от границы на 25-30 километров и более, а передовые танковые части захватчиков прорвались глубже – на 60 километров.

Полагая, что для ответного удара сил вполне достаточно и, руководствуясь довоенным планом на случай войны с Германией, нарком обороны в 22:15 подписал директиву №3, которая требовала нанести мощные контрудары во фланг и тыл группировкам врага и уничтожить их. Из-за неправильной оценки обстановки и сил противника задачи, поставленные фронтам в этой директиве не только не соответствовали истинному положению дел, но и помешали войскам Западного и Северо-Западного фронтов создать прочную оборону.

Началась героическая оборона Брестской крепости, завершившаяся 20 июля 1941 года. На крепость наступали части 45-й пехотной дивизии (16,8 тысяч человек) поддерживаемые танками, авиацией и артиллерией. Им противостоял гарнизон, состоявший из подразделений 6, 42-й стрелковых дивизий, 17-го погранотряда и 132-го отдельного конвойного батальона войск НКВД (всего около 3500 человек), 33-го инженерного полка, 9-ой заставы. Брестская крепость ныне носит почетное звание «Крепость-герой».

Авиация фронтов и армий всеми силами противостояла захватчикам, нанося удары по его наземным частям, и вела ожесточенные воздушные бои. Героически сражались не только отдельные летчики и подразделения, но и целые части. Летчики 123-го истребительного полка под командованием майора Б.Н. Сурина за первый день войны сбили более 20-ти вражеских самолетов. Сам командир полка участвовал в 4-х воздушных боях и сбил 3 немецких машины.

На своем митинге артисты Большого театра Союза ССР выразили готовность оказать всяческую помощь фронту. Свыше 500 писателей Москвы провели митинг, на котором заявили о готовности отдать все силы для священной народной войны против фашизма.

Патриарший местоблюститель митрополит Московский и Коломенский Сергий (И.Н. Страгородский) обратился к верующим с посланием, в котором церковь благословила всех православных на защиту священных границ Отечества. В послании подчеркивалось, что всякий может и должен полагать свою душу за народ и Родину, как это делали Александр Невский, Дмитрий Донской и тысячи безвестных православных воинов. Митрополит призвал верующих готовиться к труду и жертвам в борьбе с фашистскими разбойниками, а православная церковь разделит судьбу народную. Послание получили все приходы.

Италия и Словакия объявили войну СССР.

На второй день войны постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) создана Ставка Главного Командования Вооруженных Сил СССР. В состав Ставки вошли народный комиссар обороны маршал С.К. Тимошенко (председатель), начальник Генерального штаба генерал армии Г.К. Жуков, Генеральный секретарь ЦК ВКП(б), Председатель СНК СССР И.В. Сталин, заместитель председателя СНК, народный комиссар иностранных дел СССР В.М. Молотов, заместители народного комиссара обороны маршалы СССР К.Е. Ворошилов и С.М. Буденный, а так же нарком ВМФ адмирал Н.Г. Кузнецов. На Ставку возлагалось и стратегическое руководство вооруженными силами СССР. При Ставке был создан институт постоянных советников. Советниками были назначены: заместители наркома обороны маршалы Г. И. Кулик, Б.М. Шапошников, генерал армии К.А. Мерецков, начальник управления ВВС П.Ф. Жигарев, начальник Главного оперативного управления Генерального штаба генерал Н.Ф. Ватутин, начальник управления ПВО генерал Н.Н. Воронов, члены правительства: Л.М. Коганович, А.И. Микоян, Г.М. Маленков, Н.А. Вознесенский, Л.З. Мехлис, Л.П. Берия, секретарь ЦК ВКП(б) А.А. Жданов. Такой состав позволял Ставке оперативно решать все задачи по руководству вооруженной борьбой.

Однако, на деле получилось два главнокомандующих: Тимошенко юридический, а Сталин – фактический. Нарком обороны С.К. Тимошенко, как Председатель Ставки без И.В. Сталина не мог принять ни одного принципиального решения и лишь подписывал одобренные Сталиным директивы. Это усложнило управление войсками. Ошибочность принятого решения выявилась очень скоро.

Войска Западного фронта продолжали отходить на восток. В течение дня они нанесли несколько контрударов по противнику. Однако, наносились они слабыми силами, были организованы наспех и не прикрыты с воздуха. В результате успеха не имели. Гитлеровцы захватили Гродно, Замбров, Бельск, Кобрин, Пружаны и Сокулка. И вышли на подступы к Волковыску.

Юго-Западный фронт, располагавший достаточным количеством сил и средств, не сумел дать должный отпор агрессору. Между 5-й и 6-й армиями Юго-Западного фронта образовалась 70-ти километровая брешь, используя которую враг беспрепятственно продвигался на Луцк и Берестечко. Под Берестечком, Луцком и Дубно развернулось крупное встречное танковое сражение. С обеих сторон на участке шириной 70 километров столкнулись около 2000 танков, в небе барражировали сотни самолетов.

Политбюро ЦК ВКП(б) приняло решение о немедленном вводе в действие мобилизационного плана по производству боеприпасов и патронов. Особая ответственность за его выполнение была возложена на парторганизации Москвы, Горького, Свердловска, Челябинска, Новосибирска. Принято решение о производстве реактивных минометов, получивших впоследствии название «Катюша», существовавших до войны лишь в опытных образцах. Их изготовление было срочно организовано на заводе холодильного машиностроения «Компрессор» в Москве и на одном из предприятий Харькова.

В ночь на 23 июня люфтваффе совершило первый воздушный налет на Ленинград, но ни один из вражеских самолетов не смог прорваться к городу. Противовоздушную оборону города осуществляли 2-й корпус ПВО, 7-й истребительный авиационный корпус, зенитная артиллерийская дивизия ПВО Балтийского флота. Все эти соединения и части насчитывали 470 истребителей, 1300 зенитных орудий, 230 зенитных пулеметов, 300 прожекторов, 360 аэростатов, 8 радиолокационных станций.

В Москве завершилась подготовка к отражению налетов авиации противника. Все системы наземных средств ПВО (548 зенитных пушек среднего и 28 малого калибра, 84 счетверенные зенитные пулеметные установки и 2 полка аэростатов заграждения), а также силы 6-го истребительного авиационного корпуса были готовы отразить налёты вражеских самолетов. Исполком Моссовета провел в столице учебную воздушную тревогу. В газете «Правда» было опубликовано следующее сообщение: «В связи с угрозой воздушного нападения штаб местной противовоздушной обороны Москвы и Московской области объявил с 13:00 22-го июня угрожаемое положение. Всему населению, руководителям предприятий, учреждений и домоуправлений приказано точно и своевременно выполнять правила местной противовоздушной обороны. В первую очередь выполнять следующие меры: полностью затемнить жилые здания, учреждения, торговые предприятия, фабрики и заводы, обеспечить светомаскировку всего транспорта, привести в готовность бомбоубежища и газоубежища. Установить по каждому предприятию, учреждению, домоуправлению ответственных дежурных МПВО ».

Политбюро ЦК ВКП(б) приняло решение о создании Советского информационного бюро (Совинформбюро) для руководства работой по освещению в периодической печати и по радио международных военных событий и внутренней жизни страны, которое с 14 октября 1941 года по 3 марта 1942 года находилось в Куйбышеве. Руководителем Совинформбюро был назначен Л.З. Мехлис, а с июня 1942 года - А.С. Щербаков.

СНК СССР принял постановление о перемещении в тыл из прифронтовой полосы оборудования и основных кадров авиапромышленности Ленинграда, Риги, Таллина, Могилева, Минска и Днепропетровска.

Ставка Главного Командования преобразовала Ленинградский военный округ в Северный Фронт, который возглавил генерал М.М. Попов. В состав фронта вошли 7, 14, 23-я армии.

Войска Северо-Западного фронта продолжили вести тяжелые оборонительные бои в Прибалтике. На Шауляйском направлении фронт силами 12 и 13 мех. корпусов нанес контрудар, задержав наступление противника на 2 суток.

Положение войск Западного фронта было сложным. Группа Болдина продолжала вести тяжелые бои в районе Гродно, который находился в руках гитлеровцев. Разрыв между войсками Западного и Северо-Западного фронтов, куда устремилась 3-я танковая группа Гота, достиг 130 километров, а 4-я армия, оборонявшаяся на левом крыле, была рассечена на 2 неравные части. Противник глубоко охватывал Белостокскую группировку с севера и юга.

В полосе Юго-Западного фронта агрессору удалось сломить сопротивление войск 5-й армии, две дивизии которой оказались в окружении.

Дальнебомбардировочная авиация и авиация Балтийского флота наносили удары по военным объектам противника в Кенигсберге, Данциге, Варшаве и Люблине, Констанце и Сулине и нефтяным районам Плоешти.

СНК СССР принял постановление «Об охране предприятий и учреждений и создания истребительных батальонов». Истребительные батальоны предназначались для борьбы с фашистскими парашютистами и диверсантами, а также для охраны важных оборонных и народнохозяйственных объектов. В каждом районе из добровольцев, не подлежащих призыву в армию, но подготовленных в военном отношении, формировались батальоны по 100-200 человек в каждом.

В газетах «Известия» и «Красная звезда» был опубликован текст песни «Священная война» (слова поэта В.И. Лебедева-Кумача). Краснознаменный хор Красной армии под руководством А.В. Александрова (он и был автором музыки) впервые исполнил эту песню на Белорусском вокзале, откуда уходили поезда с войсками на фронт. Песня, как набат, звала весь народ «на смертный бой» с фашистскими захватчиками.

По всей стране продолжалась мобилизация призывных возрастов. С московских предприятий за первые три дня войны ушли на фронт свыше 71000 человек, из них более 62000 рабочих и около 5000 инженеров и техников. В райвоенкоматы столицы поступило к этому дню 5000 заявлений от молодых добровольцев с требованием немедленной отправки на фронт.

Во Всесоюзном гастрольно-концертном объединении и Мосэстраде было создано более 40 концертных бригад для обслуживания действующей армии. В первые фронтовые бригады вошли Л. Русланова, М. Гаркави, Т. Церетели, И. Набатов, И. Юрьева.

Издательство «Искусство» выпустило первый военный плакат «Беспощадно разгромим и уничтожим врага!», созданный Кукрыниксами (художниками М.Я. Куприяновым, П.Н. Крыловым, Н.А. Соколовым).

Народный комиссар обороны СССР издал директиву о создании стратегического фронта обороны на рубеже рек Западная Двина и Днепр, Ставка Главного Командования приняла решение развернуть второй стратегический эшелон обороны в составе 19,20,21 и 22-й армий резерва Ставки на рубеже Сущево-Невель-Витебск- Могилев-Гомель- Чернигов - реки Десна и Днепр до Кременчуга.

Для объединения действий войск резерва Главного Командования в районе Брянска была сформирована группа армий резерва Ставки. Командующим был назначен маршал СССР С.М. Буденный.

Из соединений, действовавших на границе с Румынией, был создан Южный фронт.

Кроме 9-й армии в него вошла и 18-я армия. Управление нового фронта создавалось на базе штаба Московского военного округа во главе с его командующим генералом армии И.В. Тюленевым.

Войска Северо-Западного фронта продолжали вести тяжелые бои. Войска 11-ой армии нанесли контрудар в направлении Каунаса, однако, успеха он не имел.

Западный фронт вел ожесточенные боевые действия. Фланги его войск глубоко охватила 3-я, 4-я немецкие танковые группы. Создалась реальная угроза выхода противника к Минску. Глубина вторжения достигла 200-225 километров. Части и соединения 13-й армии (командующий генерал П.М. Филатов) заняли 100- километровый участок минского укрепрайона и удерживали его до 28 июня. Военный совет Западного фронта издал директиву на отвод войск 13,10,3,4-й армий на рубеж Илия-Гольшаны-Лида - реки Щара-Бытень-Пинск.

Защитники Брестской крепости продолжали отражать атаки частей немецкой 45-й пехотной дивизии. В полосе Юго-Западного фронта врагу удалось продвинуться на 70-90 километров.

В Москве был издан приказ по гарнизонам : «Об обеспечении общественного порядка и государственной безопасности в г. Москве», который введен в действие с 27 июня 1941 года. В столице был введен комендантский час. Президиум Верховного Совета издал указ «О режиме рабочего времени рабочих и служащих в военное время». Руководителям предприятий промышленности, транспорта, сельского хозяйства и торговли предоставлялось право с разрешения Совнаркома устанавливать обязательные сверхурочные работы продолжительностью от 1 до 3 часов, а для лиц, не достигших 16-ти летного возраста – не более 2 часов в день. Отменялись очередные и дополнительные отпуска, их заменяли денежной компенсацией. Президиум Верховного Совета издал Указ: «О порядке назначения и выплаты пособий семьям военнослужащих рядового и младшего начальствующего состава в военное время».

В полосе Северо-Западного фронта шли ожесточенные бои. Советские войска оставили город Даугавпилс. Началась оборона военно-морской базы Балтийского флота на полуострове Ханко. Войска Западного фронта вели оборонительные бои северо-западнее Минска, в районе Барановичей и на слуцком направлении. Танковые группы врага продолжали рваться к Минску. Массовый героизм в обороне Минского укрепрайона проявляли бойцы и командиры 100-й и 64-й стрелковых дивизий. В течение дня враг прорвал слуцкий укрепленный район. Ставка Главного Командования приказала организовать работы по приведению в боевую готовность укрепленных районов на старой Государственной границе.

Несмотря на превосходство германской авиации, советские летчики наносили удары по неприятелю, проявляли героизм и самопожертвование. Самолет ДБ-3 командира эскадрильи 207-го дальнебомбардировочного авиационного полка капитана Н.Ф. Гастелло при нанесении бомбового удара по танковой колонне на дороге Молодечно-Радошковичи был подбит зажигательным снарядом и загорелся. Капитан Гастелло принял решение направить горящий бомбардировщик на колонну танков противника. Экипаж не покинул своего командира и погиб вместе с ним. Это был первый в Великой Отечественной огненный таран наших летчиков. За этот подвиг капитану Гастелло посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Впоследствии члены экипажа – лейтенанты А.А. Бурденюк, Г.Н. Скоробогатый и старший сержант А.А. Калинин были награждены орденом Отечественной войны I степени посмертно.

В Октябрьском районе Полесской области был организован и начал действовать один из первых партизанских отрядов в Белоруссии, получивший название «Красный Октябрь». Отряд возглавили Т.П. Бумажков и Ф.И. Павловский. Части и соединения 9-ой армии Южного фронта отразили все попытки противника форсировать Дунай у Килии.

Корабли и авиация Черноморского флота нанесли удар по базе румынского флота в Констанце, в результате в порту возникли большие пожары. Дунайская военная флотилия высадила десант и овладела обоими берегами Дуная от Переправы до устья реки Рапида.

Финляндия объявила войну Советскому Союзу

Исполком Моссовета принял постановление «О часах работы промышленных предприятий и городского транспорта». С 1 июля предприятия начинали работать: при двухсменном режиме: с 6:00 – 8:00 часов и с 18:00 – 20:00, при трехсменном - с 6:00, 14:30 и с 23:00. Наземный транспорт должен был работать с 4:00 до 24:00, метро с 5:00.

Глава русской православной церкви Сергий на молебне в Богоявленском кафедральном соборе призвал верующих пожертвовать собой «за други своя» и победить заклятого врага. Митрополит, подчеркнув, что над Отечеством и православной верой нависла страшная угроза, убеждал верующих не предавать без борьбы родную землю, не изменять Христу и своим лучшим историческим заветам. По его мнению, военная гроза принесет не только бедствия, но и духовное оздоровление общества, она унесет равнодушие ко благу Отечества, двурушничество и служение личной наживе.

ЦК ВКП(б) и СНК СССР принял постановление «О создании авиационного резерва». Предусматривалось подготовить 15 авиационных полков, оснащенных самолетами Пе-2 (три полка), Миг-3 (три полка), ЛаГГ-3 (три полка), Ил-2 (два полка), Як-1 (2 полка), Су-2 (1 полк), Ер-2 (1полк). Для более эффективного управления ВВС должность начальника управления ВВС Красной Армии преобразовывалась в должность командующего ВВС Красной Армии с правами заместителя НКО.

Военно-политическому руководству СССР стало ясно, что разработанный им план прикрытия государственной границы не отвечает реально складывавшейся обстановке. Войска Красной Армии оказались не в состоянии остановить гитлеровцев на промежуточных рубежах и отходили в глубь страны.

Армии Северо-Западного фронта начали отход на Западную Двину. В центре советско-германского фронта немецкие войска продолжали рваться к Минску. Ситуация в Белоруссии развивалась стремительно и не в пользу Красной Армии. Фактически германские войска преодолели треть пути до Москвы.

Ставка Комитета Обороны продолжала создавать глубокоэшелонированную оборону на дальних подступах к Москве, чтобы сорвать замысел противника – прорваться к столице и с ходу овладеть ею. С этой целью Ставка приказала выдвинуть 24-ю и 28-ю резервные армии к линии, удаленной на 180-250 километров от передового края второго стратегического эшелона, занять и прочно удерживать рубеж Нелидово – Белый –Ельня - Дорогобуж – река Десна до Жуковки (50 километров северо-западнее Брянска). Особое внимание обращалось на организацию обороны направлений Смоленск - Вязьма-Рогачев - Медынь.

Соединения Северо-Западного фронта отошли на рубеж реки Западная Двина и Дубна от Риги до Краслава.

Войска Западного фронта вели тяжелые бои за Минск и Бобруйск. К вечеру 9 и 4-я немецкие армии соединились севернее Слонима, отрезав пути отхода соединениям и частям 3-й и 10-й армий, 6-го механизированного корпуса Западного фронта. В лесах юго-восточнее Белостока разгорелась ожесточенное сражение. Окруженные войска отчаянно прорывались на восток.

Завершились боевые действия 13-й армии в Минском укрепрайоне против частей немецкой 3-й танковой группы. Гитлеровцам удалось преодолеть оборонительные сооружения укрепрайона. В 16:00 части 20-й танковой дивизии группы Гота, сломив сопротивление 2-го стрелкового корпуса генерала Ершакова, ворвались с севера в Минск (освобожден только 3 июля 1944года). В руках противника оказались города Бобруйск, Волковыск и другие населенные пункты. Подвижные соединения врага могли в любой момент выйти к Днепру и прорваться к Смоленску.

В полосе Юго-Западного фронта контрудары механизированных корпусов под командованием генерала Д.И. Рябышева, К.К. Рокоссовского, И.И. Корпезо, Н.В. Фекленко против первой немецкой танковой группы хотя и начались разновременно, принесли весьма важные оперативные результаты. Они резко затормозили продвижение немецкой группы армий «Юг» на направлении главного удара – на Киев. Чтобы развить наступление, командованию группы армий «Юг» пришлось ввести в сражение резервы и произвести перегруппировку сил. Лишь после этого её танковые дивизии прорвались к Житомиру и двинулись к Киеву.

30 июня Ставка разрешила войскам Юго-Западного фронта отойти на линию старых укрепленных районов вдоль Государственной границы 1939 года. Тогда же было принято решение о переходе к стратегической обороне на всем советско-германском фронте. В этих целях к Западной Двине и Днепру выдвигался 2-й стратегический эшелон советских войск – 19-я, 20-я, 22-я армии, объединенные в группу армий резерва под командованием маршала Буденного. Вскоре восточнее развернулись еще две армии – 24-я и 28-я. Кроме того, в район Смоленска прибывала 16-я армия. Второго июля Ставка Главного Командования группу армий своего резерва передала в состав Западного фронта, командующим которого вместо генерала Павлова назначила маршала С.К. Тимошенко.

Выходец из крестьян бедняков, участник I мировой войны, Семен Константинович вступил в Красную Армию в 1918 году. В рядах ВКП(б) с 1919 года. В Гражданскую войну сражался в Конной армии, начинал командиром взвода, кончил командиром дивизии. В мирные годы вырос до командующего войсками округа. В период советско-финского конфликта командовал Северо-Западным фронтом. Перед Великой Отечественной войной и в ее начале находился на посту Народного Комиссара обороны СССР. В годы войны он член Ставки ВГК, главнокомандующий войсками Западного, затем Юго-Западного стратегических направлений, командовал фронтами. За заслуги перед родиной награжден орденами Ленина, 2 медалями «Золотая звезда» Героя Советского Союза, орденом «Победа» и многими другими орденами и медалями. Маршал Тимошенко сделал все, что можно было сделать на посту командующего фронтом для сдерживания натиска противника.

В полосе Западного фронта враг встретил сильное сопротивление 13-й армии на рубеже Минского укрепрайона. Здесь, в боях, отличилась 100-я стрелковая дивизия, которой командовал генерал И.Н. Руссиянов. Её бойцы нанесли тяжелый урон частям 39-го мотокорпуса 3-й немецкой танковой группы. Но большое численное превосходство фашистских войск в конечном счете позволило прорвать оборону 13-й армии. Третьей и второй немецким танковым группам удалось соединиться в районе Минска и перерезать пути отхода значительным силам Западного фронта, которые оказались в окружении в районе с центром в Налибокской Пуще. Окруженные войска вели ожесточенные бои до 8 июля, сковав около 25-ти немецких дивизии, т.е. почти половину группы армий «Центр».

Войскам Северо-Западного фронта не хватило сил удержаться на рубеже Западной Двины и им пришлось с тяжелыми боями отступать. В начале июля появилась угроза прорыва подвижных войск группы армий «Север» к Ленинграду. В полосе действий Юго-Западного фронта шли напряженные танковые сражения, главные силы фронта отводились на рубежи старых укрепленных районов.

Войска Южного фронта сдерживали вражеский натиск на рубеже реки Прут, они часто контратаковывали немецкие и румынские части, срывая их попытки наступать в глубь Молдавии. Румынские и немецкие войска смогли развернуть наступление только 2-го июля.

Хотя потери советских войск от первых ударов противника и в ходе приграничных сражений были велики и резко снизили боеспособность фронтов, дух сопротивления бойцов и командиров, их готовность остановить врага не были сломлены. Они отходили, останавливались, наносили контрудары, снова отходили и вновь вступали в бой. В результате продвижение немецких войск в направлении Ленинграда было остановлено почти на месяц. Упорные бои развернулись на реке Березина. Здесь войска задержали рвавшегося к Смоленску противника на трое суток. Около недели противник потратил на то, чтобы преодолеть междуречье Березины и Днепра. Войска Юго-Западного фронта сорвали намерения врага с ходу овладеть Киевом. В полосе Южного фронта немецкие и румынские войска смогли преодолеть рубеж нижнего течения реки Прут только 25 июля.

К середине июля завершился начальный период войны, самый трудный в ее истории, когда войскам первого стратегического эшелона Советской Армии пришлось вести напряженные оборонительные сражения против главных сил всех трех групп армий Германии и войск ее союзников, когда еще только развертывалась мобилизация людских и материальных ресурсов СССР. Уже в этот период выявилась авантюристичность планов фашистской верхушки, а гитлеровский «блицкриг» дал первый сбой. В Прибалтике, на Ленинградском и Киевском направлениях наступления вермахта захлебнулись, а на западном направлении ему пришлось втянуться в затяжное сражение в районе Смоленска. Тем не менее, противник добился крупных оперативно-стратегических результатов: выиграл приграничные сражения, нанес большие потери войскам первого стратегического эшелона, продвинулся в глубь страны на 300-600 километров и, главное, еще располагал огромным превосходством в материальной мощи. Он рвался к жизненно важным центрам страны – Москве, Ленинграду, Киеву, Донбассу.

Как объяснить неудачи Советской Армии в начальный период войны? Советским вооруженным силам пришлось вступить в единоборство с колоссальной военной машиной, питавшейся экономическими и военными ресурсами почти всей Западной Европы. Гитлеровской верхушке удалось использовать временные преимущества, а именно: милитаризацию экономики и всей жизни Германии, длительную подготовку к захватнической войне и опыт военных действий на Западе, превосходство в вооружении и численности войск, заблаговременное развертывание их в приграничных зонах.

В том, что Советская Армия была вынуждена отступать в глубь страны, сыграла свою роль внезапность нападения. В оценке времени нападения был допущен просчет, а это повлекло за собой упущения в подготовке к отражению первых ударов. Советские войска не успели завершить развертывание согласно планам прикрытия западных границ, выходили на рубежи обороны с опозданием, а поспешно организуемая оборона на новых рубежах оказывалась непрочной.

Над Родиной нависла смертельная опасность. Перед советским народом и его боевым авангардом – Коммунистической партией во весь рост встала неотложная задача – мобилизовать все силы страны на отпор врагу, перестроив всю жизнь на военный лад.

Всеобъемлющая программа действий Коммунистической партии, Советского правительства по превращению страны в единый боевой лагерь под лозунгом: «Все для фронта, все для победы!» - излагались в директиве Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) партийным и советским организациям прифронтовых областей от 29 июня 1941 года. Основные положения этой директивы были изложены в выступлении Председателя Государственного Комитета Обороны И.В. Сталина по радио 3 июля 1941 года. Она нашла живое воплощение в кипучей военно-мобилизационной работе органов партийного и государственного руководства.

В первый же день войны Президиум Верховного Совета СССР издал указ о мобилизации военнообязанных 1905-1918 годов рождения на территории всех военных округов, кроме Средне-Азиатского, Забайкальского и Дальневосточного. За первые восемь дней войны в Вооруженные Силы влились более 5,3 миллиона человек, это позволило широко развернуть формирование новых войсковых единиц.

На крутой волне патриотических чувств, захвативших всех советских людей, родилось народное ополчение. В начале июля в Москве и Московской области было сформировано 12 ополченческих дивизий (120000человек), а в Ленинграде, которому принадлежит инициатива создания ополченческих формирований, 10 дивизий и 14 артпулеметных батальонов (135000 человек). Уже 22 июня Президиум Верховного Совета СССР издал Указ о введении военного положения на территории ряда республик и областей. В районах, объявленных на военном положении, все функции государственной власти по вопросам обороны, обеспечения общественного порядка и государственной безопасности передавались военным властям.

Чрезвычайное положение, в котором оказалась Страна Советов, жизненная необходимость скорейшей мобилизации всех сил советского народа на решительный отпор врагу, заставили пойти на жесткую централизацию политического, государственного и военного руководства. Чрезвычайным органом, сосредоточившим в своих руках всю полноту власти, стал Государственный Комитет Обороны под председательством И. В. Сталина, образованный 30 июня совместным постановлением Президиума Верховного Совета СССР, ЦК ВКП(б) и Совета Народных Комиссаров. Все граждане и все партийные, советские, комсомольские и военные органы обязывались беспрекословно выполнять решения и распоряжения Государственного Комитета Обороны.

Начавшаяся война незамедлительно потребовала создания высшего органа стратегического руководства военными действиями, включая подготовку резервов и разработку планов операций. В этих целях Ставка Главного Командования, образованная 23 июня, была преобразована 10 июля в Ставку Верховного Командования, а 8 августа - в Ставку Верховного Главнокомандования. Председателем Ставки стал И. В. Сталин, он же был назначен и народным комиссаром обороны и Верховным Главнокомандующим. В период войны членами Ставки являлись А.И. Антонов, С. М. Буденный, Н. А. Булганин, А. М. Василевский, К. Е. Ворошилов, Г.К. Жуков, В. М. Молотов, С.К. Тимошенко, Б.М. Шапошников. При Ставке учредили институт постоянных советников, в который вошли партийные, государственные и военные руководители, в их числе Н.Ф. Ватутин, Н.Ф. Вознесенский, Н.Н. Воронов, П.Ф. Жигарев, К. А. Мерецков, Л.З. Мехлис, А.И. Микоян, Б.М. Шапошников.

То, что с началом войны резко усложнились задачи и условия деятельности командиров, а в армию и на фронт пришло множество людей из запаса, сделало необходимым пойти на перестройку политорганов и партийных организаций и введение с 16 июля в армии, а с 20 июля на флоте института военных комиссаров. Они были призваны крепить моральный дух войск с тем, чтобы остановить врага, и получили на это особые права. Военный комиссар являлся представителем Коммунистической партии и Советского правительства в Вооруженных Силах, на него возлагалась наряду с командиром вся полнота ответственности за выполнение полком (дивизией) боевой задачи.

Могучая сила советского патриотизма подняла народ на беспощадную борьбу с врагом в тылу противника. Чтобы дать ей ясные направления и сразу же упорядочить, 18 июля ЦК ВКП(б) принял постановление «Об организации борьбы в тылу германских войск». Речь шла о развертывании всенародного партизанского движения на оккупированной территории под непосредственным руководством партийных органов и во взаимодействии с частями Советской Армии.

Перевод народного хозяйства на военные рельсы начался с того, что 23 июня Политбюро ЦК ВКП(б) ввело в действие мобилизационный план по боеприпасам и поручило Госплану уточнить общий мобилизационный народнохозяйственный план на третий квартал 1941 года. Через неделю он был уже готов. Это было главным из первоочередных мероприятий, которое проводилось для мобилизации народного хозяйства на нужды войны. Далее последовали срочные меры, обусловившие первоочередное развитие особо важных видов вооружения. Двадцать пятого июня принимается решение об увеличении выпуска тяжелых и средних танков, 27 июня – об ускоренном строительстве новых авиационных заводов. Еще 24 июня на железных дорогах страны вводился особый график движения, согласно которому обеспечивалось скорейшее продвижение военных эшелонов.

Перестроили и аппарат хозяйственного управления. Основными отраслями военного хозяйства стали ведать члены ЦК, члены и кандидаты в члены Политбюро ЦК ВКП(б). Наркоматы, выпускавшие военную продукцию, возглавляли опытные партийные и хозяйственные работники: Б.Л. Ванников – наркомат боеприпасов, А.И. Шахурин – наркомат авиационной промышленности, В.А. Малышев – наркомат танковой промышленности, Д. Ф. Устинов – наркомат вооружения, П. И. Паршин – наркомат минометного вооружения.

С первых дней войны стало ясно, что государству не обойтись без эвакуации на восток материальных ценностей и целых предприятий, а также населения. Двадцать четвертого июня при Совнаркоме СССР создается Совет по эвакуации.

Война круто изменила международное положение Советского государства, во весь рост поставила задачу создания единого фронта антифашистской борьбы. Для ее успешного решения имелась главная предпосылка – глубоко справедливая, освободительная война советского народа вливалась в мощный поток борьбы народов Европы и Америки против фашизма и агрессии. В июле Советское правительство заключило соглашения с правительствами Великобритании, Чехословакии и Польши о совместных действиях в войне против Германии. Так были положены первые кирпичи в создание антифашистской коалиции.

**Первые просчеты врага**

Уже в июле чрезвычайные меры Коммунистической партии и Советского государства начали сказываться на борьбе советских вооруженных сил. Их оборона обретала устойчивый, активный характер, все шире вбирая в себя контрудары и широкие наступательные действия на отдельных, решающих направлениях. Шли на убыль среднесуточные темпы продвижения вермахта по советской земле, стал давать сбой план «Барбаросса», согласно которому главные силы Советской Армии уже должны быть разгромлены, тогда как в действительности на всех трех стратегических направлениях вермахт неизменно встречал организованный фронт борьбы.

Но положение для советского государства все еще оставалось смертельно опасным. Противнику удалось захватить Латвию, Литву, Белоруссию, значительные территории Украины и Молдавии. Имея превосходство в силах и средствах, он был полон решимости «сломить последнее сопротивление русских». Верховное командование вермахта считало, что на всем фронте, за исключением финского участка, осталось не более 66 боеспособных советских дивизий и что наступавшим в первом эшелоне немецким дивизиям будет легко преодолеть сопротивление «деморализованных советских войск». Верховное командование вермахта решило, прежде всего, форсировать наступление на центральном направлении, полагая, что, как только группа армий «Центр» выйдет в район Смоленска, она сможет во взаимодействии с группой армий «Север» быстро овладеть всей северной Россией и московским промышленным районом. А затем, во взаимодействии с группой армий «Юг» захватить промышленный район Донбасса.

Гитлеровская клика рассчитывала в скором времени приступить к выполнению задач, изложенных в директиве верховного главнокомандования ОКВ №32 от 19 июня 1941 года, к завоеванию Средиземного моря, Северной Африки, Ближнего и Среднего Востока и возобновлению «осады Англии». Вслед за этим ей рисовалась перспектива захвата Индии и перенесения боевых действий на территорию США. История зло посмеялась над «завоевателями мирового господства». Уже в июльских сражениях на дальних подступах к Ленинграду, на полях Смоленщины и на правобережной Украине рухнули их планы.

Тем временем, вооруженная борьба приобретала все увеличивающийся размах. Когда в наступление перешли немецкая армия «Норвегия» и финские войска, протяженность фронта возросла на 1200 километров. Добавилось северное направление, охватившее пространство от Баренцева моря до подступов к Ленинграду с Карельского перешейка. На широком фронте от среднего течения Западной Двины до Жлобина вела наступательные действия немецкая группа армий «Центр». Прорваться через Смоленск и Вязьму на Москву, взять её в клещи двусторонним охватом – такая цель стояла перед ними. К Киеву двигались главные силы группы армии «Юг», южнее румынские 3-я и 4-я армии через Молдавию шли к Одессе. И везде противник встречал упорное сопротивление Советской Армии.

Упорной обороной и решительными наступательными действиями войска 14-й армии во взаимодействии с Северным флотом сорвали наступление немецкой армии «Норвегия». Она смогла только на отдельных направлениях незначительно продвинуться вперед. Ни Мурманском, ни Кировской железной дорогой врагу овладеть не удалось. Враг не добился своих целей на северных и северо-восточных подступах к Ленинграду. Войска 23-й армии, взаимодействуя с Балтийским флотом, Ладожской военной флотилией и авиацией Северного флота, в конце сентября заставили Юго-Восточную армию финнов прекратить наступление. Карельская армия финнов была остановлена на рубеже реки Свирь.

Самая большая угроза Ленинграду шла с юга и юго-запада, откуда на город надвигались главные силы немецкой группы армий «Север». Гитлеровская верхушка хорошо понимала значение для советских людей города, носящего имя великого Ленина, колыбель Великой Октябрьской революции. Ослабленному Северо-Западному фронту пришлось вести трудные оборонительные бои. Ставка привлекла для обороны южных и юго-западных подступов к городу силы Северного фронта, образовавшие Лужскую оперативную группу под командованием генерала К.П. Пядышева. Спешно возводилась Лужская линия обороны по реке Луга от Финского залива до озера Ильмень, в строительстве которой участвовали сотни тысяч ленинградцев. Почти на тысячекилометровом пространстве к югу и юго-западу от Ленинграда шло ожесточенное сражение, в котором 4-я немецкая танковая группа стремилась ворваться в город с ходу через Лугу. Но советские войска упорно защищались. В Эстонии 8-я армия Северо-Западного фронта успешно сдерживала натиск врага на рубеже Пярну-Тарту.

Гитлер был явно обеспокоен складывающейся ситуацией. Он сам прибыл в штаб группы армий «Север» 21 июля. Здесь, на совещании, он потребовал скорейшего взятия Ленинграда и разрядки обстановки у Финского залива.[[15]](#footnote-15) Однако, группа армий «Север» смогла возобновить наступление только 8 августа, когда пополнилась свежими силами.

Немецкой 18-й армии удалось рассечь в Эстонии 8-ю армию Северо-Западного фронта и прорваться к побережью Финского залива. Она двинулась на Таллин, но под его стенами застряла на 3-и недели, не в силах преодолеть стойкой обороны 10-го корпуса генерала И.Ф. Николаева. Вместе с ним яростные атаки противника отражали морская пехота, полк латышских и эстонских рабочих, артиллерия и авиация Балтийского флота. Только 29-го августа противник вошел в город, оставленный по приказу Ставки.

Нависла угроза гибели базировавшихся здесь сил флота, но, благодаря мужеству и беззаветной храбрости моряков, корабли с войсками на борту под огнем артиллерии и авиации противника сумели вырваться из гавани, а затем совершили беспримерный переход по заминированному Финскому заливу в Кронштадт. Балтийский флот понес потери, но боевое ядро своих сил сохранил.

Седьмого сентября вражеские войска попытались одним ударом захватить Моонзундский архипелаг. Защищавшие его 3-я отдельная стрелковая бригада и части береговой охраны под командованием генерала А.Б. Елисеева отразили первый удар врага, а затем, в течение полутора месяцев удерживали архипелаг, ведя тяжелые, неравные бои. С Моонзундских островов в ночь на 8 августа ушли на Берлин 15 бомбардировщиков Балтийского флота под командование полковника Е.Н. Преображенского, чтобы обрушить на город первый бомбовый удар. Затем с островов поднимались самолеты 81-й бомбардировочной авиационной дивизии на бомбардировку Берлина и других административных и промышленных центров Германии. Острова были оставлены лишь после того, как до конца были исчерпаны возможности обороны.

С 26-го июля героически защищался от финских войск гарнизон полуострова Ханко под командованием генерала С.И. Кабанова. Лишь к началу декабря, когда фронт приблизился непосредственно к Ленинграду, по приказу Ставки гарнизон эвакуировался, а до того вел кровопролитные бои, обороняя выход в Финский залив.

**Ленинград в блокаде**

К югу и юго-западу от Ленинграда находился эпицентр разгоравшейся битвы за город на Неве. В августе группа армий «Север» развивала наступления сразу на трех направлениях, однако продвинулась вперед лишь на одном – Новгородско-Чудовском. Советским войскам пришлось оставить Новгород, а 20-го августа и Чудово. Тогда же немецким частям удалось перерезать железную дорогу Москва-Ленинград.

Чтобы сосредоточить усилия войск на обороне Ленинграда, Ставка 27 августа создала за счет сил Северного фронта Ленинградский фронт под командованием генерала М.М. Попова, в составе 3-х армий: 23-й, действовавшей на Карельском перешейке, 8-й, сражавшейся в Эстонии и 48-й, сдерживавшей натиск противника с юго-запада и юга. Этому фронту оперативно был подчинен и Краснознаменный Балтийский флот. Седьмая и 14-я армии Северного фронта, оборонявшиеся в Карелии и Заполярье, объединились в Карельский фронт под командованием В.А. Фролова.

Вскоре было упразднено главное командование Северо-Западного направления. Командующим Ленинградским фронтом стал маршал Советского Союза К.Е. Ворошилов. Одновременно Ставка усилила группировку войск на ленинградском направлении. Вдоль восточного берега Волхова развернулись две новые армии – 54 и 52-я. Силы Красногвардейского укрепрайона были реорганизованы в 42 и 55-ю армии. Это были крупные меры, последствия которых сказались позже, а пока обстановка под Ленинградом оставалась сложной. Немецкая группа армий «Север» упорно стремилась пробиться к городу. Восьмого сентября фашистские войска захватили Шлиссельбург и блокировали Ленинград с суши. Так началась блокада города на Неве. Сообщение с ним теперь шло только через Ладожское озеро и по воздуху. Весь сентябрь Ленинградский фронт, командующим которого с 11 сентября стал генерал Г.К. Жуков, стойко противостоял бешеному натиску гитлеровцев. Все их попытки прорваться через Неву на соединение с финскими войсками и продвинуться вдоль шоссе Москва-Ленинград, а затем штурмом взять город, потерпели провал. В конце сентября фронт под Ленинградом стабилизировался.

**Смоленское сражение**

Тем временем, на кратчайших путях к Москве, в междуречье Западной Двины и Днепра, на широких просторах Смоленщины, на огромной территории (600-650 километров по фронту, 200-250 км в глубину) войска Западного фронта изматывали самую сильную группировка врага – группу армий «Центр». Оборонительные и наступательные действия, которые они вели, вошли в историю под названием Смоленское сражение. Оно полыхало два месяца – с 10 июля по 10 сентября.

В первые дни Смоленского сражения противник, обладая значительным превосходствам в силах и средствах, добился значительных успехов. На Великолукском направлении он расчленил 22-ю армию генерала Ершакова, войскам которой пришлось драться в окружении. На Витебском направлении противник сломил сопротивление не успевшей еще развернуться 19-й армии, которой командовал генерал Конев, и развивая наступление, к 20 июля продвинулся на 150 километров. Южнее фашистские войска нанесли два удара в обход Могилева с севера и юга прямо на Смоленск и Кричев. Здесь противник продвинулся на 200 километров, окружил Могилев.

В центре фронта 20-я армия под командованием генерала Курочкина вела борьбу на своих флангах, а 16-я армия генерала Лукина – за Смоленск. Тринадцатая армия силами 132-й стрелковой дивизии генерала М.Т. Романова удерживала плацдарм на западном берегу Днепра. Трудно пришлось этой армии, попавшей под удар главных сил второй танковой группы. Левофланговая 21-я армия генерала Кузнецова с 13 июля вела наступление на бобруйском направлении. Её войска сковали до 15-ти дивизий второй немецкой армии, сорвали ее наступление на Гомель, а на Рославльском направлении совместно с 13-й армией заставили задержаться 2-ю танковую группу.

В сложной обстановке, созданной глубоким вклинением подвижных войск противника, Ставка на линии Старая Русса – Оленино развернула две новые армии. Четырнадцатого июля все войска, находившиеся в тылу Западного фронта, от Старой Руссы до Брянска, были объединены во фронт резервных армий. Оборона на Западном направлении стала более глубокой. Чтобы улучшить управление войсками, Ставка 24 июля создала Центральный фронт под командованием генерала Кузнецова, передав ему левофланговые 13-ю и 21-ю армии Западного фронта.

Гитлеровское верховное главнокомандование переоценило свой успех, посчитав, что Западный фронт не может оказывать сильное сопротивление, и что теперь наступление на Москву должны повести одни пехотные соединения. Девятнадцатого июля ОКВ издало директиву №33, а 23-го июля – дополнения к ней, в которых разгром советских войск между Смоленском и Москвой и захват столицы возлагались на 9-ю и 20-ю полевые армии. Танковые группы должны были повернуть одна на север, другая на юг для оказания помощи фланговым группам армий.

Днем позже Ставка ВГК приказала главкому западного стратегического направления в ближайшие дни перейти к контрнаступлению, создав ударные оперативные группы за счет фронта резервных армий (29, 30, 24, 28-й). Им предстояло, совместно с 16-й и 20-й армиями , дравшимися в окружении, нанести поражение группировке врага севернее и южнее Смоленска.

На Смоленщине с новой силой развернулись ожесточенные бои. Контрнаступление сорвало продвижение 3-й танковой группы в сторону Валдайской возвышенности для оказания помощи группе армий Север. Встречными ударами было разорвано кольцо окружения вокруг 20-й и 16-й армий, главные силы которых отошли за Днепр. Войска группы армий «Центр» понесли большие потери. Укомплектованность немецких дивизий в конце июля, несмотря на поступившее пополнение, снизилось: пехотных до 83%, моторизованных и танковых до 50%. Продолжать наступление на Москву враг уже не мог.

Тридцатого июля Гитлер приказал (директива ОКВ №34) группе армий «Центр» основными силами перейти к обороне. Вторую и 3-ю танковые группы, как только позволит обстановка, вывести из боя, быстро пополнить и восстановить. Впервые с начала Второй мировой войны Гитлеру пришлось принять решение, продиктованное противоборствующей стороной.

Тридцатого июля Ставка объединила все резервные армии на Московском направлении в один резервный фронт, назначив командующим генерала армии Жукова. Вместо него на должность начальника Генерального штаба заступил маршал Шапошников.

Имя крупного советского военного деятеля Бориса Михайловича Шапошникова было хорошо известно в стране и армии. В 1918 году, в возрасте 36 лет, являясь полковником русской армии, он добровольно вступил в ряды Красной Армии. В мирные годы работал в высших штабах, командовал войсками военных округов, был начальником и военным комиссаром Военной академии им. М.Ф. Фрунзе и, наконец, начальником Генерального штаба, заместителем наркома обороны. Возглавив Генштаб в годы войны (до весны 1942 года), Б.М. Шапошников отдал всю свою творческую энергию и организаторский талант делу разгрома врага. Весь дальнейший ход Смоленского сражения проходил при самом деятельном участии нового начальника Генштаба.

Гитлеровское командование спешило с наступлением. Восьмого августа оно бросило против Центрального фронта 2-ю полевую армию и 2-ю танковую группу. Чтобы пресечь продвижение противника в южном направлении, 16-го августа Ставка создала Брянский фронт под командованием генерала Еременко. К 21 августа, несмотря на упорное сопротивление советских войск, противнику удалось прорваться в полосе Центрального, а затем и Брянского фронта на глубину 120-140 километров до рубежа Новозыбков-Стародуб.

В это время войска Западного и Резервного (43 и 24 армии) фронтов предприняли наступление, чтобы разгромить Духовщинскую и Ельнинскую группировки противника. Советским частям удалось прочно сковать вражеские войска, лишив их возможности маневрировать в сторону флангов группы армий «Центр» и нанести врагу большие потери. Во второй половине августа гитлеровцы вынуждены были отвести из-под Ельни потрепанные две танковые, одну моторизованную дивизию и одну мотобригаду, заменив их пятью пехотными дивизиями. Здесь армии Резервного фронта завязали боевые действия, известные как Ельнинская операция. Двадцать четвертая и 43-я армии вели бои за разгром Ельнинской группировки противника в выступе, довольно глубоко врезавшимся в расположение советских войск.

В конце августа и начале сентября Брянский фронт, в который 21 августа вошли понесшие потери войска Центрального фронта, вел борьбу с войсками правого крыла группы армий «Центр», наступавшими на Юг. Войска же Западного и Резервного фронтов с 1-го сентября развертывали наступательные действия на Смоленск и Рославль, чтобы сковать главные силы этой группы армий. Ожесточенные схватки разгорелись на огромном фронте от Торопца до Новгород-Северского.

Противник нанес танковый удар на правом крыле Западного фронта и 29-го августа овладел Торопцом, затем сам оказался под ударом войск Западного фронта. Вражеское наступление было остановлено на подступах к Андреаполю. Однако, войскам Западного фронта на этом направлении не хватило сил и средств сломить врага. Тридцатого августа 24 и 43 армии перешли в решительное наступление под Ельней. Продвижение давалось нелегко, но 5-го сентября противник, не выдержав натиска советских войск, начал поспешное отступление.

Двадцать четвертая армия под командованием генерала К.И. Ракутина освободила Ельню и к 8 сентября ликвидировала опасный ельнинский выступ. Ельнинская операция завершилась крупным успехом. Армии активно помогали партизаны и подпольщики. Десятого Ставка приказала войскам на Западном направлении прекратить атаки и перейти в обороне. Так закончилось двухмесячное Смоленское сражение. Впервые с начала войны советские войска заставили врага перейти к обороне на главном стратегическом направлении. Это привело к невосполнимой потере времени для организации нового наступления на Москву.

В боях на полях Смоленщины отличились многие тысячи бойцов, командиров и политработников. Они воевали с сознанием того, что враг должен быть остановлен любой ценой. Здесь, в огне боев родилась советская гвардия. Восемнадцатого сентября 100, 127, 153, 161-я стрелковые дивизии приказом наркома обороны первыми были преобразованы в гвардейские дивизии. Командиры дивизий генерал И.Н. Руссиянов, полковники А.З. Акименко, Н.А. Гаген и П.Ф. Москвитин показали себя умелыми организаторами боя. За боевые подвиги, мужество и отвагу, проявленные в боях на Смоленщине, 928 бойцов, командиров и политработников были награждены орденами и медалями, семь человек удостоены высокого звания Героя Советского Союза.

**Оборона Киева и Одессы.**

В июле-сентябре 1941 года ожесточенные сражения захватили южное крыло советско-германского фронта. Напряженная борьба, длившаяся 2,5 месяца, велась на территории, простиравшейся с севера на юг от Полесья до Черного и Азовского морей. Протяженность фронта боевых действий колебалась от 1200 километров в июле до 800 километров в сентябре.

Решающие события развертывались в полосе Юго-Западного фронта под командованием генерала М.П. Кирпоноса. Тридцатого июля противник возобновил наступление. В ходе кровопролитных боев советские войска сковали северо-западнее Киева на 1,5 месяца не менее 10-ти немецких дивизий. Стойкость советских воинов не позволяла группам армий «Юг» и «Центр» сомкнуть свои смежные фланги. Попытки врага взять Киев штурмом разбились о стойкость, мужество и самоотверженность защитников столицы Украины. Киев с гордостью носит воинское звание «Город-Герой».

Между тем первая немецкая танковая группа, используя преимущество в подвижности танковых и моторизованных дивизий, 2-го августа вышла в район Первомайска и перехватила пути отхода на восток 6-й и 12-й армий, переданных из Юго-Западного в состав Южного фронта. В то же время 17-я немецкая армия, прорвавшаяся южнее Умани, и 11-я армия, продвинувшаяся до Балты, охватили советские войска с юга. Шестая и 12-я советские армии оказались в окружении. Советские дивизии более недели дрались в «котле», но силы сторон были неравными. Многие бойцы и командиры погибли в этих боях.

К концу августа войскам группы армий «Юг» удалось выйти к Днепру от Кременчуга до Херсона. Одесса оказалась в глубоком тылу врага. Предвидя возможность такого исхода событий, Ставка ещё 5-го августа потребовала Одессу не сдавать и оборонять до последней возможности.

Защитники Одессы - воины Приморской армии генерала Г.П. Софронова (с 5 октября генерала И.Е. Петрова) и Черноморского флота, объединенные в Одесский оборонительный район, под командованием контр-адмирала Г.В. Жукова, дали решительный отпор румынским войскам. Свыше 70-ти дней советские войска, трудящиеся города, оторванные от главных сил Южного фронта, отбивали яростные атаки восемнадцати румынских дивизий, но Одессы не сдали. В боях за Одессу отличились 25-я Чапаевская, 95 и 421 стрелковые дивизии генералов И.Е.Петрова, В.Ф. Воробьева и полковника Г.М. Коченова, первый полк морской пехоты во главе с полковником Е.И. Осиповым.

Героическая оборона Одессы является ярким примером беззаветной любви к родине, изумительным по силе проявлением массового героизма. Одесса по праву носит высокое звание «Город-Герой». Её защитники были организованно эвакуированы 16 октября в связи с резким осложнением обстановки на юге.

На дальнейшие события в полосе Юго-Западного фронта решающее влияние оказало то, что Брянскому фронту не удалось сдержать наступление повернутых на юг 2-й танковой группы и 2-й полевой армии немцев. В итоге, смежные фланги групп армий «Центр» и «Юг» сомкнулись, и противник охватил 21, 4, 5-ю и 37 армии Юго-Западного фронта в треугольнике Чернигов-Киев-Нежин. Осложнилась обстановка и на левом крыле Юго-Западного фронта в районе Кременчуга. Здесь, в начале сентября 17-я немецкая армия сбила оборону 38 армии на Днепре и захватила крупный плацдарм, на котором сосредоточились главные силы первой танковой группы Клейста. Двенадцатого сентября они перешли в наступление навстречу войскам Гудериана и 15 сентября соединились в районе Лохвицы. Четыре армии Юго-Западного фронта оказались в окружении.

Более недели продолжалась борьба советских войск в окружении. Девятнадцатого сентября по приказу Ставки 37 армия оставила Киев. Командующий войсками генерал М.П. Кирпонос и его штаб попали в тяжелое положение и погибли в неравном бою. Вместе с командующим погибли член Военного совета М.А. Бурмистенко и начальник штаба фронта В.И. Туликов. Войска разбились на многочисленные отряды и группы, каждая из которых пробивалась из окружения самостоятельно. Десятки тысяч бойцов, сотни командиров и политработников сложили свои головы в неравной борьбе с врагом. Тяжелое положение на Юго-Западном фронте серьезно ухудшило обстановку на всем южном крыле советско-германского фронта. Создалась угроза Харьковскому промышленному району и Донбассу. Противник получил возможность завершить подготовку наступления на Москву и возобновить удары по войскам Южного фронта, угрожая захватом Крыма.

**Враг остановлен под Москвой**

Шестого сентября, когда еще только вырисовывался успех на стыке Западного и Юго-Западного направлений, Гитлер подписал директиву № 35, в которой главное место отводилось «решающей операции» на Московском направлении. Директива предписывала группе армий «Центр» подготовить операцию против группы армий Тимошенко, входящих в состав Западного и Резервного фронтов, чтобы по возможности быстрее перейти в наступление и уничтожить противника, находящегося в районе Смоленска, посредством двойного окружения в общем направлении на Вязьму при использовании мощных танковых сил, сосредоточенных на флангах. Эта операция получила название «Тайфун».

Чтобы сокрушить советские войска, стоявшие на пути к Москве, немецкое командование сосредоточило 74,5 дивизии, насчитывающих более 1,8 миллиона человек, почти 14,5 тысяч орудий и минометов и 1700 танков. Это составляло почти половину личного состава, одну треть артиллерийских средств и 75% танков от общего количества сил и средств на советско-германском фронте. С воздуха войска поддерживали 1400 самолетов. Войсками командовали опытные гитлеровские генералы Бок, Клюге, Штраус, Гудериан, Гот, Гепнер и другие.

Советское командование смогло противопоставить значительно меньшие силы и средства. Западный, Резервный и Брянский фронты, во главе которых стояли генерал И.С. Конев, маршал С.М. Буденный и генерал И.А. Еременко, имели 1,25 миллионов человек, 7600 орудий и минометов, 990 танков и 677 самолетов. Немецко-фашистские войска превосходили их в живой силе в 1,4 раза, в артиллерии в 1,8, в танках в 1,7, в самолетах в 2 раза. На направлениях главных ударов превосходство врага было еще более значительным.

На московском направлении возводилась глубокая оборона, но завершить ее строительство не удалось. Из-за отсутствия резервов созданные полосы обороны войска занимали не на всю глубину. Войска испытывали недостаток противотанковых и зенитных средств и самолетов.

Утром 30 сентября 2-я танковая группа группы Гудериана нанесла удар по войскам Брянского фронта на Орел и в обход Брянска с юго-востока. Второго октября последовали два мощных танковых удара противника из-под Духовщины и Рославля по сходящимся направлениям к Вязьме. Так началась операция «Тайфун». Казалось, на Московском направлении гитлеровскому командованию удается молниеносное наступление. Уже на третий день танковая группа Гудериана вышла в тыл 3-й и 13-й армиям Брянского фронта, 3 октября захватила Орел и двинулась вдоль шоссе Орел-Тула. К 17-му октября двум другим танковым группам удалось соединиться западнее Вязьмы и окружить 19 и 20-ю армии Западного фронта, 24 и 31 армии Резервного фронта. Но дальше «блицкриг» стал давать сбой за сбоем.

В ночь на 5 октября ГКО принял специальное решение о защите столицы. Главным рубежом сопротивления была определена Можайская линия обороны, куда срочно направлялись все силы и средства. В течение недели на Западный фронт прибыло 14-ть стрелковых дивизий, 16 танковых бригад, более 40 артиллерийских полков, много других частей.

Чтобы уточнить фронтовую обстановку и оказать помощь штабам Западного и Резервного фронтов в создании нового фронта борьбы, туда прибыли представители ГКО и Ставки: Молотов, Ворошилов, Василевский. По их предложению войска Западного и Резервного фронтов были объединены в один, Западный фронт, командующим которого стал Г.К. Жуков. «Дни и ночи шла в войсках напряженная работа, - писал он позже. - Люди от усталости и бессонницы валились с ног, но движимые чувством личной ответственности за судьбу Москвы, за судьбу Родины, следуя указаниям партии, проводили колоссальную работу по созданию устойчивой обороны войск фронта на подступах к Москве».[[16]](#footnote-16)

По решению ГКО от 12 октября создавалась еще одна линия обороны на непосредственных подступах к столице. По призыву партии 450000 человек, в основном женщины, строили оборонительные рубежи на подступах и в самом городе. В три смены работали предприятия, обеспечивая защитников города оружием и боеприпасами. Тринадцатого октября собрание партийного актива Москвы, обсудившее «текущий момент», постановило «… мобилизовать всю Московскую партийную организацию, всех коммунистов, комсомольцев и всех трудящихся Москвы на отпор немецко-фашистским захватчикам, на защиту Москвы, на организацию победы».[[17]](#footnote-17)

Окруженные в районе Вязьмы, войска повели мужественную борьбу. Одна за другой следовали их атаки, сковавшие здесь 28 вражеских дивизий, которые длительное время не могли продолжать наступление на Москву. Передовые танковые дивизии Гудериана, устремившиеся от Орла к Туле, попали под Мценском под удары первого гвардейского стрелкового корпуса генерала Д.Д. Лелюшенко.

Ожесточенная борьба развертывалась на широком фронте от верховьев Волги до Льгова. Враг захватил Сычевку, Гжатск, вышел на подступы к Калуге, вел бои в районе Брянска, у Мценска, на подступах к Понырям и Льгову. Четырнадцатого октября северная ударная группировка противника ворвалась в Калинин. Семнадцатого октября Ставка создала здесь Калининский фронт под командованием генерала И.С. Конева.

Сын крестьянина-бедняка, член партии с 1918 года, сорокачетырехлетний генерал Иван Степанович Конев к тому времени уже прошел большой путь в рядах Советской Армии. Комиссар времен Гражданской войны, Великую Отечественную войну он начал командующим армией, а затем, на протяжении всех лет войны бессменно находился во главе фронтов, действовавших на главных направлениях борьбы с врагом. Сражения на Курской дуге, бои за Днепр, наступление на Правобережной Украине и в западных ее областях, операции гигантского масштаба в Польше, под Берлином и Прагой – вот этапы боевого пути полководца. Вступив в командование Калининским фронтом в тяжелые дни битвы за Москву, генерал сумел активизировать действия войск и во второй половине октября, наступавшая здесь 9-я немецкая армия вынуждена была перейти к обороне.

Чем дальше продвигался враг, тем сильнее становилось сопротивление советских войск. Северо-западнее Москвы, в результате тяжелых боев войска 16-й армии под командованием генерала К.К. Рокоссовского 27 октября остановили врага на Волоколамском направлении. Южнее, на Можайском направлении, стойко сражались войска 5-й армии. Здесь, на историческом Бородинском поле, в схватку с противником вступили части 32-й стрелковой Краснознаменной дивизии под командованием полковника Полосухина, прославившегося еще в боях у озера Хасан в 1938 году, и 18, 19 и 20-я танковые бригады. Четверо суток они при поддержке авиагруппы полковника Н.А. Сбытова отбивали атаки врага и отошли лишь тогда, когда противнику удалось обойти их с флангов.

Хотя 12 октября юго-западнее Москвы пришлось оставить Калугу, продвижение врага к Малоярославцу натолкнулось на стойкую оборону группы войск 43-й армии. С особым упорством сражались здесь курсанты Подольских военных училищ – пехотного и пулеметно-артиллерийского. Только 18-го октября после пятидневных боев, немецкие танки смогли ворваться в Малоярославец.

Южнее непреодолимой преградой на пути танковой группы Гудериана встали защитники героической Тулы. Несгибаемое мужество и стойкость в обороне города показали 258 стрелковая дивизия комбрига К.П. Трубникова, Тульский рабочий полк под командованием А.П. Горшкова, 732 зенитный артиллерийский полк. Умелым организатором трудящихся в деле обороны показал себя тульский городской комитет обороны под председательством секретаря обкома ВКП (б) В.Г. Жаворонкова.

В грозные октябрьские дни ГКО принял и провел в жизнь решение об эвакуации из столицы правительственных учреждений, дипломатического корпуса, оборонных предприятий, научных и культурных учреждений. Но Политбюро ЦК ВКП(б), ГКО, Ставка и оперативная группа работников Генштаба остались в Москве. В связи с приближением фронта к Москве, с 20 октября в ней и прилегающих районах было введено осадное положение.

Между тем войска на Московском направлении все время пополнялись за счет резервов Ставки и других фронтов. К концу октября на фронте от Селижарова до Тулы сражения с противником уже вели десять армий Калининского и Западного фронтов. Защитники Москвы, сражаясь за каждую пядь земли, сначала затормозили, а затем и остановили гитлеровцев, создав сплошной фронт обороны. Противник за месяц наступления продвинулся на 230-250 километров, захватил Калинин, Волоколамск, Можайск, вышел на реку Нара и к Туле.

Живым выражением уверенности в судьбе столицы явились традиционное торжественное заседание Московского Совета депутатов трудящихся 6 ноября 1941 года, посвященное 24-й годовщине Великого Октября и парад войск на Красной площади. С трибуны мавзолея В.И. Ленина прозвучали вдохновляющие слова Сталина, обращенные к воинам и партизанам: «На вас смотрит весь мир, как на силу, способную уничтожить грабительские полчища немецких захватчиков. На вас смотрят порабощенные народы Европы, подпавшие под иго немецких захватчиков, как на своих освободителей. Великая освободительная миссия выпала на вашу долю. Будьте же достойны этой миссии! Война, которую вы ведете, есть война освободительная, война справедливая. Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков – Александра Невского, Дмитрия Донского, Козьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова! Пусть осенит вас победоносное знамя великого Ленина».[[18]](#footnote-18)

**Провал ноябрьского наступления гитлеровцев.**

Итоги октябрьских сражений под Москвой оказались неожиданными для Гитлера и его генералов. Казалось, что советская столица уже была у них в руках, но этого не произошло. Приближающаяся зима заставляла гитлеровское командование спешить с новым наступлением. В первой половине ноября оно перегруппировало свои войска и усилило свои фланговые группировки.

Состав группы армий «Центр» почти не изменился. Она насчитывала 73 дивизии, из них 14 танковых и 8 моторизованных. Но в новом наступлении на Москву была задействована только 51 дивизия, в том числе 13 танковых и 7 моторизованных. Остальные войска (9 и 2-я полевые армии) были скованны Калининским и Юго-Западным фронтами и лишены возможности участвовать в наступлении. Цель нового броска на Москву осталась прежней: нанести сокрушительные удары по флангам Западного фронта и, обойдя Москву с севера и юга, замкнуть кольцо окружения восточнее города. По численности людей и вооружения, как и раньше, войска Западного фронта уступали противнику.

Перегруппировав свои войска, 15 ноября группа армий «Центр» возобновила свое наступление. Советские воины, от рядовых бойцов до командармов, делали все возможное, и, казалось, невозможное, чтобы остановить врага, преградить ему путь к столице. «Велика Россия, а отступать некуда - позади Москва», - эти слова произнес политрук Клочков в ходе смертельной схватки с врагом у разъезда Дубосеково 28-ми бойцам 316 стрелковой дивизии генерала И.В. Панфилова. За четыре часа неравного боя они уничтожили 18 танков и десятки фашистов. Слова политрука стали девизом для всех защитников Москвы.

Под натиском превосходящих сил врага 316-ой дивизии приходилось отступать, но ни разу фронт ее обороны не был прорван. Насмерть бились с врагом вблизи стен Москвы воины стрелковых дивизий: 78-й полковника А.П. Белобородова, 32-й полковника Полосухина, 312-й полковника А.Ф. Наумова, первой гвардейской мотострелковой полковника А.И. Лизюкова, кавалерийской группы генерала Л.М. Доватора, танковых бригад М.Е. Катукова и Ф.Т. Ремизова и десятков других героических соединений.

Стойко защищали Москву войска ПВО. Они успешно отражали воздушные налеты противника на столицу, прикрывали войска с воздуха, отражали атаки танков и пехоты врага. Артиллеристы-зенитчики и летчики Московской ПВО уничтожили за четыре месяца с начала налетов на Москву более 1300 самолетов, отразили 122 воздушных налета, в которых участвовало 7146 самолетов. К городу смогли прорваться только 229, или 3% самолетов. В воздушных боях на подступах к столице летчик В.В. Талалихин впервые в истории совершил ночной таран, а летчик А.Н. Катрич – первый высотный таран. От фашистских налетов Москва не понесла существенного ущерба.

Войска Западного фронта навязали противнику затяжную, изнуряющую борьбу, в которую оказались втянутыми главные силы группы армий «Центр». Темпы продвижения даже у подвижных войск врага упали до 3-5 километров в сутки, но он все равно упрямо стремился вперед.

Севернее Москвы в ночь на 28 ноября врагу удалось прорваться к каналу Москва-Волга и переправиться через него в районе Яхромы, а еще раньше, на юге – обойти Тулу с востока и выйти к Кашире. Ставка ВГК в ответ на это спешно выдвинула из своего резерва на рубеж канала между Дмитровым и Икшей 1-ю ударную армию под командованием генерала В.И. Кузнецова. Её передовые части отбросили врага на западный берег канала. В конце ноября - начале декабря 1-я ударная и вновь созданная 20-я армии провели контрудары и совместно с 30-й и 16-й армиями остановили врага. Так была ликвидирована угроза прорыва к Москве противника с севера и северо-запада.

На юге продвижение противника под Каширой было остановлено контрударом 1-го гвардейского кавалерийского корпуса генерала П.А. Белова, усиленного танками и реактивной артиллерией. Напрягая все силы, противник в конце ноября – начале декабря овладел Крюковом, населенными пунктами Белый Раст и Красная Поляна (в 25 км от Москвы). В центре фронта 1 декабря он нанес прямой удар на Москву в полосе обороны 33-й армии генерала М.Г. Ефремова от Наро-Фоминска через Апрелевку. Это были тревожные, напряженные дни. Командование Западного фронта ответило на них контрударом 33-й и соседних армий. Понеся большие потери, враг был отброшен за реку Нара.

Так закончился оборонительный период битвы за Москву. Что не смогла сделать ни одна из армий западных стран, впервые в ходе Второй мировой войны сделала Советская Армия, усмирив «Тайфун» - последнюю ставку нацистских генералов на достижение целей плана «Барбаросса».

**В эту пору, под Ленинградом**

Осенью 1941 года Ленинград, как и Москва, переживал тяжелые дни. Город был отрезан от страны, снабжение его защитников шло по Ладожскому озеру и по воздуху и, конечно же, не восполняло того количества продовольствия и боеприпасов, которые были остро необходимы для жизни и боя. Ленинградцам предстояло пережить суровую блокадную зиму, сражаться на фронте и упорно трудиться в цехах.

В середине октября группа армий «Север» еще раз попыталась соединиться с финской армией на реке Свирь, опоясав Ленинград вторым кольцом окружения. Ее войскам удалось 8 ноября захватить Тихвин и перерезать последнюю железную дорогу, по которой шли грузы к Ладожскому озеру и далее водным путем в осажденный Ленинград. Но контрудары 4-й, 52-й, 54-й армий сорвали дальнейшее продвижение врага, а затем, в середине ноября, переросли в контрнаступление. Девятого октября был освобожден Тихвин. Наступавшие войска были объединены в Волховский фронт под командованием генерала К.А. Мерецкова.

Сын крестьянина-бедняка, потом рабочий-слесарь, член партии с 1917 года, Кирилл Афанасьевич Мерецков, мужественно сражался на фронтах Гражданской войны, боролся против фашизма в войсках республиканской Испании. Во время советско-финляндского конфликта войска под командованием Мерецкова прорвали укрепленную линию Маннергейма. В 1940 году он находился на посту начальника Генерального штаба Советской Армии, Герой Советского Союза.

Генерал Мерецков сделал все для того, чтобы контрнаступление развивалось успешно. Войска Волховского фронта, наступая, нанесли большие потери восьми фашистским дивизиям и к концу декабря отбросили противника за реку Волхов, откуда он начал свое наступление в октябре 1941 года. Группа армий «Север», оказавшись под ударами советских войск, не могла помочь группе армий «Центр», войска которой в то время подвергались разгрому под Москвой. Освобождение Тихвина и восстановление движения по железной дороге позволили возобновить перевозку грузов для осажденного Ленинграда. Тысячи ленинградцев были вывезены в глубь страны, спасены от голодной смерти.

Группа армий «Юг» перешла в наступление в конце сентября, но сразу встретила упорное сопротивление войск Юго-Западного и Южного фронтов. Немецко-фашистским войскам удалось в ноябре прорваться к Ростову-на-Дону и захватить город.

В Крыму 11-й немецкой армии и румынским войскам во второй половине октября удалось расчленить группировку советских войск на две части. Одна из них, 51-я армия, отошла на Керченский полуостров и к 16 ноября переправилась на Таманский полуостров, а вторая, Приморская армия, прославившая себя героической обороной Одессы, отошла к Севастополю. Войсками Приморской армии командовал генерал И.Е. Петров.

Верный сын Коммунистической партии, вступивший в ее ряды еще в 1918 году, Иван Ефимович всю свою жизнь посвятил служению Советскому государству и народу в рядах Советской Армии. Участник Гражданской войны, участник ликвидации басмачества в Средней Азии, И.Е. Петров с первых дней Великой Отечественной войны командовал героической 25-й Чапаевской стрелковой дивизией, участвовавшей в обороне Одессы.

Войска Приморской армии, объединенные с силами Черноморского флота в Севастопольский оборонительный район, мужественно обороняли Севастополь. В ноябре был отбит первый вражеский штурм Севастополя, в декабре – второй.

Поздней осенью 1941 года войска Южного фронта перешли в контрнаступление и 29 ноября освободили Ростов-на-Дону от немцев. Развивая успех, ко 2 декабря советские войска отбросили противника за реку Миус.

Контрнаступление под Ростовом и развернувшаяся героическая оборона Севастополя сыграли большую роль в вооруженной борьбе на завершающем этапе летне-осенней кампании 1941 года. Попытка прорваться в 1941 году на Кавказ была сорвана. Войска группы армий «Юг» понесли потери и оказались прочно скованными.

**На оккупированных территориях**

Как только враг ступал на советскую землю, он немедленно устанавливал так называемый «новый порядок». Террор, грабеж, подкуп, провокации были возведены в ранг государственной политики. Никаких законов, защищающих жизнь и имущество советских граждан, не было. В тылу врага царил полный произвол фашистской армии и оккупационной администрации. Любой человек по самому незначительному поводу или простому подозрению мог быть схвачен, подвергнут пыткам, репрессиям или повешен.

Грабежи, мародерство фашистов принимали невиданные масштабы. Для вывоза в Германию сырья, продовольствия, оборудования, культурных и иных ценностей гитлеровцы имели мощный аппарат в виде экономических штабов, комиссаров, комендантов.

На полную мощность работала машина идеологической обработки населения, ведущее место в котором занимала антисоветская пропаганда. Руководство этой черной работой выполнял специально созданный в геббелевском министерстве отдел оккупированных восточных областей. Однако подрывная работа нацистов на территории СССР не увенчалась успехом. Кровавый режим террора и насилия осложнял борьбу советских патриотов в тылу врага, но был не в силах её остановить.

На боевой призыв Коммунистической партии «разжигать партизанскую войну всюду и везде» народ ответил созданием партизанских отрядов и подпольных групп в тылу врага, которые возглавили партийные органы республик, областей, районов. В августе-сентябре 1941 года в Главном политическом управлении РККА и политуправлениях фронтов были созданы специальные отделы, а при политотделах армий – отделения по работе среди населения, партизан и армейских частей, действовавших на оккупированных территориях. Они сразу установили сотрудничество с республиканскими областными партийными комитетами. В 1941 году развернули работу на временно оккупированной врагом советской территории 18 подпольных обкомов, свыше 260 окружкомов, горкомов, райкомов Коммунистической партии.[[19]](#footnote-19)

Подпольные партийные комитеты и организации несли в массу населения и партизан правду о событиях на фронте, разоблачали фашистскую идеологию и пропаганду, возглавляли диверсионную деятельность, которая начиналась сразу же, как только враг захватывал тот или другой район или город. К концу 1941 года в тылу врага сражались более 2000 партизанских отрядов, объединявших свыше 90000 человек.

По данным гитлеровского командования, с начала войны по 16 сентября в тылу немецких войск советские партизаны разрушили 447 железнодорожных мостов, в том числе в тылу группы армий «Центр» - 117, группы армий «Юг» - 141. В период самых напряженных боев под Москвой гитлеровское командование было вынуждено выделить для охраны коммуникаций и для борьбы с партизанами почти 300000 человек из регулярных войск, охранных и других частей.[[20]](#footnote-20)

Сопротивление советских людей в тылу захватчиков срывало также грабительские планы по использованию промышленных, сырьевых и людских ресурсов нашей страны. Рабочие прятали или приводили в негодность промышленное оборудование как местное, так и привезенное из Германии, саботировали восстановительные работы, скрывали свои профессии, уклонялись от регистрации на биржах труда. Колхозники прятали хлеб и фураж, угоняли скот в леса, выводили из строя сельхозтехнику. Хотя народная борьба в тылу врага в 1941 году только развертывалась, но она уже стала важным фактором в войне против гитлеровской Германии.

**Контрнаступление Советской Армии**

К декабрю 1941 года ударные группировки противника были измотаны и лишены наступательных возможностей. Контрнаступление Советских войск под Ростовом и Тихвином, а также контрудары Западного фронта в конце ноября и начале декабря под Москвой свидетельствовали о начале перехода стратегической инициативы на сторону Советской Армии.

В период, когда шли ожесточенные сражения на ближних подступах к Москве, Ставка выдвинула задачу вырвать из рук врага стратегическую инициативу, разгромить его ударные группировки. Ставка исподволь готовила новые резервы. Решения о формировании десяти резервных армий были приняты в начале ноября, а уже ко второй его половине армии стали выдвигаться в назначенные полосы действий. Тридцатого ноября Ставка рассмотрела предложения Военного совета Западного фронта о контрнаступлении под Москвой и утвердила их. Несколько позже были определены задачи Калининского и Юго-Западного фронтов. Главная идея контрнаступления заключалось в том, чтобы нанести сокрушительные удары в одно и то же время по крупным фланговым группировкам противника, разгромить их и отбросить от столицы. Это предстояло сделать войскам Западного фронта. Калининский фронт должен был выйти в тыл клинской группировки противника, содействуя её уничтожению войсками Западного фронта, а Юго-Западный фронт своими правофланговыми 3-й и 13-й армиями – ударить во фланг и тыл армии Гудериана, помогая этим её разгрому.

Подготовка контрнаступления осуществлялась одновременно с организацией отпора врагу на подступах к Москве, она сливалась с нею. Это нашло свое выражение, как в использовании резервов, так и в перегруппировке войск на флангах. Выдвижение 1-й ударной и 10-й армий на рубежи севернее и южнее Москвы, переброска 1-го гвардейского кавалерийского корпуса под Каширу совпадали с общим замыслом контрнаступления. Именно на этих направлениях намечались главные удары фронтов. Формирование 20-й армии севернее Москвы, 61-й армии за правым крылом Юго-Западного фронта и 26-й резервной армии восточнее Москвы проводилось с двоякой целью: если потребуется, использовать их в обороне, а если не потребуется, то уже в контрнаступлении.

Войскам предстояло переходить в контрнаступление, не имея не только превосходства, но даже и равенства в силах и средствах. К началу декабря три фронта, которые через несколько дней начали контрнаступление, после усиления резервами имели около 1100 000 человек, 7652орудия и миномета, 415 установок реактивной артиллерии, 774 танка и 1000 самолетов. Противостоявшая им группа армий «Центр» вместе с действовавшими в её полосе немецкими ВВС насчитывала более 1700 тысяч человек, около 13500 орудий и минометов, 1170 танков и более 600 самолетов.[[21]](#footnote-21) Общее превосходство в силах и средствах было у противника, Советские войска при более чем полуторном превосходстве в самолетах имели почти в 1,4 раза меньше артиллерии и в 1,6 раза уступали в количестве людей и танков.

Ставка ВГК и командования фронтами проявили высокое искусство в организации контрнаступления, сделав упор на внезапное нанесение первых ударов без паузы, в ходе тяжелых оборонительных боев. Перевес в силах и средствах все же создавался, правда, на весьма узких участках прорыва в полосах главных ударов армий.

Наиболее ярко высокое искусство советского командования проявилось в определении момента перехода в контрнаступление. Как он «нащупывался», в своих воспоминаниях пишет Заместитель Верховного Главнокомандующего, маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков: «В конце ноября по характеру действий и силе ударов всех группировок немецких войск чувствовалось, что враг выдыхается и для ведения контрнаступательных действий уже не имеет ни сил, ни средств».[[22]](#footnote-22)

Благоприятный момент наступил, когда противник прекратил свои яростные атаки, но не перешел еще к обороне, «не настроился» на оборонительные действия. Ударные же группировки войск, стремившиеся охватить войска Западного фронта, сами оказались охваченными с флангов. Войска трех фронтов, хотя и уступали противнику в материальном отношении, но превосходили его в духовной мощи, идейно-политическом настрое. Личный состав горел желанием разгромить врага, был преисполнен высокого наступательного порыва. Командирам и политработникам удалось добиться психологического перелома в сознании воинов, которым долгие месяцы приходилось с боями отступать, а теперь переходить к активным наступательным действиям. Это явилось результатом большой разъяснительной работы, которая проходила под вдохновляющим лозунгом Коммунистической партии «Под Москвой должен начаться разгром врага!» Важную роль в ней сыграли доклады, лекции, беседы о героическом прошлом страны и ее выдающихся полководцах. Созданию у воинов высокого наступательного порыва способствовало воспитание их в духе ненависти к фашистским захватчикам. Этому служили материалы в советской печати и документы о грабежах и зверствах гитлеровцев на оккупированной территории.

**Удары по врагу**

На рассвете 5 декабря первыми удар по врагу нанесли войска левого крыла Калининского фронта. Утром 6 декабря двинулись вперед ударные группы Западного и правого крыла Юго-Западного фронтов. Вспыхнули ожесточенные сражения на Калининском, Клинско-Солнечногорском, Тульском и Елецком направлениях. В течение первых пяти-шести дней наступавшие войска вели бои за опорные пункты и узлы сопротивления, которые спешно создавались в городах и селах. Сильно сказывался недостаток танков и артиллерии на темпах наступления, которые оказались низкими. Так, 31-й армии Калининского фронта на форсирование Волги юго-восточнее Калинина и прорыв обороны пришлось затратить трое суток. Лишь к исходу 9 декабря армия, пройдя с боями 15 километров, перерезала дороги Калинин-Москва и Калинин - Тургиново. Круто изменила обстановку под Калинином успешное продвижение 30-й армии Западного фронта под командованием генерала Д.Д. Лелюшенко к реке Лама. Над оборонявшей Калинин 9-й немецкой армией нависла угроза попасть под удар с тыла. Вечером 15 декабря группировке противника в Калинине удалось пробить себе путь отступления на Старицу. Чтобы вырваться из грозившего врагу окружения, он бросил на поле боя почти всю боевую технику. Шестнадцатого декабря Калинин был освобожден войсками 31-й и 29-й армий генералов В.А. Юшкевича и В.И. Швецова.

На правом крыле Западного фронта развернулись бои за сильные опорные пункты Яхрому, Красную поляну, Белый Раст, Крюково. Ломая упорное сопротивление врага, 30-я армия за три дня продвинулась на 18 километров, освободила Рогачево, завязала бои на окраинах Клина. Седьмого декабря 1-я ударная армия стремительным ударом освободила Яхрому, отбросила противника от канала Москва-Волга и повела наступление на северо-запад, в сторону Клина. Войска 20-й армии более суток сражались за Красную Поляну и Белый Раст, а 10 декабря завязали бои за Солнечногорск. Упорные бои вела 16-я армия генерала К.К. Рокоссовского. Лишь 8 декабря её войскам удалось захватить сильный опорный пункт деревню Крюково. Враг был вынужден с боями отступать к городу Истра.

На левом краю Западного фронта, на Тульском направлении удар 10-й армии явился для врага полной неожиданностью. Эта армия вступила в сражение с врагом с марша. Развивая наступление на Сталиногорск, она перерезала железную дорогу Кашира-Павелец, что сразу улучшило обстановку под Тулой.

Здесь, на Сталиногорском направлении, во взаимодействии с 10-й армией удар за ударом по врагу наносил первый гвардейский кавалерийский корпус. Вторая немецкая танковая армия откатывалась в южном направлении. Когда 8 декабря в сражение вступила 50-я армия генерала И.В. Болдина, а 14 декабря – 49-я армия генерала И.Г. Захаркина, положение войск Гудериана стало катастрофическим. Они спасались бегством на юг.

Шестого декабря севернее города Елец взломала оборону врага 13-я армия А.М. Городнянского. На второй день удар с юга нанесла главная группировка правого крыла Юго-Западного фронта под командованием генерала Ф.Я. Костенко, охватывая Елецкую группировку противника с запада. В прорыв вошел 5-й кавалерийский корпус генерала В.Д. Крюченкина. Противник, попавший под удары с востока и юга, был вынужден отводить свои войска из «мешка».

По всему фронту наступления войск на Московском направлении оборона врага трещала по швам. Двенадцатого декабря был освобожден Солнечногорск, а 11 декабря группа войск генерала А.П. Белобородова освободила Истру. Подвижные группы генералов Ф.Т. Ремизова и М.Е. Катукова обошли Истринский водный рубеж с севера и юга. Это помогло 16-й армии 15 декабря преодолеть рубеж и безостановочно развивать наступление на Волоколамск. В ночь на 15 декабря войска 30-й и 1-й ударной армии выбили упорно сопротивлявшегося врага из Клина и освободили город.

И вот, наконец, 13 декабря Совинформбюро сообщило о поражении ударных группировок врага под Москвой. Эта весть ошеломила весь капиталистический Запад. Министр иностранных дел Великобритании А. Иден, находившийся в Москве, решил своими глазами убедиться в успехах советских войск. Он и сопровождавшие его многочисленные корреспонденты английских газет по пути к Клину и в самом городе были поражены количеством уничтоженной и захваченной у врага боевой техники. «Подвиг этот поистине великолепен. Что можно еще сказать!» - заявил Иден.

Гитлеровскому командованию после первых же поражений в битве под Москвой пришлось срочно пересмотреть план ведения войны. И 8 декабря 1941 года Гитлер издал директиву №39 о переходе германских вооруженных сил к обороне на всем советско-германском фронте. В дополнение к этой директиве Гитлер 16 декабря издал приказ, в котором потребовал с «фанатичным упорством оборонять занимаемые позиции». Но вопреки грозным требованиям фюрера вермахт отступал.

С 18 декабря в контрнаступление включились войска центра Западного фронта, левофланговые дивизии 5-й армии генерала А.А. Говорова, 33-я, 43-я – генералов М.Г. Ефремова и К. Д. Голубева и правофланговые дивизии 49-й армии. В полосе Калининского фронта в сражение вошла 39-я армия генерала И.И. Масленникова, а в полосе Юго-Западного фронта – 61-я армия генерала М.М. Попова.

Войска Калининского фронта, в состав которого перешла 30-я армия Западного фронта, наносили удары по обоим берегам Волги в общем направлении на Старицу – Ржев. Прорвав оборону противника, в ночь под новый 1942 год освободили Старицу, продолжая наступление, вышли на подступы к Ржеву и, охватив город с запада, создали выгодное положение для удара на юг, в сторону Вязьмы.

Войска правого крыла Западного фронта, преследуя силы 3-й и 4-й немецких танковых групп, 20 декабря вышли к рекам Лама и Руза на фронте от Лотошина до Рузы. В тот же день группы Ремизова и Катукова совместными усилиями освободили Волоколамск. Однако прорвать оборону немцев на заранее укрепленном рубеже фронтальными атаками не удалось. На левом крыле Западного фронта войска глубоко охватили 2-ю полевую и 2-ю танковую армии. Чтобы закрыть прорыв 50-й армии, спасти войска от разгрома, Гудериан с 18 декабря вынужден был перебрасывать к участкам прорыва наспех созданные сборные команды, саперные и железнодорожные подразделения.

Группа генерала П.А. Белова, наступавшая между 50-й и 10-й армиями, форсировала реку Упа и 20 декабря овладела городом Крапивна, а 10-я армия в этот день овладела городом Плавск и с ходу форсировала реку Плава. Вторая немецкая танковая армия откатывалась все дальше на юго-запад, на Болхов и Орел.

С 20 декабря 1941 года по 7 января 1942 года войска левого крыла Западного фронта, наступая, преодолели рубеж реки Оки и продвинулись на запад более чем на 100 километров. Они освободили целый ряд городов, в том числе Калугу, Белев, Мосальск, Мещовск, Козельск и заняли выгодное положение для удара на Вязьму с юга, навстречу войскам Калининского фронта.

Медленнее продвигались вперед войска центра Западного фронта, 33-ей и 43-ей армиям прорвать оборону врага здесь в течение первой недели не удалось. Двадцать шестого декабря 33-я армия освободила Наро-Фоминск. Второго января 1942 года войска освободили город Малоярославец, а 4 января – Боровск. К 8 января дивизии 33-ей и 43-ей армий продвинулись с боями еще на 10-25 километров.

На правом крыле Юго-Западного фронта 16 декабря группа генерала Ф.Я. Костенко перехватила железную дорогу в 70-ти километрах северо-западнее города Ельца и перерезала пути отступления Елецкой группировки противника, как на запад, так и на северо-запад. Еще раньше, 12 декабря, части 3-й армии генерала Я.Г. Крейзера вышли к Ефремову и освободили этот город. К середине декабря войска правого крыла Юго-Западного фронта завершили разгром 34-го немецкого корпуса в районе между Ельцом и Ливнами. Перед войсками появилась возможность наступать на Орел.

С целью улучшения управления войсками Ставка ВГК 18 декабря приняла решение о воссоздании Брянского фронта под командованием генерала Я.Т. Черевиченко, в который вошли 3-я и 13-я армии Юго-Западного фронта и 61-я армия, недавно прибывшая из резерва. Развертывая наступление, Брянский фронт, управление которого было сформировано к 24 декабря, встретил ожесточенное сопротивление противника на заранее возведенных оборонительных рубежах. Хотя и медленно, но армии продвигались вперед, содействуя наступлению Западного фронта под Тулой и Калугой. Дальше других продвинулась 61-я армия, прорвавшаяся 7 января 1942 года к реке Оке южнее Белева.

За месяц боев войска Калининского, Западного и правого крыла Юго-Западного фронтов в условиях глубокого зимнего снежного покрова сумели нанести противнику решающее поражение и отбросить его от столицы на 100-250 километров. Одиннадцать танковых, 4 моторизованные и 23 пехотные дивизии потерял враг на полях Подмосковья. Общие потери только сухопутных войск составили более 168 тысяч человек. Из рук противника было вырвано 11 тысяч населенных пунктов, в том числе такие крупные города как Калинин и Калуга.

Это была крупная победа над зарвавшимся агрессором и первое крупное поражение фашистской Германии во второй мировой войне. Победа под Москвой была результатом всеобъемлющей организаторской и политической деятельности Коммунистической партии, сумевший превратить страну в единый боевой лагерь, и привести в движение все силы для разгрома агрессора. Она явилась живым воплощением титанических усилий ГКО по перестройке народного хозяйства на военный лад и обеспечению роста материальной мощи Вооруженных Сил наперекор всем трудностям военного времени. Она предстала и как результат высокого искусства Верховного Главнокомандования и Генерального штаба в стратегическом руководстве борьбой трех фронтов на главном, западном направлении.

В декабре 1941 года гитлеровское командование пережило жестокий кризис. Гитлер посчитал ответственными за поражение на советско-германском фронте целый ряд высших чинов вермахта и убрал со своих постов командующего сухопутными силами Браухича, всех командующих группами армий – фон Бока («Центр»), фон Лееба («Север»), фон Рундштедта («Юг»), командующих армиями на Московском направлении – Гудериана, Гепнера, Штрауса. «Полетели» с должностей многие командиры корпусов и дивизий. Вермахт охватили массовые репрессии. Командование сухопутными силами Гитлер взял на себя. И уже 28 декабря появился его новый приказ об организации обороны, с категорическим требованием сражаться за каждую пядь земли с предельным напряжением сил, превратить все населенные пункты и хутора в опорные пункты, эшелонировать войска в глубину, частям и подразделениям всех родов войск, включая и тыловые, удерживать позиции до последнего солдата.

В начале января 1942 года контрнаступление Советской Армии без паузы перерастало в общее наступление, задачу которого Ставка ВГК сформировала в директивном письме от 10 января 1942 года: «Не давать немецко-фашистским войскам передышки, гнать их на запад без остановки, заставить их израсходовать резервы еще до весны, когда у нас будут новые большие резервы».

Вопрос о развертывании общего наступления обсуждался на совместном заседании Ставки ВГК и Политбюро ЦК ВКП (б) 5 января 1942 года. Сталин, мотивируя необходимость расширения наступательных действий, указал: «…Немцы в растерянности от поражения под Москвой. Они плохо подготовлены к зиме. Сейчас самый подходящий момент для перехода в общее контрнаступление».[[23]](#footnote-23) Уверенность советского командования в успехе общего наступления основывалась на высоком моральном духе воинов, возраставших возможностях военной экономики, повышении боевого мастерства войск. Но, как показали последующие события, для одновременного наступления всех фронтов требовались более значительные резервы и средства, чем те, которыми в то время располагала страна.

Общее наступление развернули 9 фронтов. Оно продолжалось до середины, а на отдельных направлениях - до конца апреля 1942 года.

Войскам Ленинградского, Волховского и правого крыла Северо-Западного фронтов предстояло разгромить группу армий «Север» и снять блокаду Ленинграда. Они имели незначительное превосходство в силах и средствах, кроме авиации, в которой противник сохранял свое превосходство.

Главный удар наносил Волховский фронт. Войска его правого крыла во взаимодействии с Ленинградским фронтом должны были разгромить 18-ю армию группы «Север» и деблокировать город. Войска левого крыла фронта, взаимодействуя с армиями правого крыла Северо-Западного фронта, должны были разбить 16-ю армию.

В ходе начавшегося 7 января наступления Волховского фронта успеха смогла достичь лишь 2-я ударная армия генерала И.К. Клыкова. К концу месяца она продвинулась в направлении Любани на 75 километров и охватила противника с юга и с юго-запада. Последовавший тогда же встречный удар с северо-востока 54-й армии генерала И.И. Федюнинского (Ленинградский фронт) напоролся на ожесточенное сопротивление противника. А 15 марта враг нанес сильный контрудар под основание прорыва 2-й ударной армии, перерезав все ее тыловые коммуникации. Войскам 52-й и 59-й армий к 27 марта удалось восстановить положение, но горловина, соединившая фронт со 2-й ударной армией, оставалась узкой - от 3 до 5 километров.

Когда потеплело, все дороги, проложенные через леса и болота стали непроезжими начались перебои в снабжении войск, которые и без того испытывали нехватку оружия, транспортных средств, продовольствия. Войска всех трех фронтов перешли к обороне.

Наступление советских войск на западном направлении развертывалось при относительном равенстве сил в людях и артиллерии и двойном превосходстве противника в танках. Правда, в начале января советская авиация сохраняла за собой превосходство в силах, однако, общие условия наступления оставались тяжелыми. Снежные заносы сковывали маневр частей, усложняли работу органов тыла. Резко возросло сопротивление врага, который укреплял все населенные пункты, минировал дороги, устраивал завалы.

Армии правого крыла Калининского и Западного фронтов, как требовала директива Ставки 7 января 1942 года, наносили удары одновременно с трех направлений – с севера, востока и юга. Целью его было окружение и уничтожение главных сил немецкой группы армий «Центр». Войскам Калининского и Западных фронтов содействовал Северо-Западный фронт, наступавший своей ударной группировкой из района Осташково на Торопец, Вележ, Рудню, глубоко охватывая немецкую группу армий «Центр» с севера. Брянский фронт предпринимал активные действия на брянском и орловском направлениях, сдерживая противника и прикрывая тем самым войска Западного фронта с юга.

Восьмого января начались завершающие операции битвы под Москвой. В тот день ударная группировка Калининского фронта прорвала оборону противника западнее Ржева и устремилась на юг, в сторону Сычевки. Правее, 3-я и 4-я ударные армии Северо-Западного фронта под командованием генералов М.А. Пуркаева и А.И. Еременко, 9 января перешли в наступление в полосе шириной в 100 километров, и за 10-13 дней боев продвинулись до 90-120 километров, затем окружили город Холм. Во взаимодействии с партизанами освободили город Торопец и на широком фронте подошли к важной коммуникации группы армий «Центр», железной дороге Ржев - Великие Луки.

В это время 39-я армия Калининского фронта прорвалась в район Сычевки, в тыл Ржевской группировки противника. В прорыв вошли войска 29-й армии генерала В.И. Швецова и 11-й кавалерийский корпус полковника С.В. Соколова. Стрелковые дивизии в районе Оленино окружили до 7 немецких дивизий, а кавалерийский корпус стремительно продвигался к Вязьме с севера. Развивая наступление, 3-я и 4-я ударные армии в первых числах февраля вышли на подступы к Великим Лукам и Демидову.

Одна дивизия 4-й ударной армии прорвалась к Витебску. За 25 дней наступления на стыке групп армий «Север» и «Центр» Советские Войска нанесли противнику серьезное поражение, отбросив его на 250 километров и освободив более 1000 населенных пунктов. Группа армий «Центр» оказалась глубоко охваченной с северо-запада. Однако, закрепить свой успех войска Калининского фронта не смогли. Пятого февраля противник встречными ударами из районов Оленино и Ржев закрыл прорыв и отрезал наступавшую группировку от остальных сил фронта. Ей пришлось остановить наступление на северных подступах к Вязьме, а после 17 февраля, когда противнику удалось замкнуть вокруг нее кольцо окружения, с тяжелыми боями прорываться к своим. Войска левого крыла и центра Западного фронта, наступая на Вязьму с юга и востока, продвинулись до 90 километров.

Передовые соединения 33-й армии пытались с ходу овладеть Вязьмой. С юго-запада к ней прорвался 1-й гвардейский кавалерийский корпус генерала П.А. Белова. Но противник сумел перехватить их коммуникации и вынудил их перейти к обороне. С 27 января по 1 февраля и с 16 по 20 февраля в район западнее Юхнова десантировался 4-й воздушно-десантный корпус. Его части соединились с1-м гвардейским корпусом, и повели в его составе ожесточенные бои во вражеском тылу. Эти силы составили так называемую группу войск генерала П.А. Белова.

Десятого января войска правого крыла Западного фронта нанесли фронтальный удар из района Волоколамска на Шаховскую, прорвали вражескую оборону на реке Лама и продвинулись на 50-70 километров. Однако, в ходе боев, Ставка была вынуждена вывести из состава фронта наступавшую здесь 1-ю ударную армию и перебросить ее на Северо-Западный фронт для борьбы с окруженной Демянской группировкой противника. На левое крыло фронта перешли управление и армейские части 16-й армии. Это ослабило войска на сычевском направлении в то время, как противник заранее подготовил оборонительный рубеж Погорелое Городище – Дурыкино – Шанский Завод. На этом рубеже войскам правого крыла Западного фронта пришлось остановиться.

В итоге, окружить немецкую группу армий «Центр» не удалось. Сказался недостаток сил и средств, особенно крупных танковых и механизированных соединений, способных быстро развить прорыв и неотступно преследовать противника.

В марте и апреле войска Калининского и Западного фронтов неоднократно атаковали противника, однако их наступательные возможности иссякали. Войска переутомились в ходе непрерывного четырехмесячного наступления. К тому же началась весенняя распутица, резко снизившая возможности маневра соединений. Из-за трудностей базирования советская авиация утратила оперативное господство в воздухе. В то же время противнику всюду удавалось создавать прочную оборону. Он перебросил на московское направление из Западной Европы 12 дивизий и две охранные бригады. И 20 апреля Ставка ВГК приняла решение о переходе войск Калининского и Западного фронтов к обороне. В завершающих операциях битвы под Москвой советские войска нанесли противнику новое поражение. Разгрому подверглись 16 его дивизий и одна бригада. С 1 января по 30 марта группа армий «Центр» потеряла более 333000 человек. Враг был отброшен на Витебском направлении на 250 километров, на Гжатском и Юхновском – на 80-100 километров. Были освобождены Московская и Тульская области, многие районы Калининской и Смоленской областей.

Войска юго-западного стратегического направления включились в общее наступление Советской Армии 18 января 1942 года. Юго-Западному фронту под командованием генерала Ф.Я. Костенко и Южному фронту генерала Р.Я. Малиновского пришлось вести наступление против вражеской группы армий «Юг», имевшей превосходство и в живой силе, и в танках и в артиллерии. Это сказалось на темпах наступления и его исходе. Советские войска прорвали оборону противника между Балаклеей и Красным Лиманом и с ожесточенными боями углубились во вражескую оборону на 90 километров, образовав Барвенковский выступ. Дальнейшее продвижение остановилось, так как резко возросло сопротивление врага. Его донбасская группировка получила в январе 5, в феврале – 3 и в марте 4 дивизии подкрепления.

В ночь на 26 декабря 1941 года началась Керченско-Феодосийская десантная операция на крайней южной оконечности советско-германского фронта. Войскам, входившим в Закавказский (с 30 декабря – Кавказский) фронт предстояло деблокировать Севастополь и освободить Крым. Высадка десанта 51-й армии на Керченский полуостров из-за непогоды и слабого артиллерийского обеспечения далась трудно. Противник обрушил на десантников сильный артиллерийский огонь. Но они действовали храбро и самоотверженно. В первый день им удалось завладеть плацдармом в районе Керчи. Противник оставил город, когда в ночь на 30 декабря десантировались главные силы армии, а десантным отрядам 44-й армии удалось ворваться в Феодосию. Гитлеровцы отошли вглубь Крыма.

Тогда 51-я и 44-я армии повели наступление на противника, поспешно отходившего на запад, за Ак-Монайский перешеек. Враг был вынужден прекратить наступление на Севастополь, чтобы перебросить на помощь своей керченской группировке две дивизии. Ему удалось приостановить продвижение 51-й армии. Кавказский фронт (с 28 января Крымский) не смог в январе-марте 1942 года преодолеть вражескую оборону, но он сковал значительные силы врага, и удержал за собой Керченский плацдарм, лишив противника возможности прорваться с Крыма на Кавказ.

**Борьба в тылу врага**

В ходе зимнего наступления большую помощь регулярным частям в разгроме врага и освобождении занятой территории оказывали партизаны и подпольщики. Они не давали отступавшему врагу уничтожать и вывозить материальные ценности, спасали советских граждан от угона в Германию. Партизанские отряды захватывали и удерживали населенные пункты, железнодорожные узлы, мосты, переправы и другие важные объекты до подхода регулярных войск, снабжали советское командование разведывательной информацией.

Наглядным примером такого взаимодействия партизан с частями Красной Армии явилась пятимесячная борьба смоленских патриотов совместно с группой войск П.А. Белова в составе 1-го гвардейского кавалерийского и 4-го воздушно-десантного корпусов, сражавшихся во вражеском тылу в районе Дорогобужа, Вязьмы и Ельни. В результате была освобождена территория около 10000 квадратных километров с десятками населенных пунктов и важными коммуникациями. Гитлеровцы несли тяжелые потери. Для борьбы с группой войск генерала П.А. Белова и партизанами немецкое командование было вынуждено направить 7 дивизий.

Зимой 1941-1942 года на коммуникациях противника партизаны пустили под откос 224 эшелона, подорвали и сожгли 650 мостов, уничтожили и повредили 1850 автомашин. С 1 декабря 1941 года по 1 апреля 1942 года движение на разных железнодорожных участках во вражеском тылу было прервано более чем на 180 суток.[[24]](#footnote-24)

В тылу врага в Белоруссии, Ленинградской, Орловской и Смоленской областях появились районы, целиком освобожденные от оккупантов, которые назывались партизанскими краями. К весне 1942 года партизаны контролировали территорию, равную по площади Бельгии, Голландии и Дании, вместе взятым.

Широко развертывало борьбу с оккупантами партийное и комсомольское подполье. Коммунисты и комсомольцы сплачивали советских людей, разоблачали фашистскую пропаганду, бойкотировали, срывали экономические мероприятия оккупантов, в первую очередь восстановление заводов, фабрик, электростанций, шахт, рудников. Советские люди уклонялись от трудовой повинности, срывали заготовку продовольствия и сельскохозяйственного сырья. Активные действия партизан и подпольщиков ослабляли нацистскую военную машину, подрывали моральное состояние войск агрессора, а иногда и расстраивали военные планы врага. Чтобы бороться с партизанами, фашистскому командованию приходилось стягивать в оккупированные районы большие силы, а где движение советских патриотов принимало угрожающие размеры, направлять войска с фронта.

**У стен Москвы засияла заря грядущей победы**

На заснеженных полях Подмосковья, на Смоленщине, на тульской земле советские войска нанесли фашизму первое крупное поражение во второй мировой войне. Советские войска развеяли миф о непобедимости агрессора. Враг потерпел сокрушительное поражение там, где он искал окончательной победы над СССР. Под Москвой наша армия похоронила немецко-фашистскую стратегию «блицкрига». Вместо молниеносной победы гитлеровцы получили затяжную войну, которой они не только не хотели, но и смертельно боялись. Победа под Москвой ознаменовала собой начало коренного поворота в войне.

В ходе контрнаступления, а затем и общего наступления, продолжавшегося до 20 апреля 1942 года, Советская Армия отбросила врага на различных направлениях на 150-400 километров и очистила от захватчиков полностью Московскую и Тульскую области, частично Ленинградскую, Калининскую, Смоленскую, Орловскую, Курскую, Харьковскую, Сталинскую (Донецкую) области, Керченский полуостров. Были освобождены свыше 60-ти городов и многие тысячи населенных пунктов. Миллионы советских людей, томившихся в фашистской неволе, вновь обрели свободу.

Зимой 1941-1942 года противник понес большие потери. Было разгромлено около 50 его дивизий. Только сухопутные войска потеряли 832,5 тысячи человек.[[25]](#footnote-25) Для восстановления потерь и стабилизации фронта Гитлеру пришлось с декабря 1941 года по апрель 1942 года перебросить на восток из Германии и оккупированных стран Европы 39 дивизий, 6 бригад и около 800000 маршевого пополнения.

Вооруженная борьба в трудных, зимних условиях носила ожесточенный характер и явила массовый героизм советских воинов. Армия и флот приобретали боевой опыт, обобщали его, совершенствовали свое мастерство. За подвиги в боях с сильным врагом с начала войны по 30 апреля 1942 года Советское правительство наградило орденами Ленина и Красного знамени 11 дивизий, две бригады, 27 полков, 18 батальонов и дивизионов, роту, отряд, эсминец и 5 подводных лодок. В ходе зимней кампании 1941 – 1942 года были преобразованы в гвардейские: 19 стрелковых дивизий, кавалерийский корпус, 3 кавалерийские дивизии, 9 стрелковых и 6 танковых бригад, 48 артиллерийских и 28 авиационных полков, 8 боевых кораблей.[[26]](#footnote-26)

Навечно вошли в историю СССР имена героев Московской битвы. Несколько десятков тысяч бойцов, командиров и политработников были награждены орденами и медалями. Самым отважным воинам было присвоено звание Героя Советского Союза. В их числе 28 героев-панфиловцев, летчики В.В. Талалихин, А.Н. Катрич, Е.М. Горбатюк, А.А. Зайцев, танкист В.А. Григорьев, артиллерист П.Д. Стемасов. Столица Советского Союза Москва стала Городом-Героем. Эти высокое звание заслуженно носит и город Тула.

Весть о разгроме немцев под Москвой с быстротой молнии облетела весь земной шар. Она имела всемирно-историческое значение. Немаловажное значение победа под Москвой оказала на оформление антифашистской коалиции. Наши будущие союзники до этой победы сомневались в способности советского народа найти силы, чтобы переломить ход событий, остановить гитлеровское наступление. Экономическая помощь США Советскому Союзу в конце 1941 года составляла всего 0,1 процента от запланированной суммы. Первого января 1942 года была подписана декларация 26 государств, участники которой обязались использовать все ресурсы для борьбы против агрессоров и не заключать с ними сепаратного мира. Несколько позже был подписан англо-советский договор о союзе против гитлеровской Германии и соглашение с США « О принципах, применяемых к взаимной помощи в ведении войск против агрессии». Тем самым была окончательно оформлена антифашистская коалиция, сыгравшая важную роль в победе над фашистской Германией.

Победа под Москвой ознаменовала новый этап в развитии освободительного движения народов Европы против гитлеровского ига.

Историческая победа под Москвой была достигнута благодаря невиданным трудовым усилиям и героизму советских граждан. Огромная заслуга в этом принадлежит москвичам и труженикам Подмосковья. Ведь только в первые месяцы войны из добровольцев Москвы и Подмосковья было сформировано 12 дивизий народного ополчения, десятки штурмовых батальонов. В тылу врага действовали десятки партизанских отрядов. Трудящиеся Москвы и Подмосковья, не жалея сил, днем и ночью строили оборонительные рубежи на полях под Москвой, самоотверженно ковали грядущую победу СССР в Великой Отечественной войне.

Наши отцы, матери, старшие братья и сестры ковали эту победу непосредственно на передовой. Но победа ковалась не только на фронте, и не только взрослыми. Свой вклад в победу внесли россияне, родившиеся с 1927 по 1945 год, дети войны, которым было тогда 7-10 лет. Это опаленное войной поколение наравне с взрослыми трудилось на пахоте и сенокосе, на полях и фермах, на фабриках и заводах. Они воевали, пробиваясь на фронт, становясь сыновьями полков, воевали вместе с партизанами. Понятно, что ни здоровья, достаточного образования в те тяжелые годы не могли дать детям войны. А после войны надо было восстанавливать города и села, поднимать разрушенное войной народное хозяйство страны. Подросшим, повзрослевшим до поры, им пришлось поднимать целину, восстанавливать мосты и железные дороги. Они строили гидроэлектростанции, осваивали Север и Сибирь, создавали атомные реакторы. Мощь и слава Советского Союза создавалась трудом людей военного поколения.

Семимильными шагами шла страна от разрухи к процветанию. Уже в 1948 году уровень 1940 года в целом по промышленности был превзойден на 17%, и почти достигнут довоенный уровень по производству товаров народного потребления. В 1950 году объем промышленного производства превышал уровень 1940 года на 72%, было восстановлено, построено и введено в строй 6200 крупных промышленных предприятий.

В пятидесятые годы появились новые отрасли промышленности: ракетостроение, атомное машиностроение, радиоэлектроника, приборостроение. На их базе был запущен первый искусственный спутник Земли, осуществлен облет Луны, а затем и полет первого человека в космос. Первыми космонавтами СССР были дети войны – Юрий Гагарин и Герман Титов.

Предоставляем слово детям войны, которые своими глазами видели, какой «новый порядок» устанавливали фашисты на оккупированных территориях, где царили террор, грабеж, провокации, где любой человек по самому незначительному поводу или простому подозрению мог быть схвачен, подвергнут пыткам, расстрелян или повешен.

**Слово детей войны**

**Расстрелянные под Вязьмой**

***Слово Екатерины Александровны Афанасюткиной***

Мне очень трудно говорить, я не знаю с чего начать, потому что я не помню своих родителей. И были ли они? Наверное, как у всех людей. Но кто? Ответа на этот вопрос нет. Так и остались мы, как говорится, без рода и племени. И виновата во всем война.

До войны мы жили в деревне под Вязьмой. Предположительно это деревня Клинцы, затерявшаяся где-то в Батуринском районе Смоленской области. Когда началась война, нашему старшему брату Николаю шел 14-й год, мне было 4 года. Младшему брату Мише, шел второй годик, мы оказались на кратчайшем пути гитлеровцев к Москве, где с 10 июля по 10 сентября полыхало страшное Смоленское сражение, в котором войска Западного фронта изматывали самую сильную группировку врага, рвавшуюся к Москве.

Как известно, 10 сентября Ставка приказала войскам на западном направлении прекратить атаки и перейти к обороне. Так завершилось двухмесячное Смоленское сражение. Советские войска заставили врага впервые с начала войны перейти к обороне. Это привело к невосполнимой потере времени для организации гитлеровцами нового наступления на Москву. В боях на Смоленщине под Ельней родилась Советская гвардия. 18 сентября 1941 года 100-я, 127-я, 153-я, 161-я стрелковые дивизии приказом Наркома обороны первыми были преобразованы в гвардейские дивизии. Это было высокой оценкой их боевых заслуг и боевого мастерства. Командиры дивизий генерал И.Н. Руссиянов, полковники А.З. Акименко, Н.А. Гаген и П.Ф. Москвитин показали себя умелыми организаторами боя. За боевые подвиги, мужество и отвагу, проявленные в боях на Смоленщине, 928 бойцов, командиров и политработников были награждены орденами и медалями, 7 человек удостоены звания Героя Советского Союза.

Обо всем мне и моему братишке Мише стало известно много лет спустя. А тогда… Нас троих вели на расстрел. Поставили под сосны на крутом обрыве. Фашисты подняли автоматы. Старший брат Николай поставил меня и Мишу сзади себя, загораживая собой. Когда прозвучали выстрелы, Николай в последнее мгновение успел толкнуть меня и Мишу. Раненный в руку Миша и я, оглушенные выстрелами, упали в обрыв. Сверху нас прикрыл своим телом старший брат Николай, сраженный гитлеровцами наповал. Так оказались мы с Мишей вдвоем в огне сражений.

Ходили по деревням, побирались. На месте бывших сел были пепелища, среди которых торчали обгорелые русские печи. Люди жили в землянках. Увидев нас, они делились последним куском хлеба или картошкой. Война продолжалась. Кругом валялись подбитые танки, обгоревшие самолеты с крестами на крыльях, и тут же, среди обломков лежали обгорелые трупы немецких летчиков. Они свое отлетали, а мы продолжали побираться. Ночевали, где придется, укрывшись соломой.

Не знаю, сколько лет и зим продолжались бы наши хождения по мукам, если бы не нашел однажды нас в стогу сена милиционер по фамилии Чеботарев. Он привел нас к себе домой, обогрел, накормил и потом сдал меня в Батуринский детский дом, а Мишу отправили в глубокий тыл, в Алтайский край. И поныне живет мой брат Михаил Александрович Деменков на Алтае. Я пишу ему письма по адресу: Алтайский край, Завьяловский район, село Завьялово, дом №24.

В детском доме мне дали имя, фамилию, определили год рождения. Месяц и число рождения установили по согласованию со мной. В свидетельстве о рождении записали, что родилась Афанасюткина Екатерина Александровна 10 мая 1937 года в деревне Клинцы Батуринского района Смоленской области.

В детском доме приняли в пионеры, а затем в комсомол. Я была очень живой, активной. Меня избрали старостой группы. Была и секретарем комсомольской организации. Закончила 10 классов, затем Смоленское педагогическое училище. Стала работать воспитательницей в детском саду. В 1959 году приехала в Тучково и стала рабочей на силикатном заводе. Это завод железобетонных изделий, где и по сей день работаю контролером в охране. Сутки работаю, а трое отдыхаю дома.

Вышла замуж в 1960 году, стала по мужу Афанасюткиной. Муж, Николай Павлович Афанасюткин, работал слесарем на том же заводе. В том же году родился сын Александр. Он окончил семь классов, затем в профтехучилище получил специальность слесаря. Работал. Как-то простудился и умер в 1983 году.

В 1962 году у нас родилась дочь Людмила. Она окончила 10 классов. Затем вышла замуж за Александра Ипатова, который работает в системе ЖКХ. У них родилась дочь Женя. Моя внучка получила высшее юридическое образование. Затем у Люды родился сын Антон. После вторых родов 29 сентября 1982 года она умерла. Антона усыновила родная сестра мужа и перевела его на свою фамилию. Теперь он - Петрухин Антон. Он женат, работает в полиции в Тучкове. Его жена работает в Рузе медсестрой. У них растет сын 4 лет.

Я проживаю в Колюбакине на улице Попова, дом 18, квартира 77. Живу с дочерью Татьяной, родившейся 3 октября 1967 года. Она инвалид второй группы, была замужем. Муж ее, Николай Николаевич Уваров, работал токарем. Умер. У них растет сын Михаил, который окончил 7 классов, работает в частной компании в торговой сети в поселке Тучково. Дочь Татьяна тяжело болеет. Сама я фактически являюсь узником, но документа нет, потому что нет свидетелей. Живем трудно. Я получаю 9000 рублей пенсии, да 6000 рублей за работу контролера в охране. А дочь получает всего 6000 по инвалидности. У дочери только на лекарство уходит 4000 рублей. У нас двухкомнатная квартира, за которую я плачу свыше 8000 рублей. Иногда бывает, что и хлеба не на что купить. Вот живи, как хочешь.

**Шумел сурово Рузский лес**

***Слово дочери партизана Лидии Александровны Вербицкой.***

Мой отец, Александр Никитович Мартынов, член ВКП(б) с 1938 года. До начала войны он работал инструктором райкома ВКП(б) в городе Руза. Мать – Клавдия Георгиевна Мартынова была заведующей отделом материнства и детства в райкоме партии.

Когда началась война, с приближением линии фронта к Рузе коммунисты вели среди населения города и района специальную разъяснительную работу о задачах борьбы с немецкими оккупантами и проведении эвакуационных работ. В Рузе провели общегородское партийное собрание с повесткой дня: «Задачи партийной организации по борьбе с немецкими оккупантами и развертывании партизанского движения». С такой же повесткой дня были проведены партийные собрания в Тучково и Колюбакино.

Подготовка партизанского отряда в Рузе началась одновременно с созданием истребительного батальона. В июле 1941 года в Рузе создается истребительный батальон из 330 человек. Командовал им капитан Гайдуков. Отряд делился на три группы: город Руза – 200 человек, поселок Тучково – 70 человек во главе с командиром Агарковым. Колюбакинский игольный завод – 60 человек во главе с командиром Зацепиным. Основная задача – военная подготовка. Вся группа без отрыва от производства находилась на казарменном положении и занималась военной подготовкой. Из 330 человек истребительного батальона пошли в лес 136 человек, а 194 человека в РККА.

В хозяйственных организациях было заготовлено и забронировано продуктов из расчета на 5-6 месяцев на 100-120 человек. Базировка продуктов произведена за 10-15 дней до прихода немцев в Рузу.

Личный состав был сформирован до 120 человек с подразделением на 5 групп. Был создан районный штаб в составе: командир капитан Гайдуков, комиссар – Рыжкин, начальник штаба – Балашов, секретарь райкома - Ткачев, начальник райотдела НКВД – С.И. Солнцев. Был укомплектован личный состав редакции районной газеты «На боевом посту». Подготовлена и законспирирована материальная часть редакции. Создана сеть подпольных партийных организаций и установлена связь внутри района, а так же связь с оккупированным Уваровским районом. Связь поддерживалась в течение 3 недель.

Партизанский отряд вышел в лес в тыл врага в день занятия района немцами 23-24 октября 1941 года. Мой отец, Александр Никитович Мартынов, сразу ушел в Тучковскую группу партизан. Дома в Рузе оставалась с двухлетней дочкой Ниной его жена Клавдия Георгиевна. Ее фашисты сразу же выгнали из дома и она ушла к своей матери в деревню Дроздово Волковского сельсовета.

Наша бабушка, Мария Нефедовна Александрова, до войны была председателем колхоза. Конечно, у нее было и все свое домашнее хозяйство: корова, овцы, поросята, гуси, куры были даже свои пчелы. Немецкие грабители отобрали всю живность. И Клавдия Георгиевна жила со своей матерью и дочуркой Ниночкой, как жили все ружане, в голоде и холоде. Мой отец изредка тайком навещал свою семью и сразу же возвращался в лес к своим товарищам-партизанам.

Линия фронта стабилизировалась, в основном, по границам Рузского, Ново-Петровского и Звенигородского районов. Отступление наших войск закончилось. По всей восточной границе Рузского района наши войска от обороны перешли к контратакам. Все партизанские группы и базы оказались в зоне немецких передовых позиций в лесах. Ближайшие населенные пункты были заняты немцами.

Группа работников НКВД подрывного и диверсионного назначения во главе с Елисеевым и Ермолинским из двенадцати человек разместилась в землянке в деревне Богаево. Группа партактива во главе с Белобородовым и комиссаром Тетериным была направлена в Борзецово в землянку. Группа неделю пробиралась по немецким тылам, большак Руза – Ново-Петровское перейти не смогла и оказалась без продовольствия. Командир Белобородов повел группу на соединение с группой партактива города Рузы, которая располагалась в лесах Ординского колхоза.

Этот отряд был предан двумя немецкими лазутчиками, одетыми в красноармейскую форму. Эти лица были впоследствии опознаны командиром Белобородовым и секретарем райкома Ткачевым и преданы суду военного трибунала.

Во время ночевки отряда в Ординской школе с вечера немцев в селе не было. Командир Белобородов отправился в лес на поиски рузских партизан. Переночевав в ночь с 27 на 28 октября 1941 года, группа задержалась в селе до 12 часов дня. Предупрежденные предателями немцы, окружили школу. Были убиты комиссар группы Тетерин и партизаны Патрикеев и Жуков. Фашистов было в 5-6 раз больше, чем партизан. Оставшиеся в живых бойцы этой группы примкнули к группе рузских партизан. О разгроме группы Тетерина штабу стало известно через 20-30 минут, потому что работники штаба Ткачев, Рыжкин, Гайдуков и Солнцев, возвращаясь из Тучковского в Рузский отряд, тоже проходили через деревню Ордино, но были встречены и предупреждены выходящими из окружения бойцами. Тучковская группа была слита с Колюбакинской и размещена в трех километрах от Рузской на территории Ординского колхоза у Чепелевской сторожки.

Рузская группа разместилось так же на территории Ординского колхоза у Глубокого озера. Итак, активно действующими стали рузская и тучковская группы, насчитывающие до 100 человек, и вспомогательная группа Елисеева-Ермолинского, которая действовала самостоятельно и связь ее со штабом оборвалась.

**Боевые операции партизан**

Перейдя на нелегальное положение в лесах, отряд сохранял связь с частями Красной Армии. Отряд так быстро включился в боевые операции и с такой нагрузкой, что Рузская группа не имела времени построить себе землянки и размещалась до 7 ноября в примитивном шалаше. Была установлена связь со штабами: 9-ой гвардейской дивизии и лично с генералом Белобородовым и штабом 144-й дивизии, которой командовал генерал Тронин.

Рузский партизанский отряд из 80 человек во главе со своим командиром С. И. Гайдуковым и комиссаром Ф. В. Рыжкиным находился на основной своей базе – на северо-востоке от Глубокого озера, примерно в 3-4 километров от деревни Андреевское Одинцовского района. Место действия отряда – населенные пункты Аннино, Стрыгино, Петрово, Паново, Ново-Горбово, Редькино Рузского района и дороги между ними.

Тучковский партизанский отряд из 56 человек, во главе с командиром И.В. Агарковым и комиссаром М.Н. Земсковым, находился на западе от озера Глубокое, в лесном массиве между населенными пунктами Аннино, Стрыгино, Петрово, Паново, Ново-Горбово, Редькино Рузского района.

В каждом отряде было создано отделение разведки из престарелых мужчин и женщин. В Тучковском отделении ее возглавляли Моисеев и Замятин, в Рузском – начальник отделения НКВД Рузского района лейтенант С. И. Солнцев.

Разведчики проникали в расположение войск врага, добывали сведения, которые направлялись в штабы командования частей Советской Армии. Сведения доставали молодые разведчики: Сычев, Ерохин, Клюев и др. В задачи разведки входило не только изыскание нужных сведений, но и осуществление связи с местным населением, уничтожение телефонной связи врага.

В ноябре Тучковская группа из 21 человека под командованием командира взвода Земскова с бойцами Ерохиным, Сарычевым, Дроздовым и разведчиками Петушковым и Замятиным совершили в деревне Редькино нападение на группу немецких солдат, сопровождавших медикаменты. Партизаны сожгли подводу и убили двух солдат. Потерь группа не имела.

Тучковская группа из 18 человек 12 ноября 1941 года под командованием командиров взводов Ерохина и Земскова, под деревней Никольское, заняв выгодную позицию, напали на группу немецких солдат и рассеяли их. Было разбито 4 немецких повозки, убито 18 фашистов. Партизаны не имели потерь. В этой операции проявили стойкость и умение драться с врагом Ерохин, Андреенков, Петушков, Зюков, Сычев и другие.

При отступлении Тучковской группы 19 ноября ими выведено из окружения 42 человека, оказана медицинская помощь двум раненным красноармейцам.

При отступлении немцев 11-12 декабря 1941 года группа партизан под командованием Ерохина в составе Сарычева, Голубкова, Андреенкова, Сычева, Дроздова и Зимникова в зоне селений Морево и Молодниково собрала разведданные, которые передали штабу 50-й дивизии. При этом было выловлено 10 дезертиров.

Отряд начал вести разведывательную работу по истреблению техники и живой силы врага, по другим вопросам, интересующим командование. Разведчики Замятин, Голубков, Петушков побывали в тылу противника в деревнях Орешки, Корчманово, Вишенки. Разведчиков арестовали и раздели. Признаний от них враг не добился. Данные разведки передали в штаб 512 полка 144 дивизии, который осуществил разгром немецкого штаба в деревне Вишенки.

Разведчики Рузского отряда Загудаев, Морозов, Осипов, Серухин, Петренко, Тюльпаков, Дресвянин 7-8 ноября провели разведку в селах Горбово, Богаево, Редькино и Вельнино. Данные разведки передали штабу 144 дивизии. По данным разведки советской авиацией и артиллерией в селе Горбово уничтожено 230 солдат и офицеров, 150 лошадей, много повозок и другого военного имущества, уничтожена артиллерийская установка и два пулеметных гнезда.

Разведгруппа Рузского отряда из 18 человек под командованием командира Лунева и комиссара Иванова произвела глубокую тыловую разведку в деревнях Песочная, Вишенки и городе Рузе. Данные переданы 9-й гвардейской дивизии.

Группа партизан Тучковского отряда во главе с комвзвода Ерохиным 11 ноября 1941 года во время разведки уничтожили одного фашиста и одного взяли в качестве «языка». Всего за ноябрь проведено до 18 тыловых разведок. Тучковские партизаны взорвали железнодорожную станцию, электростанцию керамического комбината, плиточный завод, механическую мастерскую.

Большая работа проведена партизанами в качестве проводников армейских разведок и диверсионных групп НКВД. В район Старой Рузы водили две группы Бодров и Тюльпаков, в Орешки и в город Рузу водили Пучков, Суслин и Уколов. Группы Бодрова и Тюльпакова в Богаево, завязав перестрелку, убили 22 гитлеровца, но и сами потеряли 7 человек. По заданию 4-го отдела НКВД для связи с Можайскими партизанами был направлен Рузским отрядом товарищ Голубков (управляющий «Плодовощ»), который на обратном пути был предан немцам агрономом Шахитджановым и повешен в городе Рузе. Проводники Рузского отряда Тюльпаков, Петренко, Яковлев, Белов и Морозов 15 ноября1941 года провели группу НКВД под командованием полковника Маханькова для диверсий в Рузе, Волкове и Орешках. В зоне Волкова было порезано много телефонных проводов.

Партизаны систематически выводили из окружения бойцов и командиров Красной Армии. Из-под Орешек выведено 60-65 человек, из-под Воронцова – 40-45 человек. Вывели и сдали в госпиталь двух бойцов и одного политрука. Объединенная группа Рузского и Тучковского отрядов из 90 человек под командованием Агаркова, Рыжкина и Солнцева уничтожили две немецких повозки с оружием и обмундированием, убили свыше 47 немецких солдат и офицеров.

В этой операции хорошо проявили себя бойцы Уколов, Матов, Ерохин, пулеметчик Яковлев, Серухин, Дужев, Дресвяснин, Земсков, Моисеев, Замятин и др.

Под деревней Моденово партизаны напали на группу немецких солдат. Было убито 12 человек и взят в плен один «язык». Пленный и документы переданы штабу 144 дивизии. В этой операции участвовали 18 партизан Рузского отряда под командованием командира капитана Гайдукова.

В деревне Высоково группа партизан – разведчиков совместно с разведчиками 144 дивизии забросали гранатами дом, в котором проживали офицеры. Убито 3 офицера и солдат. В первых числах декабря 1941 года 12 партизан с 20-ю бойцами 50-й дивизии произвели налет на деревню Григорово. Сожгли 8 домов, забросали гранатами немецкие блиндажи и дома. В результате возникшей паники немецкий батальон был уничтожен немецким же минометным огнем. Немцы потеряли до 75 человек. Партизанами командовал Сарычев. Отличились партизаны Андреенков, Тарасов, Морозов, Желваков, Макаров и другие. По далеко не полным данным за период действия отряда было истреблено свыше 172 немецких солдат и офицеров, 7 повозок с оружием и обмундированием, убито 14 лошадей, уведено три лошади, подбита одна автомашина, мотоцикл. Сдано штабу 144-йдивизии 6 пленных, 2 пленных штабу корпуса Доватора. Перерезаны телефонные провода до 5 километров длиной.

Партизанский отряд устанавливал связь с мирным населением. В населенных пунктах проводились собрания жителей, читались доклады. Проведено 8 собраний. Редакцией партизанского отряда выпущено два номера газеты тиражом 3000 экземпляров. Газета распространялась партизанами, диверсионными группами, самолетами воинских частей. Распространялись листовки, брошюры и плакаты, выпускаемые политотделом 5-й армии.

**Рузский Прометей**

Начальник Рузского районного отдела НКВД лейтенант госбезопасности Сергей Иванович Солнцев был душою рузского отряда. Он оказался умелым и дальновидным боевым командиром, превосходным разведчиком. Комиссар лично провел 16 глубоких разведок и добыл для нашего командования много ценных сведений о противнике. Солнцев участвовал почти во всех боевых операциях и всегда в самую трудную минуту личным примером обеспечивал успех операции. Так было и 14 ноября 1941 года, когда партизаны напали на немецкий гарнизон в деревне Голосово. Фашисты быстро опомнились и открыли губительный пулеметный и автоматный огонь. Разведчики медленно, но неутомимо теснили врага. Неожиданно из засады во фланг партизанам открыл огонь карательный отряд. Некоторые партизаны дрогнули. И в тот момент появился в самом центре схватки комиссар Солнцев и, высоко подняв руку с наганом, крикнул: «Ребята, за мной! Вперед!» Тихий и спокойный в обычной обстановке, голос комиссара прозвучал как колокол на башне вечевой. На поле боя осталось около 50-ти солдат и офицеров разбитого немецкого гарнизона.

Немецкое командование поняло, какую серьезную опасность представляют невидимые лесные мстители. Захватчики усилили борьбу против партизан. Направили в леса и села своих лазутчиков и предателей, стали готовить большую карательную операцию. Солнцев узнал об этом и стал настаивать на передислокации партизанского отряда, но боевые дела задержали.

Палачи на этом не успокоились и продолжали через свою агентуру выискивать народных мстителей и порядочных людей, помогавших им. В километре от партизанских землянок жил лесник Василий Петрович Чепелев. Вместе со своим 15-летним сыном он постоянно держал партизан в курсе всех продвижений и изменений в лагере врага. Гитлеровцы узнали о тайной деятельности русского патриота. Сторожка лесника 14 ноября была окружена врагом. Тщетно допрашивали гитлеровцы старого Чепелева и его сына о месторасположении и составе партизанского отряда. Отец и сын не выдали никого. Фашисты и не подозревали, что партизанский лагерь находится у них под носом. Тогда они расстреляли Чепелева и его сына у стен их родного дома.

Этот случай заставил партизан начать строить землянки на новом месте, готовиться к срочному переходу на другое место. Но сделать это они не успели. Девятнадцатого ноября немцы начали новое наступление на Москву. В полосу их наступления попала зона Рузского партизанского отряда в районе озера Глубокое.

Маневр врага лишил возможности местных партизан объединить свои усилия или связаться с действующим Тучковским партизанским отрядом. Они были вынуждены мелкими разрозненными группами пробиваться через фронт в советский тыл. В одной из таких групп и находился Солнцев.

Комиссара и его товарищей настигли фашисты. Завязалась ожесточенная перестрелка, во время которой Солнцева ранило в голову. Быстро перевязав рану, он снова ринулся в бой. Через несколько минут вторая пуля пробила ему руку. От большой потери крови лейтенант потерял сознание. Некоторое время его несли на руках. Вскоре он пришел в себя и, не желая быть в тягость товарищам, просил оставить его в лесу. Но тут отряд опять обнаружили. Солнцев долго не приходил в сознание, он стонал, метался на хвойных ветках, произносил в бреду какие-то слова. И кто знает, что в эти минуты мерещилось ему. Может быть, вспоминал себя подростком-текстильщиком, свою всегда озабоченную мать, или дни учебы в профучилище, а затем возвращение на родную Раменскую фабрику уже в качестве заместителя директора.

Но вот совершенно явственно Солнцев почувствовал холод земли, на которой он лежал, и тут же услышал чужую речь. Немецкая речь звучала все ближе. Сергей Иванович понял, что он попал в руки врага. «Куда бы ни послала меня партия, какой бы пост ни доверила, клянусь быть преданным делу социализма», - так написал Солнцев, вступая в ряды Коммунистической партии. И вот теперь пришло испытание его верности, верности слову коммуниста…

Сильный удар кованым сапогом вернул партизана к реальности. «Очнулся, наконец», - сказал кто-то по-русски, но слова прозвучали отчужденно.

Солнцева грубо схватили за руки, куда-то повели, а затем втолкнули в землянку. За столом сидели фашисты, их лица расплывались в табачном дыму, выделялись только орлы на серых мундирах, да свастики на рукавах и крестах. Пожилой полковник с приплюснутым носом, растягивая слова, сказал: «Офицер и рус партизан. Так ли? И не простой унтер, а лейтенант! Ты есть НКВД».

Проницательность здесь не требовалась, Солнцев попал в плен в своей военной форме со знаками различия.

Полковник вышел из-за стола и резким профессионально отработанным ударом сбил лейтенанта с ног. Сергей Иванович на миг потерял сознание и тут же пришел в себя. Немецкий солдат опрокинул над его головой ковш с водой. Заметив, что Солнцев открыл глаза, полковник качнулся, видимо, чтобы услышать, что скажет пленный. Комиссар с трудом приподнялся и плюнул полковнику в лицо. Все, кто были в землянке, вскочили, начали бить Солнцева кулаками, ногами, рукоятками пистолетов.

И снова Солнцев потерял сознание. Лучше бы он тогда совсем не пришел в себя, но физически крепкий, выносливый чекист остался жив. Когда наступило позднее ноябрьское утро, палачи выволокли пленного наружу. Солнцев невольно зажмурился. Так ярко белел выпавший за ночь снег, серебристый и пушистый.

Теперь допрос вел молодой самоуверенный гестаповец. Два солдата стояли поодаль, а за спиной следователя виднелась знакомая фигура в штатском - переводчик.

Советского офицера усадили на стул. Человек в черном мундире заговорил медленно, вкрадчивым голосом: «Надо говорить, где партизанская банда. Сколько…. Куда ушли? Кто вам помогает? Скажешь – сохраним жизнь, положим в госпиталь».

Переводчик перевел слово в слово сказанное. Сергей Иванович решительно повернулся к человеку в пальто: «Переведи…. Этому гаду вот что».

Солнцев выпрямился, оправил изодранную гимнастерку и, тяжело дыша, четко и уверенно произнес: «Да, я – сотрудник НКВД. Коммунист. Партизан. Уничтожал врага. Жалею, что не увижу гибели фашизма, а она неизбежна. Это мои последние слова».

Наступление гитлеровских войск вскоре захлебнулось. В декабре советские воины вместе с партизанами очистили от оккупантов весь Рузский район. Недалеко от озера Глубокое было обнаружено тело С.И. Солнцева. Что сделали враги с комиссаром, свидетельствует подлинный акт, составленный 21 ноября 1941 года: «Сего числа, по направлению дороги Андреевское – Глубокое озеро был обнаружен на виселице труп начальника особого отдела партизанского отряда Рузского района лейтенанта госбезопасности С.И. Солнцева… Причем обнаружено следующее: кожа с черепа снята с обеих сторон до половины, правое ухо отрезано, руки сожжены, ноги закопчены дымом, левая нога проколота штыком, в полости груди три пулевые раны, а всего нанесено пять ран. Обезображенный труп был повешен на ремне, на дубе. Труп разут, сняты брюки, на правой ноге нет двух пальцев».

Молча стояли бойцы и соратники у мертвого тела Солнцева, сурово вглядываясь в страдальческие черты его застывшего лица. Потом вспомнили его живого, энергичного. У многих на глазах блеснули слезы. Один из его соратников сказал: «В греческой мифологии был титан Прометей, похитивший у богов с Олимпа огонь и передавший его людям. За это, по приказу Зевса он был прикован к скале и обречен на постоянные муки: прилетавший каждый день орел клевал его печень, отраставшую снова за ночь. Перед нами наш Рузский Прометей. Титаническая сила духа, стойкость, незнание страха в борьбе и жгучая ненависть к врагу – таков был наш комиссар, товарищ, боец. Клянемся тебе, дорогой друг, быть такими же, как ты, клянемся жестоко отомстить за твои муки и страдания».

**В боях за освобождение Рузы**

В книге «Разгром немецко-фашистских войск под Москвой» под редакцией маршала Соколовского В.Д. на стр. 368-369 говорится: «В битве за Москву, несмотря на тяжелые зимние условия, потери, усталость от непрерывных, напряженных боев, малочисленность боевого состава недостаток боевой техники, транспортных средств и боеприпасов, войска фронта проявили высокую доблесть и настойчиво стремились выполнить поставленные перед ними задачи. Многие соединения показали образцы мужества, стойкости и боевой выучки».

Среди них в числе первых указывается 43-я стрелковая бригада (курсантская). «Эти войска, стяжавшие себе боевую славу еще в начале битвы под Москвой, - говорится в ней далее, - продолжили с честью поддерживать ее и в дальнейших боях». В ноябре 1941 года 43-я стрелковая бригада в составе 16-й армии, командовал которой маршал К.К. Рокоссовский, находилась в районе между населенными пунктами Сходня и Химки.

И вот, 26 ноября 1941 года, противник, овладев Истрой, повел наступление на юг, стремясь прорваться в район Голицына и Одинцова. Он рассчитывал одним ударом выйти на железнодорожную и автомобильные магистрали, ведущие к Москве, а заодно отрезать населенный пункт Власиха, где тогда находился штаб Западного фронта. Можно было ожидать, что противник попытается окружить войска 5-й армии, предприняв наступление на левом фланге армии с направления Наро-Фоминск и выйти на шоссе, ведущее через Апрелевку к Москве.

Учитывая это, командование фронта полагало, что на фронте 5-й армии назревала серьезная опасность. Поэтому был отдан приказ о направлении 43 и 37 стрелковых бригад из состава 16-й армии на правый фланг 5-й армии, в полосу 108 стрелковой дивизии. Не успели бригады еще прибыть к месту назначения, как противник перешел в наступление. Развернулись ожесточенные бои, атаки гитлеровцев с нарастающей силой следовали одна за другой. Наиболее яростными они были в полосе 108 дивизии.

Второго декабря 1941 года после ранения командира 43-й стрелковой бригады полковника Некрасова командиром ее назначили генерал-майора Степана Трофимовича Гладышева. Он родился 23 июня 1902 года в селе Челнавско-Дмитриевское Тамбовской области.

Отец умер, когда ему не было двух лет. До 1920 года он жил с матерью в семье дяди.

Годы борьбы за советскую власть после Октября 1917 года вдохновили молодежь того времени в городах и селах. Она была активной действующей силой Советов. Создавались комсомольские организации, культурно-просветительные, антирелигиозные кружки, которые вели борьбу со старым укладом жизни. Молодежь шла учиться, добровольно вступала в ряды Красной Армии, продотряды, в отряды ЧОН (части особого назначения), в коммунистические отряды для борьбы с кулачеством.

В 1919 году Гладышев вступает в комсомол, становится членом уездного комитета комсомола в городе Козлове (Мичуринске). В течение 1919 года в коммунистическом университете (партшкола) в городе Козлове комсомольцев часто посылали с оружием в руках на охрану элеваторов, железнодорожного вокзала, заводов и других объектов. Часто они ходили на облавы против врагов революции.

После окончания Коммунистического университета летом 1920 года он был направлен в 43-ю пехотную бригаду 15-й Сибирской кавалерийской дивизии политбойцом для ликвидации банд Антонова. Войсками тогда руководили Тухачевский и Антонов-Авсеенко. В 1921 году его направили учиться в Тамбовский рабфак. В 1922 году он поступил учиться в Военное пехотное училище имени Фрунзе в городе Иваново-Вознесенске. В феврале 1924 года вступил в ряды ВКП(б). В 1925 году после окончания училища стал командиром Красной Армии. Прошел все стадии командирских должностей от командира взвода до генерала. В 1927 году Гладышев окончил Ленинградскую военно-политическую школу имени Энгельса. В 1939-1941 гг, командуя полком, участвовал в войне с Финляндией, за что был награжден орденом Красного Знамени. Его полк тоже был награжден орденом Красного Знамени. После окончания войны закончил высшие стрелково-тактические курсы «Выстрел».

В Великой Отечественной войне участвовал с 13 июля 1941 года в составе Западного фронта командиром 4-й дивизии народного ополчения Куйбышевского района города Москвы, которая вскоре получила наименование 110 стрелковая дивизия, а затем стала 84-й гвардейской стрелковой дивизией. Она участвовала в боях в направлении Смоленск-Ярцево, Сычевка, озеро Селигер, Боровск, Наро-Фоминск.

И вот теперь он стал во главе 43-й стрелковой бригады. В течение 2-3 декабря 1941 года ареной еще более ожесточенных боев стало обширное пространство между реками Истра и Москва-река. Здесь в те дни фронт проходил по линии Жевнево, Падиково, Юрьево, Аксиньино, Супоново, Ершово. Он представлял собой огромную 30-ти километровую петлю. Далее он тянулся в направлении Рыбушкина.

Противник спешил прорваться на Аксиньино, Перхушково, далее на можайскую дорогу и автостраду Минск-Москва, а с юга через фронт 33-й армии выйти на линию Голицыно-Апрелевка.

Но осуществить прорыв врагу не удалось. Днем 2 декабря генерал Говоров ввел в бой на участке Обушково-Юрьево свой подвижной резерв. В этот же день прибыли на правый фланг армии и вступили в бой на участке Падиково-Обушково 37-я стрелковая бригада, а на участке Юрьво-Аксиньино 43 стрелковая бригада, усиленная 601-м мотострелковым полком.

Утром, 3 декабря, несмотря на сильный мороз, пошли в контратаку все правофланговые части 5-й армии. Отбросив противника, они к исходу дня освободили села Захарово, Обушково, очистив свои тылы от прорвавшихся ранее групп врага в большой излучине Москвы-реки севернее Успенска и Николиной Горы.

Шестого декабря 1941 года одновременно перешли в контрнаступление соединения 16-й армии и правофланговые соединения 5-й армии, в числе которых была и 43-я стрелковая бригада.

В ожесточенных боях, нанеся поражение врагу, они продвинулись на глубину 10-15 километров. Под ударами 43-й стрелковой бригады, 20-й и 22-й танковых бригад противник на этом рубеже начал переходить к обороне. В дальнейшем 43-я бригада развивала наступление в направлении населенных пунктов Сурмино, Завьялово, Руза. И уже 26 декабря 1941 года она вышла к городу Рузе и вместе с другими соединениями и частями перешла к обороне.

За 20 суток тяжелых, ожесточенных боев бригада освободила от фашистов 20 населенных пунктов: Липки, Полицы, Синьково, Кузьмино, Ногалино, Сурьмино, Борисково, Колюбакино и другие. Захвачено в качестве трофеев 150 автомашин, склад мотоциклов, до 50-ти танков и бронетранспортеров, до 100 орудий, в том числе дивизион тяжелых орудий, предназначенных для обстрела Москвы, которые не успели изготовиться для стрельбы. Захвачены три склада боеприпасов, штабной автобус с документацией и множество орденов «Железный крест». На поле боя враг оставил убитыми 1500 солдат и офицеров.

Командующий 5-й армией Говоров приказал 28 декабря 1941 года вести широкие и внезапные действия мелкими истребительными отрядами из добровольцев в тылу расположения войск противника в районе Ватулино, Тишино, Лукино. В бригаде были созданы подвижные лыжные отряды. Они осуществляли внезапные налеты, засады, ночные поиски, захват «языков», уничтожали живую силу и технику врага. Бригада Гладышева была укомплектована сибиряками, курсантами военных училищ Новосибирска. Эти смелые, выносливые, хорошо подготовленные бойцы, отличные стрелки-охотники, одетые в теплые полушубки и валенки, на лыжах пробирались в тыл к немцам и наносили им большой урон. Одновременно осуществлялась разведка и ночные поиски.

Утром 17 января 1942 года 43-я стрелковая бригада вместе с 19-й стрелковой дивизией перешли в наступление и к 11:00 освободили от немцев город Рузу и деревни: Малое Иванцово, Рыбушкино, Горки, Старое, Сытьково, очистив от противника весь берег реки Руза.

Когда командир 43-й бригады генерал-майор Гладышев со своим штабом вошел в полуразрушенный дом в Рузе, чтобы доложить командующему 5-й армии генералу Говорову обстановку и место своего нахождения, едва он успел это сделать, как саперы доложили, что дом заминирован и его надо быстро покинуть.

С переходом в наступление советских войск части 255-й пехотной дивизии врага, занимавшие оборону южнее Рузы, стали поспешно отходить. За первый день наступления 19-я стрелковая дивизия и 43 стрелковая бригада продвинулись на 10-12 километров. В дальнейшем 43-бригада наступала на Уваровку и станцию Батюшково. К концу дня 22 января 1942 года 43 бригада освободила Уваровку.

23 января 1942 года была полностью освобождена Московская область. В газетах появилось сообщение о награждении орденами и медалями партизан Подмосковья. Старшему лейтенанту НКВД комиссару и начальнику разведки партизанского отряда Рузского района С.И. Солнцеву было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

**Все для фронта, все для победы**

Сразу же после освобождения Рузы партизан Александр Никитович Мартынов уходит на фронт и воюет в действующей армии в составе войск 1-го Украинского фронта. Дорогами войны сержант Мартынов дошел до Берлина. Награжден боевыми орденами и медалями: орден Отечественной Войны I степени, орден Славы, медаль «За отвагу» и другие.

Демобилизовавшись, стал работать водителем в райкоме партии. Он ушел из жизни в 1982 году. Когда ему было 64 года. Клавдия Георгиевна со старшей дочерью Ниной вернулись в свой дом в Рузе, где 9 апреля 1942 года появилась на свет и я.

Нина училась в школе. После 7-го класса начала работать в комбинате бытового обслуживания населения, была портнихой, шила платья. Потом по комсомольской путевке уехала в город Жуковский на завод НИИ. Стала работать в военизированной охране. Там вышла замуж за Владимира Матвеевича Нестерова, который работал инженером по приборам в этом же авиационном научно-исследовательском институте. У них есть сын Анатолий, который окончил кулинарное училище и успешно работает. Он уже женат.

Дочь Нины Александровны Светлана, закончив Томилинское кооперативное училище, работает в торговой сети. Она вышла замуж за шофера Игоря Петрова. У Петровых есть взрослый сын. Моя младшая сестра Надежда Александровна, родившаяся в 1946 году, окончила 10 классов. Потом окончила Рузское медучилище и стала работать в Рузской районный больнице. Она – начальник штаба гражданской обороны. Дочь Надежды Александровны, Ольга, тоже окончила медицинское училище, инвалид 2-й группы.

У меня слабое здоровье. Да и откуда быть крепкому здоровью, когда моей матери Клавдии Георгиевне столько пришлось пережить во время фашисткой оккупации. Зимой 1942 года, когда моя мама носила меня под своим сердцем, ее вместе с другими жителями Рузы погнали по глубокому снегу в рабство в Германию. Ей стало плохо, когда колонна двигалась по деревне Дроздово Волковского сельсовета. Она выбилась из сил и, чувствуя, что теряет сознание, обратилась к молодому немецкому конвоиру, когда самые злобные гитлеровцы скрылись за поворотом. Конвоир понял и сделал вид, что не заметил, как она отстала от колонны и скрылась в кустах. Бабушка спасла ее от верной гибели.

В тяжелые послевоенные годы, когда народ восстанавливал разрушенное народное хозяйство, укреплял экономику колхозов и совхозов, жители Рузы стойко переносили все невзгоды, голод и холод. В 1949 году я пошла в школу. В 1959 году успешно окончила 10 классов Рузской средней школы. Была председателем совета пионерского отряда. В 1956 году вступила в комсомол, была комсоргом класса, членом комитета комсомола школы. Стала трудиться делопроизводителем, затем работала заведующей общим отделом в исполкоме райсовета депутатов. В 1970 году вступила в коммунистическую партию. В то время я работала медсестрой в ЦРБ, возглавляла районный комитет Красного Креста, комитет комсомола в больнице. Была почетным донором СССР. Неоднократно участвовала в переписи населения. Мои трудовые успехи были оценены по достоинству. Меня наградили медалью «За трудовую доблесть».

В 1964 году я вышла замуж за помощника режиссера Валентина Николаевича Вербицкого. В 1966 году родился сын Олег. И в том же году от сердечной недостаточности мой муж умер. Сына Олега мне пришлось растить одной. Муж часто мне рассказывал о своем дяде-летчике М.К. Вербицком. На памятнике, установленном на площади Партизан, укреплена черная мраморная доска с надписью: «Герой Советского Союза Вербицкий Михаил Константинович, 1917-1944. До войны жил и учился в городе Руза». Как для мужа, так и для меня судьба этого героя войны стала близка и дорога. Пусть и всем нашим читателям судьба этого летчика станет такой же близкой, какой она стала для меня. Хочется рассказать о нем все, что запало мне в душу, что бережно хранит моя память.

М.К. Вербицкий (1917-1944) родился в деревне Серково, ныне Даниловского района Ярославской области в семье крестьянина. Русский. Член ВКП(б) с 1942 года. Окончил школу ФЗО «Красный металлист» в Рузе. Работал слесарем-инструментальщиком на заводе «Авиаприбор» в Москве. До войны семья жила в Рузе (Интернациональный переулок, дом 4). В ВМФ с 1935 года. В 1937 году окончил Ейское военно-морское авиационное училище. Служил летчиком на Краснознаменном Балтийском флоте. Участвовал в финской войне 1939-1940 годов. Совершил 37 боевых вылетов. С начала Великой Отечественной войны Михаил Константинович – на фронте. Назначен командиром звена 118-го отдельного разведывательного авиационного полка ВВС Северного флота. После лечения в госпитале побывал у родных в Рузе. Часто ходил на Городок, любовался живописными видами, а, возвращаясь, говорил: « Мама! Не уезжайте из Рузы. Очень хорошие места. Вернусь после войны, буду рыбачить обязательно. Только фрицев надо разгромить».

Воюя на севере, летал в самых сложных метеорологических условиях. Он первым на Северном флоте произвел успешную разведку главной базы противника, обнаружил линкоры, крейсеры, эсминцы и другие корабли. За все время полетов над военно-морскими базами врага Вербицким было обнаружено более 100 военных кораблей, около 200 транспортов и десятки других судов. Звание Героя Советского Союза присвоено указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 января 1944 года. Капитан Вербицкий к началу 1944 года совершил 267 боевых вылетов, участвовал в воздушных боях, лично сбил 21 самолет, уничтожил 13 танков, потопил эсминец и транспорт врага.

За месяц до гибели Михаил Вербицкий писал: «В сердце проношу я осторожно родину – сокровище моё, без неё и жить нам невозможно, и умереть не страшно за неё». Четвертого марта 1944 года не вернулся с боевого задания, навечно зачислен в списки воинской части Северного флота. Награждён орденом Ленина, тремя орденами боевого Красного Знамени, медалями. Бюст героя установлен на территории музея Северного флота. Его именем названа Уваровская средняя школа около Можайска, где он учился.

Вот как рассказывал об одном из разведывательных полетов Герой Советского Союза летчик-наблюдатель П.А. Селезнев: «Разведка Альтен-фьорда была особо трудным и опасным делом. Немцы берегли его секрет крепко. Несколько самолетов, посланных туда, на аэродром не вернулись. Самолет-разведчик, которому первым удалось вернуться из Альтен-фьорда, был скоростным бомбардировщиком Пе-3.

Пилотировал его капитан Вербицкий, а штурманом и летчиком-наблюдателем был я. Сейчас рассказать, так все просто вроде бы получилось у нас. Вызвали в штаб. Поставили задачу – произвести воздушную разведку военно-морской базы Альтен, установить тип и количество базирующихся на ней кораблей противника.

Приказ есть приказ. Готовимся к полету, изучаем карту, силуэты кораблей, а у самих гвоздем сидит в голове вопрос – отчего же оттуда никто не возвращается. Секретное оружие прикрытия или ещё что похуже. В общем, до чепухи несусветной договорились. Потом приступили к разработке маршрута полета и решили посмотреть, кто как туда собирался летать.

Прикинули на карте и опешили. Все до единого шли примерно одним маршрутом. Сначала над морем и вдоль норвежского побережья, затем разворот на юг и выход на объект разведки с северного сектора. А на побережье у немцев была целая сеть наблюдательных постов. Все эти самолеты засекались ими еще над морем. ПВО базы приводилась в готовность. С аэродрома прикрытия взлетали истребители и…вот и вся схема.

Сегодня, конечно, в уме не укладывается, как можно было раз за разом повторять одну и ту же ошибку, но в начале войны у нас не было боевого опыта и самые простые истины приходилось осваивать кровью. От северного маршрута мы с Вербицким отказались. Над морем шли на бреющем только до траверса порта Вордо, потом набирали высоту, пересекали горную цепь на побережье и за несколько сот километров от Альтен-фьорда углублялись в пространство над сушей. Этот маневр не позволил противнику определить цель нашего полета, тем более, что курс полета мы несколько раз изменяли, запутывая наблюдателей. Гитлеровцы подняли истребители, это мы слышали по радио, но навести их на наш Пе-3 так и не сумели. На Альтен-фьорд мы вышли с юга, откуда никогда еще самолеты-разведчики не появлялись. С кораблей и суши стали спрашивать огнями, кто мы такие. Я отвечал миганием посадочной фары, какую то абракадабру, лишь бы выиграть секунды. Этих секунд оказалось немного. Противник открыл мощный зенитный огонь, а поднятые с ближайшего аэродрома истребители стали нас атаковать. Но разведка базы была нами уже закончена. Командир увел самолет в облака, там изменил курс полета и вышел в воздушное пространство над морем. Я передал по радио наши данные – обнаружил линкор «Тирпиц», крейсеры «Лютцев», «Хигннер» , 18 других кораблей.

При пробеге после посадки в самолете заглохли моторы, кончилось горючее. Его поставили в ремонт, штопать пробоины от пуль и осколков. Это было 27 декабря 1942 года. Почти год мы разведывали второй сектор, пока Елькин не принял его от нас вместе с Альтен-фьордом.

**Вместо эпилога**

Подошло к концу мое повествование. Последние годы я работала заведующей отделением социальной помощи администрации Рузского района. Вырос мой сын Олег. Он успешно окончил Московский Автомеханический институт, получил специальность инженера-механика, сейчас работает генеральным директором ООО «Охватившие мир», занимается организацией туристических поездок граждан. Женился, у него растут трое детей.

Моя бабушка, Мария Нефедовна, умерла в 1948 году. Были засушливые годы, трудно было с хлебом. Муку давали по талонам. Бабушка после продолжительного недоедания однажды съела несколько блинов и – умерла. А два года назад умерла моя мама, Клавдия Георгиевна Мартынова.

С 2003 года я нахожусь на пенсии, но все равно не могу сидеть без дела. Какое-то время возглавляла союз пенсионеров города Рузы. В настоящее время являюсь членом добровольной народной дружины Рузского районного ОВД. Вместе с другими членами ДНД помогаю нашим участковым в поддержании должного порядка и спокойствия в общественных местах и на улицах города, по которым мы патрулируем несколько раз в неделю

Когда я хожу вместе с другими дружинниками по улицам города, то регулярно встречаюсь с многими моими знакомыми. Ведь я – коренная ружанка. Знаю очень многих людей, с которыми сталкивалась в течение многолетней работы в учреждениях и организациях Рузского района.

- Здравствуйте, мои дорогие, – говорю я, увидев очередную знакомую, которую долго не видела.

- День добрый, дорогая Лидия Александровна, - слышу в ответ. Мы рады вас видеть в добром здравии и хорошем настроении. В наших семьях пока все в порядке, все живы и здоровы, чего мы искренне, от всей души желаем и вам, и вашим сестрам Нине Александровне Нестеровой и Надежде Александровне Филимоновой.

**Мать возила продукты партизанам.**

***Слово Николая Александровича Ганина***

Я – коренной ружанин, родился 13 декабря 1937 года в Рузе. Родители жили по адресу: улица Волоколамская, дом 10. Отец, Михаил Александрович Щегляев, работал пекарем в пекарне. Когда началась война, он ушел на фронт. В 1942 году отец пропал без вести. И по сей день он значится в списке без вести пропавших.

Моя мать, Щегляева Анастасия Ивановна, работала в рузском военкомате, ухаживала за лошадьми, кормила и поила их и, естественно, умела их запрягать и в повозку и в сани. Это ей пригодилось. Зимой она возила на санях в район Глубокого озера продукты для партизан. Встречал ей комиссар и начальник особого отдела Рузского партизанского отряда С.И. Солнцев.

У меня была старшая сестра Валентина, которая родилась в Рузе в феврале 1936 года. Наш дедушка погиб в первую мировую войну, а бабушка Александра Артемьевна была жива.

В начале октября 1941 года, когда фронт приблизился к Рузе, мы сделали на огороде два блиндажа, в которых прятались во время налетов фашистских самолетов. Конечно, при прямом попадании бомбы блиндаж стал бы нашей общей могилой, но от осколков он мог нас защитить.

Во второй половине дня 23 октября 1941 года командир 69-го пехотного полка 10-й танковой дивизии вермахта в районе станции Дорохово подписал приказ о дальнейшем наступлении. Этот приказ предписывал подразделениям его полка наступление в 8:30 на следующий день – 24 октября. Наступать полку из Дорохова приказано на Рузу, а не на Москву, как ожидали немецкие солдаты. Своему второму батальону командир приказал сформировать передовой отряд, который должен разведать дорогу, и захватить мост через реку Москва, у деревни Старая Руза, в неповрежденном состоянии, пригодном для переправы танков и автотранспорта.

В то же время, во второй половине дня 23 октября передовой немецкий взвод 6-й роты 69-го пехотного полка выдвинулся по дороге Дорохово-Руза, однако, командир взвода в 20:00 доложил, что дорога впереди непроходима. К этому времени наступила непроглядная темнота, а по всему фронту до самого утра не смолкая, громыхала артиллерия.

В 01:10 минут 24 октября полковник Васильев, начальник штаба советской 32-й стрелковой дивизии, сдал дежурному по телефонной станции в Рузе закодированное сообщение. Полковник сообщил в штаб 5-й армии, что для переброски автотранспортом наличного состава 32-й дивизии на новый рубеж обороны потребуется 760 автомашин ЗИС-5. Через 2 часа, в 3:00, части 32-й дивизии, выполняя приказ командующего 5-й армии генерала Говорова, должны покинуть свои позиции автотранспортом и в 16:00 того же дня сосредоточиться в районе Кубинки на своем новом рубеже обороны у Минского шоссе.

А пока не прибыл автотранспорт, части 32-й стрелковой дивизии располагаются на старых позициях, готовясь выполнить приказ советского командарма о передислокации. Мост у Старой Рузы обороняет батальон капитана Шпиленко, а участок фронта от Устья до Воробьева удерживает сводная рота лейтенанта Бендича (80 человек) с парковым взводом саперного батальона, ротой химзащиты и красноармейцами 12-го разведывательного батальона.

В деревне Воробьево – штаб 113-го стрелкового полка 32-й дивизии. Правее Воробьева, по берегу реки Рузы до окраин деревни Румянцево, окапываются остатки 322-го стрелкового полка (10% личного состава от штатной численности), две роты 305-го пулеметного батальона и 2 роты 202-го отдельного стрелкового батальона. Солдаты голодные, многие без боеприпасов и оружия, боеспособность только что вышедших из окружения частей 32-й дивизии крайне низкая.

Сменить на позициях по реке Рузе уходящие под Кубинку части 32-й дивизии должны были бойцы Новосибирской 133-й стрелковой дивизии. Однако, в распоряжении командования этой дивизии недостаточно сил для удержания такого протяженного рубежа. У сибиряков под Рузой на 24 октября в наличии только два стрелковых батальона, 39 орудийных стволов разных калибров из различных артполков и дивизион «Катюш» из 14-го гвардейского минометного полка. Имеющимися силами приказано оборонять линию фронта, протянувшуюся вдоль берега реки Руза от деревни Тарханово до самой Старой Рузы. Штаб 133-й дивизии располагается за Рузой, в деревне Таблово.

До получения от командарма приказа на смену частей 32-й дивизии, батальоны 133-й дивизии занимали оборону: 1-ый батальон капитана Никифорова из 418-го стрелкового полка оборонял участок фронта от Демидкова до деревни Шорново, две роты 2-го батальона капитана Матиссона из 681-го стрелкового полка защищали участок от Шорнова до города Рузы, а 3-я рота батальона Матиссона перекрывала дорогу из Рузы на станцию Дорохово. В самой Рузе, сутками раньше, на позициях располагался первый батальон капитана Бейно из 521-го стрелкового полка 133-й дивизии, однако, по приказу штаба 5-й армии этот батальон 23-го октября был передан в подчинение 32-й дивизии и форсированным маршем убыл из Рузы на новый рубеж обороны в Кубинку.

Бойцы 133-й дивизии ждут появления вражеских войск из-за реки Руза, берега которой укреплены противотанковым рвом, а броды заминированы. За рекой можно держаться даже малыми силами. Еще никто из красноармейцев не знает, что завтра враг нанесет удар во фланг построенной ими линии обороны с юга, а не с запада, из-за реки, откуда врага ждали и готовили для него встречу.

Учитывая опасность флангового удара со стороны Дорохова, в 1:25 штаб 5-й армии приказал частям 133-й стрелковой дивизии основные усилия сосредоточить на обороне Рузы и Старой Рузы, оставив на остальном участке фронта только наблюдение за действиями противника. При этом армейское командование потребовало сохранить в резерве один из двух оставшихся в 133-й дивизии батальонов.

Тем временем наступило утро и по дороге в Рузу из Дорохова стали выдвигаться немецкие солдаты. В 9:00 на Рузу пешим маршем вышел 1-й батальон 69-го пехотного полка, за ним, спустя примерно час на, машинах выехал второй батальон того же полка с 4-мя трофейными зенитками советского производства, захваченными в районе Дорохова. В пути до Старой Рузы немецкие колонны не один раз атаковывала советская авиация. Воздушные атаки фашисты отбивали трофейными зенитками.

Относительно быстрое передвижение немецкого 69-го пехотного полка закончилось в 10:00, когда мост через реку Москву у Старой Рузы был взорван советскими войсками. Прибрежная полоса у моста и брод оказались заминированными. Снять мины немецким саперам несколько часов препятствовал огонь с советского берега, в результате немецкие подразделения понесли значительные потери.

В 11:05 советский пост воздушного наблюдения и оповещения (ВНОС) в районе Старой Рузы доложил в штаб ПВО: у деревни замечено 5 танков противника. Это подошли первые танки второго батальона 7-го танкового полка 10-й танковой дивизии вермахта, среди которых были два трофейных танка Т-34 с нарисованными на броне крестами. Разминировать брод и захватить плацдарм на противоположном берегу реки немцам удалось только после полудня.

Первыми через брод проехали танки Т-34, а за ними, прикрываясь броней танков, переправилась на советский берег пехота. На противоположном берегу немцы столкнулись с сопротивлением советских воинов. Красноармейцы яростно атаковали противника, бросаясь под его танки с противотанковыми гранатами и бутылками с зажигательной смесью.

Из наградного листа на сержанта 35-й отдельной роты противохимической защиты 32-й стрелковой дивизии Толстошеина Ивана Владимировича, 1918 года рождения, уроженца Кировской области: «24 октября 1941 года у реки Руза с группой красноармейцев в 13 человек был окружен батальоном вражеской пехоты с танками. Во время боя фашисты предложили прекратить оборону, сдаться в плен, но товарищ Толстошеин отдал команду: - За Родину! За Сталина! Гранатами огонь! Красноармейцы под командованием Толстошеина, противотанковыми гранатами и бутылками с горючей смесью уничтожили три фашистских танка, более взвода пехоты, и, прорвав вражеское окружение, смогли выйти и вернуться в свою часть. Сам товарищ Толстошеин погиб в том бою смертью храбрых, достоин правительственной награды – ордена «Красной звезды».

После того, как сопротивление советских войск у реки в Старой Рузе было подавлено, в 17:00 на позиции немецкого 69-го полка прибыл офицер оперативного отдела из штаба 10-й танковой дивизии. Он привез приказ: 2-му батальону 69-го полка начать переправу через реку на захваченный немцами плацдарм, где садиться десантом на танки 1-го батальона 7-го танкового полка и наносить удар на Рузу.

Штабной офицер 10-й танковой дивизии вермахта в журнале боевых действий своей дивизии за 24 октября оставил запись: « Дивизия наступает на север, на Рузу. Мост через Москву-реку у Нестерова уничтожен. Для наступления на Рузу танки идут через реку вброд, а стрелки переправляются на резиновых лодках. Руза занята противником, вооруженным противотанковыми пушками и бутылками с «коктейлем Молотова». В 17:45 передовые части 7-го танкового полка настигают непосредственно на перекрестке юго-восточнее Рузы следующий пешим маршем один стрелковый батальон. Брод через Москву-реку проходим только для гусеничных и полугусеничных транспортных средств. Северный берег Москвы-реки свободен от противника, брод минирован».

Из политдонесения №17 начальника политотдела советской 32-й стрелковой дивизии батальонного комиссара Трифонова: «В период марша 24.10.41 в 17:00 3-й батальон 230-го СП, двигаясь из села Чапасова в район бумажной фабрики, был обстрелян сильным минометным огнем и впоследствии подвергся танковой атаке противника, в результате чего был рассеян и понес значительные потери. Второй батальон этого же полка в районе Вражское точно также был обстрелян артиллерийским и минометным огнем и, рассредоточившись, двигается к станции Кубинка поротно. Потери по 230 СП уточняются. Вследствие плохой проселочной дороги по маршруту дивизии от Воробьево-Паново-Апальщино оставлено 14 автомашин, за которыми сейчас отправлен трактор с горючим».

Немецкие пехотинцы, ехавшие десантом на броне танков, запомнили дорогу от Старой Рузы до Рузы такой: «Бойцы 7, 8 и 9-й роты, сидя на корточках за ледяными бронированными башнями, едут на грохочущих и лязгающих танках в ясную и холодную ночь. Это не самое приятное путешествие. В этом сказочном ночном зимнем ландшафте нужно хорошо держаться, чтобы тебе сопутствовала удача. Медленно они продвигаются вперед. Время от времени гулко звучат выстрелы. Визгливо тявкают пулеметы в ночи. Там, у Рузы, сражается 2-й батальон 7-го танкового полка. Около 22:45 выходим на позиции. До Рузы еще примерно километр. Ночная атака на город, занятый врагом, это слишком рискованное предприятие».

К исходу суток, 24 октября, всего в километре юго-восточнее Рузы сосредоточился бронированный кулак 10-й танковой дивизии вермахта. Остановить немецкий танковый кулак, нацеленный на Рузу, советское командование приказало красноармейцам немногочисленного гарнизона города. В рядах защитников города не густо: один стрелковый батальон (300 штыков пехоты), одна батарея из 1-го дивизиона 400-го артиллерийского полка (четыре орудия 45 мм), остатки 1-го дивизиона 572-го артиллерийского полка (две гаубицы 152 мм, в дивизионе есть призывники из Рузского района), остатки 408-го артиллерийского полка противотанковой обороны (15 зенитных орудий 37 мм и 76 мм), 9-я батарея 1-го дивизиона реактивных установок «Катюша» из 14-го гвардейского минометного полка. За Рузой, в деревне Таблово, находятся тыловые учреждения 133-й дивизии, 290-й зенитной дивизии и 5-я батарея 316-го артиллерийского полка противотанковой обороны. В грязи у деревни Старо застряли без горючего две батареи «Катюш» из 14-го гвардейского минометного полка.

Силы противника под Рузой явно не сопоставимы: у немцев подавляющий перевес над русскими. И не надо быть экспертом в военном деле, чтобы понять: советские войска такими наличными силами немецкой бронированный каток у Рузы надолго не затормозят, поскольку немцы быстро сомнут красноармейцев гусеницами танков.

Вечером 24 октября Шабалов, комиссар советской 133-й дивизии, выехал из располагавшегося в деревне Таблово штаба своей дивизии в Рузу, однако по дороге встретил молодого человека в форме летчика с устным приказом от командующего фронтом на отход от Рузы. Срочно вернувшись обратно в Таблово, комиссар Шабалов из штаба 133-й дивизии по радиосвязи запросил подтверждения полученного приказа в 5-й армии.

На следующий день, в субботу 25 октября, в 6:00 немцы при поддержке танков начали штурм Рузы. А вот дословный перевод подробного описания боя за Рузу, содержащийся в истории боевых действий немецкого 69-го пехотного полка 10-й танковой дивизии вермахта: «Ровно 6:00. Атака! Бойцы 7-й и 8-роты со станковыми пулеметами и гранатометами 9-й роты 69-го пехотного полка поднимаются с позиций. Заурчали танковые моторы. Загрохотали гусеницы. Чудовища зелено-стального цвета выползают из укрытий и катятся к вражеским оборонительным позициям, утюжат русские пулеметные точки и полевые позиции, противник отвечает артиллерийским, противотанковым, зенитным огнем. Его оборона концентрируется на танках, которые кажутся ему опаснее, чем стрелки. Это, может, и правильно, но у стрелков появляется возможность более «спокойно» передвигаться вперед. Они продвигаются к врагу бросками, от укрытия к укрытию, как уже делали сотни раз. Они втягивают головы и пригибаются, когда пулеметные очереди свистят над ними. Они снова откатываются от вершины вниз, так как русские стреляют прямо перед их носом. Но все же они продвигаются вперед, тяжело дыша, с мокрыми от пота телами, разгоряченными лицами. …Отдельные группы уже достигли первых домов. Рвутся ручные гранаты. Солдаты мелькают между домов. Треск пулеметов. Снова ручные гранаты. Штукатурка отлетает от стен дома. Противотанковая граната проделала огромную дыру. Артиллерийское попадание. Дождь грязи и осколков. Черт, рядом! Но мы уже в городе. Между двумя домами протискивается танк, его ствол поворачивается и опускается. Три русских выскакивают из-за куста. Сноп огня из пулемета.

Два часа бушует бой. Руза захвачена, достигнута противоположная окраина. Этот город похож на маленькое гнездышко. Кто что знает о его великом прошлом? Кто знает, что в сентябре 1812 года принц Евгений с 4-мя пехотными дивизиями и с 12-ю дивизиями кавалерии вступил в Рузу, а Наполеон здесь 9-го сентября того же года заболел гриппом? У кого есть время, чтобы посмотреть на церковь или пройтись вдоль монастырской стены? Занимаемся оборудованием позиций. Седьмая рота залегла у брода на юго-западе города, а 8-я рота 69-гополка – у дороги на северо-восток. Первый батальон 7-го танкового полка с 6-й ротой 69-го полка катятся в этом направлении в сторону врага. Цель – Волково.

Около 10:00, когда остальные части полка, обеспечивающие переправу через Москву-реку, прибывают в Рузу, в городе царит полное боевое спокойствие. О войне напоминают тут и там убитые русские, брошенные транспортные средства, воронки от гранат, поврежденные дома, и, естественно, «крысы» (самолеты И-16), которые снова появляются, словно надоедливые шершни, и поливают город огнем пулеметов. Солдаты, которые ищут по домам попрятавшихся русских, несколько удивлены, встретив на улице немецкого генерала небольшого роста – это генерал Штумме, который хочет составить для себя непосредственное впечатление о передовой и проезжает по Рузе.

Паршивая погода влияет на настроение. Туманное утро переходит в хмурый и серый день. Выпавший вчера мягкий снег тает снова. Капает с деревьев и крыш. Короткий снегопад обрушивается на высоты. Мокрый снег быстро тает».

Вечером, в 20:00 начальник штаба советской 5-й армии подписал очередную оперативную сводку № 8 за 25 октября 1941 года, где во втором пункте лаконично указал, что 133-я СД, атакованная с утра 25.10, ведет бой, под давлением противника оставила город Рузу и отходит на рубеж Коковино - Орешки».

Так закончился бой за город Рузу. Почти все красноармейцы, своими телами затормозившие в тот день на 2 часа танковый каток немецких войск, ушли в вечность. Имена их неизвестны, но память об их подвиге на рузской земле будет жить вечно!

Наши читатели, видимо, со всей остротой ощутили, прочувствовали, узнали подлинную правду о том, как во время разыгравшегося «Тайфуна» - ноябрьского наступления гитлеровцев на Москву, советские войска сражались за Рузу и своей героической, самоотверженной борьбой, своими телами задержали продвижение фашистских войск по дороге на Москву. Эту правду о двухчасовом бое спустя 70 с лишним лет первыми установили участники поискового отряда «Надежда». Евгений Шарыкин и Валерий Буланцев, осуществляющие большую поисковую, патриотическую деятельность по установлению подлинной правды о событиях, происходивших в годы Великой Отечественной войны, под руководством своего руководителя офицера советской армии в отставке Эдуарда Байдакова. Они использовали документы из фондов Центрального архива Министерства обороны России (архив ЦАМО РФ), а также боевые документы частей немецкой 10-й танковой дивизии вермахта (архив NARA), за что от имени всех читателей выражаем самую сердечную благодарность и признательность неутомимым поисковикам, особенно Валерию Буланцеву, осуществившему перевод архивных материалов гитлеровских войск на русский язык.

После отхода советских войск на новый рубеж обороны, фашисты стали устанавливать свой, так называемый, «новый порядок». Террор, грабеж, провокации были возведены в ранг государственной политики. Царил полный произвол фашистской армии и оккупационной администрации. Любой человек мог быть схвачен, подвергнут пыткам. За нашими огородами уже была фашистская оборона, окопы, на которые теперь падали советские бомбы и снаряды.

У нашей бабушки в деревне Коковино было два дома, новый и старенький. Во время немецкого наступления в старом доме размещались раненые. Их было много. Мы в это время были в своей землянке за городом. Когда мы вернулись, то на месте старого дома осталась одна воронка, вторая бомба угодила в колодец, третья упала в деревенский пруд. Когда вернулись наши, бомбу эту достали из пруда и взорвали где-то за деревней. Во время оккупации фашисты всех, кто попадался им на глаза, собирали в партии, группы и гнали ружан по глубокому снегу в сторону Можайска. Тех, кто сопротивлялся или пытался бежать – расстреливали.

После освобождения Рузы от немецко-фашистских оккупантов я учился в Рузской школе. Вся жизнь проходила под девизом: «Все для фронта! Все для победы!». Ученики тоже помогали, чем могли, старшим. Мужчин было мало, поэтому мальчишек можно было встретить и на пахоте рядом со старыми дедами, и на колхозном току, и на колхозной ферме. Ребятишки 7-10 лет собирали на полях колоски и сдавали собранное зерно государству.

В 1953 году я окончил 7 классов. В 16 лет пошел работать в рузский промкомбинат. Сначала был учеником столяра, потом стал трудиться самостоятельно. Делал столы, стулья, табуретки, рамы, двери. Московский завод поставлял зеркала, а мы делали для них тумбочки. В 1955 году окончил 10 классов вечерней школы. В 1957 году меня взяли в армию. Направили на учебу в Саратовское военное училище МВД. Прослужил три года и вернулся в Рузу. Поступил учиться в московский педагогический институт на исторический факультет. Получил специальность учителя истории. Преподавал этот предмет в школе №1, в медицинском училище.

В 1961 году женился. Моя жена, Валентина Ивановна, окончила педагогический техникум дошкольного воспитания, и работала воспитателем в детском саду. У нас родились две дочери. Старшая Светлана 1962 года рождения, окончила технологический институт, получила специальность экономиста. Она работает в аппарате администрации Рузского района. Вторая дочь, Елена, окончила технологический техникум, получила специальность технолог швейного производства. Лена работает в рузском доме быта. У старшей дочери есть сын, которому 22 года. Он окончил университет МВД, получил специальность юриста. У Елены дочь окончила московский строительный институт и сейчас находится в декретном отпуске.

Сам я с 1996 года нахожусь на пенсии. Здоровье плохое. Один глаз не видит. Мучает язва желудка, порвал связки в правом коленном суставе. Уже трижды падал в обморок. Было кровоизлияние в мозг. Инсульт. Вот такие у меня невеселые дела.

**Нас гнали в рабство**

***Слово Валентины Николаевны Шевердяевой.***

Родилась я 24 мая 1934 года в Рузе. Родители мои жили на улице Средняя Зарецкая в доме №16. Мне кажется это самое живописное место в нашем городе. Прямо перед глазами большая излучина реки Рузы. За нею круто поднимается в гору древняя крепость – Рузский Городок. Вершину Городка украшают могучие кряжистые раскидистые липы, клены.

Мой отец, Шевердяев Николай Александрович, был шофером автоколонны. Моя мать, Мария Павловна, работала швеей на фабрике.

Когда началась Великая Отечественная война, мне было 7 лет, поэтому память моя сохранила очень явственно то, что происходило на территории нашего города, когда в нем с 25 октября 1941 года и по 17 января 1942 года находились немецко-фашистские оккупанты.

Мой отец сразу добровольно ушел на фронт. Он служил в артиллерии. А артиллерию неспроста называют богом войны. Трудными дорогами войны артиллерист Шевердяев дошел до Берлина. Он участвовал в освобождении от немецких оккупантов столицы Чехословакии – Праги. Вернулся отец в Рузу со многими наградами на груди. Стал работать, как и прежде, шофером.

Чтобы остановить наступление советской 5-й армии и дать передышку своим войскам, фашисты превратили Рузу и села Рузского района в единую сплошную неприступную крепость. Церкви и часовня были превращены в наблюдательные пункты. В них были устроены огневые точки с крупнокалиберными пулеметами. В центре Рузы, между домами, были прорыты подземные ходы. В погребах устраивались укрытия и огневые позиции. Немцы использовали для трудоемких работ советских военнопленных, которых потом сожгли, чтобы не осталось свидетелей их жестокости и бесчеловечности. Река Руза использовалась как естественное препятствие. Вдоль нее рыли траншеи и окопы для автоматчиков. На крутых берегах устраивали пулеметные гнезда.

В один из заснеженных морозных дней большую группу жителей Рузы, в том числе маму, бабушку, мою сестренку Антонину, родившуюся в октябре 1941 года, которой исполнилось всего полтора месяца от роду, и меня, фашисты погнали по полям, укрытым толстым слоем снега, в сторону Можайска, в фашистское рабство. Нас сопровождал рычащий фашистский танк и три автоматчика. Если кто-то падал от усталости и не спешил встать на ноги, гитлеровцы тут же стреляли в несчастного. А колонна продолжала свое движение на запад.

Когда в январе 1942 года советские войска перешли в наступление, нас загнали в сарай. Мы не знали, что наш сарай гитлеровцы обложили снопами соломы и уже хотели поджечь её. И тут поднялась стрельба. В бой с фашистами первыми вступили четверо наших бесстрашных разведчиков. Ранним утром нас освободили советские войска. А 23 января 1942 года вся Московская область была освобождена от немецких оккупантов.

До светлого дня победы было еще далеко, и вся страна прилагала все усилия к тому, чтобы обеспечить советских воинов и питанием, и боеприпасами, и обмундированием. Мы, школьники, тоже, как могли, помогали старшим. Работали на полях и фермах колхозов и совхозов. Многие мальчики, подложив деревянные ящики, стояли у станков и делали заготовки для мин и снарядов.

Окончив 10 классов, я поступила учиться на заочное отделение в техникум связи в Москве. Приобретя определенные профессиональные навыки и получив документы о специальном среднем образовании, стала работать на телеграфе в почтовых отделениях связи. Потом долгие годы трудилась в системе связи Министерства путей сообщения. Теперь нахожусь на пенсии. За моими плечами большая нелегкая жизнь. Мне уже 79 лет, но, признаться, уходить на тот свет не спешу. Смерть меня подождет.

**Наездил 2700000 километров**.

***Слово Владимира КондратьевичаТукало****.*

Родился я 14 марта 1938 года в селе Гуровцы Казатинского района Винницкой области. Украинские совхозы и колхозы поставляли Родине большое количество тонн товарного зерна и картофеля. Но, пожалуй, больше всего на наших полях росло сахарной свеклы. На производстве сахара из свеклы в районе было занято три сахарных завода.

Жили мы в колхозе имени 50-летия Сталина. Когда я появился на свет, мой отец, Кондрат Маркиянович Тукало, уже пять лет служил в Красной Армии в районе Магадана.

Когда началась Великая Отечественная война, моего отца вместе с другими воинами из сибирских дивизий перебросили на Западный фронт. Всю Отечественную войну он прослужил в пехоте. Родной брат отца Василий Маркиянович был офицером в городе Горьком. Затем, он попал на Западный фронт, где и погиб.

Мой отец после окончания войны, вернулся в родной колхоз. Он работал ездовым на лошади. Мать – Акулина Трофимовна, была рядовая колхозница. У нас было свое хозяйство, 38 соток земли, на которой хорошо росли и зерновые, и картофель, и различные овощи.

Немцы забрали у нас корову Галку, поросенка, кур. Как известно, во время Великой Отечественной войны в нашем областном центре Виннице находилась ставка Гитлера. Советские войска 1-го Украинского фронта, в командование которым после того, как 29 февраля 1944 года украинскими националистами был смертельно ранен командующий 1-м Украинским фронтом генерал армии Ватутин, 1-го марта 1944 года вступил маршал Г.К. Жуков, главный удар нанесли в стык 4-й и 1-й немецких танковых армий, в общем направлении на Тернополь, а затем на Проскуров и Черновицы. Соединения фронта окружили и уничтожили гарнизон врага в Тернополе, а к северу от Каменец-Подольского зажали в кольцо окружения 1-ю немецкую танковую армию в составе 23-х дивизий. С большими потерями ей удалось вырваться из кольца. А 20 марта 1944 года войсками 1-го Украинского фронта была освобождена Винница. К 17 апреля 1944 года войска этого фронта продвинулись до 80 – 350 километров, форсировали Днепр, вышли в предгорья Карпат и совместно со 2-ым Украинским фронтом разрезали стратегический фронт врага.

В конце марта 1944 года произошло историческое событие. Войска 2-го Украинского фронта силами 27 и 52 армий совместно с соединениями 6-й и 2-й танковых армий развернули наступление к Пруту на батошанском направлении. И уже 26 марта они вышли на 85-километровом фронте севернее Унген на Государственную границу СССР. Советская столица 26 марта 1944 года 24-мя артиллерийскими залпами из 324 орудий возвестила миру о новой блистательной победе 2-го Украинского фронта, вышедшего на Государственную границу. Эта весть наполнила сердца советских людей великой радостью, вселила надежду на скорую победу над врагом. И она, долгожданная, пришла 9-го мая 1945 года.

В сентябре 1945 года я пошел в первый класс, закончил 10 классов школы в 1955 году. Пошел работать в колхоз. Трудился грузчиком на транспортировке зерна от комбайна во время хлебоуборочной страды. Затем поступил на курсы шоферов. Через четыре месяца получил шоферские права. Потом пошел служить в армию, где я был водителем на автомашине. Служил в войсках ПВО в Нестерово. Прослужил 3 года. Там, помимо своих служебных обязанностей возил детей офицеров в школу.

В августе 1960 года я женился. Моя жена, Наталья Васильевна Голубева, работала на картонной фабрике в Горбово. В сентябре 1961 года родилась дочь Зоя. Окончив школу, она поступила в педагогический техникум в Москве. После его окончания дочь успешно работает воспитательницей детского сада в Москве. Зоя выросла, вышла замуж, родила сына. Нашему внуку уже 27 лет. Он окончил в Университете МВД юридический факультет и успешно работает юристом.

Я проработал шофером 42 года. Наездил по рузским дорогам 2700000 километров. Из 42 лет – 17 лет я проработал на тяжелой автомашине «Колхида». В 1998 вышел на пенсию, а в 2000 году похоронил свою жену. Живу в гражданском браке с Риммой Владимировной, которая работает в Мосэнерго.

**Это было под Вязьмой.**

***Слово Марии Петровны Бутузовой.***

Родилась я в грозном 1941 году в деревне Голочелово Сафоновского района Смоленской области в крестьянской семье. Моя мать, Фекла Григорьевна, была колхозницей. Отец, Петр Кузьмич Бутузов, когда-то работал в Москве. В годы гражданской войны был командиром партизанского отряда под Волочаевкой. Был ранен, награжден именным оружием. В детские годы я слышала песню «По долинам и по взгорьям»:

По долинам и по взгорьям

Шла дивизия вперед,

Чтобы с боем взять Приморье -

Белой армии оплот.

Наливалися знамена,

Кумачом последних ран.

Шли лихие эскадроны

Приамурских партизан.

Этих дней не смолкнет слава,

Не померкнет никогда,

Партизанские отряды

Занимали города.

И останутся, как в сказке,

Как манящие огни,

Штурмовые ночи Спасска,

Волочаевские дни.

Разгромили атаманов,

Разогнали воевод.

И на Тихом океане

Свой закончили поход.

Мне кажется, эта песня про таких, как мой отец. После гражданской войны он жил в деревне Высоцкое Издешковского района Смоленской области. Когда началась Великая Отечественная война отца не взяли на фронт по возрасту, оставили для организации партизанского движения на Смоленщине. Петр Кузьмич организовал партизанский отряд из солдат, вышедших из окружения, и молодых местных ребят. Предатель выдал их полицейским. Фашисты выследили их, схватили 10 человек и казнили на горе. Отца в перестрелке ранили и еще живого в 40 –градусный мороз бросили в колодец. Чтобы он не смог выбраться, колодец забросали бревнами. Это было в 7-ми километрах от деревни и в 25-ти километрах от города Вязьмы.

У нас была большая дружная семья, в которой я была самая маленькая. Мой старший брат, Николай Петрович Бутузов, после окончания школы поступил в военное танковое училище. В 1943 году, во время битвы на Курской дуге лейтенант Бутузов погиб в Покровском районе Орловской области.

У меня есть сестра, Елена Петровна, 1925 года рождения. Брат, Василий Петрович, 1929-го года рождения, будучи мальчишкой, не жалея сил, трудился для достижения победы: строил мосты, аэродромы. У меня есть еще две сестры: Александра Петровна, 1935 года рождения и Людмила Петровна, 1938 года рождения.

Суровой зимой 1941 года всю нашу семью фашисты выгнали из дома на мороз и вместе с другими односельчанами проселочными дорогами, по глубоким сугробам нас погнали в рабство, в Германию. Плохо одетых, голодны, каратели с собаками гнали нас по заснеженным полям. Минское шоссе находилось от нас на расстоянии 1,5-3 километров. Нас заставляли колоть лед, пересыпать плиты льда опилками, грузить на машины, которые следовали куда-то на запад. Еще заставляли валить лес и грузить бревна на машины. Кормили баландой. Тех, кто проявлял недовольство, расстреливали. Ночью спали на соломе в дощатых сараях.

Я была самой маленькой и постоянно болела. Понятно, какое может быть у нас после всего пережитого здоровье. Продолжались все наши мучения с октября 1941 года по март 1942 года. Гнали фашисты нас до самого Днепра, пока, наконец, нас не освободили. В деревню возвращались тем же путем. Голодные, замерзшие, к вечеру дошли до деревни, которая называлась Надежда. Здесь, после отдыха, у нас появилась надежда, что нам посчастливится, и мы живыми вернемся домой. Проселками, днем и ночью, добирались мы две недели до своей деревни.

На этом наши страдания не закончились. Деревня оказалась сожженной. Каким-то чудом уцелел единственный сарай. Все было разграблено. Всю скотину и живность куда-то угнали. Все, кто вернулся живым, стали жить в этом сарае. Мать ходила побираться вместе с моей сестренкой Еленой.

Потом мы двигались к Ржеву, который был освобожден 3 марта 1943 года войсками Западного фронта. Бои шли днем и ночью, лошади падали от голода. Солдаты построили для нас избушку, в которой мы стали жить. Мою сестру Елену взяли работать в подсобное хозяйство. Она выращивали овощи, трудилась, не жалея сил в поле. Тогда все работали под девизом: «Все для фронта, все для победы!» Брат Василий строил аэродром в районе деревни Березки. Строил мосты, мостил булыжником дороги, потом ушел в партизанский отряд.

В 1958 году я окончила Издешковскую среднюю школу и сразу начала работать. Сначала работала в колхозе, затем в аптеке города Вязьмы. С 1963 по 1968 год была заведующей библиотекой Сафоновского отдела культуры Смоленской области, успешно сочетая работу с учебой в библиотечном техникуме, который окончила в 1967 году. После переезда семьи в Рузский район работала в ПМК-18 «Водстрой» - комендантом, а потом инспектором отдела кадров. В 1974 году вступила в КПСС.

В том же, 1974 году, поступила на заочное отделение Всесоюзного юридического института, который окончила в 1978 году. С 1976 года работала нотариусом государственной нотариальной конторы возле гостиницы исполкома Мособлсовета. Вела большую общественную работу, была заместителем председателя парторганизации суда и прокуратуры, членом партийной комиссии при Рузском райкоме КПСС. Была депутатом Рузского городского Совета народных депутатов. Работала в администрации Рузского муниципального района с 1996 по 2001 год ведущим специалистом отдела экологии.

Я замужем, мой муж Иван Андреевич с 12 лет трудился прицепщиком на тракторе. Был контужен, потом работал механиком. Служил в ВВС. В настоящее время болеет. Я - инвалид II группы.

**За баранкой машины.**

***Слово Владимира Андреевича Салыги*.**

Я родился 23 мая 1936 года в селе Ружин Ружинского района Житомирской области. Село было маленькое, всего 10 домов, население не более 30-ти человек, глухое. Электричества не было, один колодец на все село. Одна дорога связывала нас со страной. У нас был свой домик с земляным полом, крытый соломой. Отец, Андрей Авраамович Салыга, и мать, Екатерина Федоровна, были колхозниками. У меня была единственная сестренка Елена, на год моложе меня.

Возле дома был хороший приусадебный участок размером 30 соток. Был свой садик, в котором росли яблони, сливы, груши. На огороде росла картошка и разные овощные культуры. В сарае находилась корова по кличке Ельнина, от слова «ель». Были свои куры.

Отец участвовал в советско-финской войне 1939-1940 годов. После нее ушел на Великую Отечественную войну. Андрей Авраамович погиб в Польше, под Краковом. Была братская могила, потом поляки сравняли ее с землей. Теперь на месте ее растет лес.

Прежде чем немцы подошли к нашему селу, наша мама погнала колхозное стадо на восток, чтобы оно не досталось врагу. Мы с сестренкой остались под присмотром бабушки, Федоры Прокловны, которой было уже 90 лет. У нее было 11 детей. Умерла она в возрасте 102 лет. Мать догнала колхозных коров только до Киева, где стадо попало под бомбежку и погибло. Но наша корова осталась в сарае, с нами. У бабушки немцы забрали кур, поросенка. На старую корову они не позарились. Угоняли в Германию молодых парней.

Во время бомбежек мы прятались в подвал, в котором находились и детишки соседей, которым бабушка давала молоко. Всем сельчанам, оставшимся без коров, она бесплатно давала молоко от нашей Ельнины.

Освободили наше село первый раз 12 ноября 1943 года, но через неделю, 19 ноября, пришлось вновь оставить наше село. Вторично войска 1-го Украинского фронта освободили нас 31 декабря 1943 года. В 1944 году я пошел в школу, которую успешно закончил в 1954 году. Потом призвали в армию. Служил три года шофером в Львовском автопарке, обслуживал танковый полк. В 1951 году вступил в комсомол. Отслужив свой срок, я вернулся домой. Стал работать в районном автопарке, где трудился до ухода на пенсию. В 1966 году я женился. Моя жена, Лидия Александровна, была учительницей начальной школы. В 1969 году у нас родилась дочка Татьяна. Закончив учебу в школе, она поступила в техникум связи в Киеве. После окончания учебы стала работать на почте. Дочь вышла замуж за шофера Виталия. У нас есть внучка, которая учится в Университете гражданской авиации в Москве.

Сам я с 1996 года на пенсии, у меня слабое здоровье, II группа инвалидности. В 1998 году был инсульт. Не работали рука и нога. Была плохая речь. Сказываются трудные годы войны.

**Мы видели на виселице Зою Космодемьянскую.**

***Слово Валентины Павловны Савкиной****.*

Я родилась в деревне Кантемирово Верейского района Московской области 23 февраля 1938 года. Мой отец, Павел Александрович Шагов, работал плотником в доротделе. Мать, Лукия Ивановна, была домохозяйкой. Жили мы в доме бабушки. У меня был старший брат Константин, 1935 года рождения, и младший брат Александр, 1939 года рождения, у которого была страшная болезнь – туберкулез костей. Он находился на лечении в больнице города Мытищи, где и умер в 1942 году. Там его и похоронили. Когда у родителей в 1946 году родился мальчик, его тоже назвали Александром, в память об умершем брате. После объявления войны отец сразу ушел на фронт. Мы остались с мамой.

В октябре 1941 года нашу деревню заняли фашисты. Они выгнали нас из дома и вместе с другими односельчанами стали перегонять из деревни в деревню. Гнали в сторону Вереи. Была холодная зима. Выпало много снега. Стояли сильные морозы. Мама везла на санках меня и старшего брата. Мама провезла нас несколько километров до дороги, ведущей в сторону Вереи, и, вдруг вспомнила, что забыла дома что-то важное. Она оставила нас на шоссе, а сама побежала домой за забытой вещью.

В это время по шоссе ехали фашисты. Один здоровенный немец схватил меня и потащил к машине. Я упрямилась, кричала, но немцы только смеялись. Я стала громко плакать. Фашисты ехали в сторону Можайска. Гитлеровцы стали бить меня и где-то недалеко от деревни Шаликово выбросили в снег. Когда мама вернулась, Костя рассказал, что случилось, и показал, куда поехали оккупанты. Мама с братом побежали вслед за машиной. Бежали до деревни Шаликово, где и нашли меня. От холода я уже была на краю гибели.

Мама постучалась в дом. В нем оказались фашисты, которые грелись возле печки. Один немец схватил меня за руку и вырвал из маминых рук. Мама подумала, что он хочет бросить меня в печку, и дико закричала.

- Nicht! – сказал немец. Он быстро, с силой растер мои щеки. После того, как я пришла в себя, мама вышла и повезла нас дальше по дороге.

Второй раз гнали по деревне Петрищево. Слева от дороги стояла виселица, на которой висела партизанка Таня. Позже мы узнали, что 27-го января 1942 года в газете «Правда» был опубликован очерк Петра Лидова «Таня». Вечером его передали по Всесоюзному радио. Диктор, Ольга Высоцкая, с трудом сдерживая слезы, рассказала стране о юной девушке-партизанке, во время выполнения боевого задания попавшей в руки немцев, вынесшей нечеловеческие пытки, но не предавшей своих товарищей. Казненной, но не сломленной.

Специально созданная комиссия установила подлинное имя героини. Ею оказалась 18-летняя московская комсомолка Зоя Космодемьянская. Зое Анатольевне Космодемьянской 16-го февраля 1942 годы посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. С тех пор имя Зои Космодемьянской стало символом героизма, мужества, патриотизма. Зоя Космодемьянская родилась 13 сентября 1923 года в селе Осино-Гай Гавриловского района Тамбовской области в семье сельского учителя. В 1930 году семья переехала в Москву. Зоя окончила 9 классов в школе №201. В октябре 1941 года она добровольно вступила в специальный партизанский отряд, действовавший по заданию штаба Западного фронта на Можайском направлении. Дважды направлялась в тыл противника.

В конце ноября 1941 года при выполнении боевого задания в районе деревни Петрищево была схвачена фашистами. Несмотря на жестокие пытки, не выдала военной тайны и не назвала своего имени. Она была первой среди женщин, удостоенной звания Героя Советского Союза в первые месяцы войны. Кроме того, Космодемьянская награждена орденом Ленина.

Похоронена Зоя на Новодевичьем кладбище, в Москве. В 1957 году на Минском шоссе, близ деревни Петрищево, ей был установлен памятник (скульпторы О. Иконников и В. Федоров, архитектор А. Каминский). На его постаменте надпись: «Зое – бессмертной героине советского народа. 1923-1941гг.»

Именем Зои Космодемьянской были названы улицы многих городов и сел, школы, судно ММФ, танковый полк ННА ГДР и астероид. В московской школе №201 и в школе родного села Зои Космодемьянской открыты музеи. Мемориальный музей открыт также в деревне Петрищево. На месте гибели Зои установлена мемориальная плита, в центре Петрищева, возле музея, воздвигнуты обелиск и памятник героине.

А совсем недавно в Рузе, возле Дома культуры был открыт памятник работы скульптора Церетели Герою Советского Союза Зое Космодемьянской. Скульптор запечатлел ее в тот момент, когда, как писали советские поэты:

Босиком, в одной рубашке рваной,

Зою выгоняли на мороз.

И своей летающей походкой,

Шла она под окрики врага.

Тень ее очерчено и четко

Падала на лунные снега.

Фашисты довели нас тогда, когда мы видели на виселице казненную Зою, до деревни Богородское. Нас разместили в здании бывшего дома отдыха. Ничем не кормили. Что успели люди взять с собой, то и ели. Вскоре нас освободили советские разведчики. Возвращаясь обратно, домой, мы побирались по селам, пока, наконец, добрались до своей деревни.

После окончания войны, отец продолжил свою службу в армии. Ему довелось участвовать в разгроме японских войск. Служил рядовым пехотинцем. Много раз был ранен, имел награды. Вернувшись домой, по первому снегу, он снова стал работать плотником. В 1994 году отца не стало. Я пошла в школу в 1945 году в деревне Шелковка. Окончила 4 класса. Затем мы переехали в Дорохово. Отец сам построил дом на улице 2-я Советская. В 1955 году я окончила 9 классов. Потом поступила на работу в туберкулезный санаторий в Кожино. Сначала была разнорабочей в столовой санатория, потом – лаборантом на котельной. Проработала два года. Вышла замуж. Муж, Владимир Николаевич Савкин, работал шофером в санатории.

В 1959 году у нас родилась дочь Галина. Она окончила Тучковский автодорожный техникум. Работала бухгалтером в Дорохове на базе хлебопродуктов. У нее двое детей: сын Денис, 1980 года рождения, и дочь Евгения, 1984 года рождения. Денис – лейтенант, служит в Госавтоинспекции. Евгения получила высшее образование. Она менеджер, работает в торговле. Моя вторая дочь Наталья родилась в 1971 году. Работает медсестрой в санатории №58. У нее тоже двое детей: дочь Ольга и сын Олег. Ольга окончила институт, работает менеджером в ресторане, в Москве. Олег учится в десятом классе.

Я живу в поселке санатория №58. Старшая дочь живет в Нестерово. У нее своя квартира. Младшая дочь живет со мной. Мужа я похоронила в 1997 году. Умер он не своей смертью. Ночью, возвращаясь домой с работы, ему встретилась подвыпившая компания. Убит, как говорится, ни за что. Убийц так и не нашли. Сама я с марта 1993 года на пенсии. Здоровье плохое, да и как оно может быть хорошим после всего пережитого. Теперь я инвалид II группы. Болит сердце, болят суставы. Но умирать, ой, как не хочется. На тот свет мы всегда успеем. Хочется дождаться летних золотых деньков, полюбоваться утренними зорями, послушать пенье соловьев. Одним словом, хочется еще немного пожить.

**Передовая у нас была дважды.**

***Слово Антонины Петровны Ловягиной*.**

Родилась я 28 января 1936 года в селе Вяжи Хомутовского района Курской области. Мой отец, Петр Иванович Жмарев, до войны работал в колхозе. Мать моя, Пелагея Андреевна Жмарева, тоже работала в колхозе. Когда нас освободили после битвы на Курской дуге в июле 1943 года, наш отец ушел на фронт. Вернулся раненый. А когда немного поправился, вновь стал работать в колхозе. Работал до самой смерти. Умер в 1959 году.

До войны у нас была своя изба, приусадебный участок, на котором мы выращивали овощи и картофель. Было подсобное хозяйство: корова, свиньи, овцы, гуси, куры и собака. Когда фашисты заняли наше село первый раз, в нашем доме разместились наемники из Польши. Они заняли одну комнату, а мы были на кухне. Польские солдаты относились к нам сносно, терпимо.

Когда фашисты оккупировали село вторично, в 1943 году, то мы хватили лиха, как говорится, через край. Фашисты на этот раз делали с нами, что хотели. Они отобрали все наше хозяйство.

Однажды одни фашисты привезли к нам и оставили у нас дома на хранение зарезанную корову. Пришли другие гитлеровцы и забрали ее. Потом за коровой пришли те немцы, которые ее оставили, но коровы уже не было. В порыве ярости фашисты хотели расстрелять отца, но потом они заменили расстрел резиновыми дубинками. Били до тех пор, пока не устали сами.

Потом выгнали нас на луг и вместе с другими жителями села под автоматами и охраной злых овчарок погнали куда-то. Одну партию погнали в Германию, другую пригнали в поселок Красная Поляна. Это было весной. Там нас разместили на колхозной ферме. Нашу семью вместе с четырьмя другими семьями сунули в одну избушку, где мы жили до освобождения в июле 1943 года.

Сколько мы пережили бомбежек! Дважды по нашей территории проходила передовая. Мы с соседними ребятишками прятались в подвале и, дрожа от страха, молили господа бога, чтобы бомбы упали не на наши головы. Половина деревни сгорела. Через наш дом перелетали снаряды. Наш домик был под соломенной крышей. Фашисты разобрали его на устройство блиндажей.

Был страшный голод. Мы съели почти весь липовый лес, делали лепешки из листвы и прошлогодней мерзлой картошки, найденной весной на пашне. Мою сестру Валентину, родившуюся в 1930 году, немцы угнали в Германию, но она осталась жива и вернулась домой. До войны она успела окончить три класса, после войны стала работать в колхозе. Вышла замуж. Муж, Алексей, работал на заводе в Подольске. Умер, когда ему было 72 года. У них выросли дочери – Нина и Юлия. Они обе замужем. У Валентины Петровны растут правнучки Катя и Валя и правнуки - Семен и Сережа.

Сама я, Валентина Петровна Ловягина, окончила педучилище в городе Обоянь. Работала 12 лет воспитательницей в детском саду. Потом была заведующей детским садом. В 1968 году у меня заболела дочь Ольга. Тогда мы уехали лечить ее в Московскую область. Дочь вылечили. Сначала жили в Орехово-Зуеве, а в 1971 году переехали в Рузский район. Теперь мы живем в поселке санатория «Дорохово». Я работала в детском саду №9 в деревне Воробьево. Вышла на пенсию в 1991 году, а с работы ушла в 1998 году. У меня есть дочь Ольга. Она была замужем, но с мужем разошлась. У нее есть сыновья Гриша и Аркадий. Они учатся в московском колледже. Ольга работает менеджером в городе Королеве. Вместе со своими сыновьями она живет на квартире в городе Королеве.

Был у меня брат Иван Петрович, 1943 года рождения. Он служил в ВВС, был капитаном. Потом его перевели на Украину. С той поры мы утратили связь друг с другом. И теперь ничего не знаем о судьбе брата. Если жив, дорогой братец, отзовись. Мы всегда будем ждать тебя в гости, пока живы.

**Отец погиб под Ржевом**

***Слово Раисы Михайловны Сениной*.**

Я, Раиса Михайловна Сенина, родилась 22 сентября 1938 года в Москве. Жила на Красной Пресне. Мой отец, Михаил Иванович Голиков, был метростроевец. Мать, Елена Ивановна Голикова, работала на мануфактурной фабрике.

Перед войной мы поехали в Смоленск к родителям отца, помочь по хозяйству. Жили в деревне. Там застало нас 22 июня. Мой отец участвовал в советско-финской войне. Он, не раздумывая, снова добровольно пошел на фронт, служил рядовым в пехоте.

В развернувшемся наступлении советских войск под Москвой 16 декабря 1941 года войсками 31-й и 29-й армий генералов В.А. Юшкевича и В.И. Швецова был освобожден Калинин. Развивая наступление, войска Калининского фронта, в состав которого перешла 30-я армия Западного фронта, наносили удары по обоим берегам Волги в направлении Старица-Ржев. Они, прорвав оборону противника, в ночь на новый 1942 год, освободили Старицу и, продолжая наступление, вышли на подступы к Ржеву.

В жестоких боях под Ржевом мой отец погиб. Мы остались в деревне на Смоленщине, оккупированной фашистами. В оккупации находились три года. Деревня, где мы жили, 18 раз переходила из рук в руки. Мы своими глазами видели такие ужасы, от которых волосы становились дыбом. Бесконечные бомбежки, разрывы снарядов и смерть, страшная, жестокая и неотвратимая. Помню, лежала девочка в коляске. Девочка заплакала, и гитлеровец кинжалом зарезал ее на наших глазах.

В нашем доме был немецкий штаб. Особенно злыми были финны и румыны. Бабушку заставили чистить ботинки. Она не расслышала приказания, и ее тут же гитлеровец убил прикладом. Мы прятались сначала под кроватью, потом ушли в лес. Прятались в подвалах и брошенных разбитых блиндажах.

Когда немцев отогнали, мать вместе со мной хотела вернуться в Москву. Шли пешком по лесам и болотам. Мать была детдомовкой. Когда пришли в Москву, своего детдома мама не нашла. Она пришла в Рузу. И здесь никому не было дела до нас. Маму взяли работать в совхоз в деревню Рыбушкино. Мама занималась в совхозе растениеводством, выращивала помидоры, лук, свеклу.

Я пошла в школу в 1947 году. Училась в Комлево, где была начальная школа. Окончила 4 класса. Потом с мамой перебрались в совхоз в поселке Лидино. Мама поливала в совхозе капусту, ворошила сено, таскала его к стогам. В 1958 году она вышла замуж. Муж ее, Сенин Николай Андреевич, был водителем автобуса. Совершал рейсы по определенным маршрутам. Их дочь, Галина, окончила 10 классов школы №1. Потом уехала в Красногорск. Там вышла замуж. Её муж, Александр Николаевич, работал на заводе. Случайно погиб под электричкой. У Галины трое детей. Её сыну Андрею 12 лет, учится в 6-м классе. Никите - 10 лет, учится в 3-м классе. Дочке Наде – 6 лет, ходит в детский сад. Галя работает на производстве. Все дети живут с матерью.

Я приехала в Рузу в 1956 году. Жила на квартире, вышла замуж. Получила жилье на улице Почтовой. В настоящее время живу одна. С 1993 года нахожусь на пенсии. Последние годы работала вахтером в Рузском филиале РГСУ. Там был очень хороший коллектив. Обо всех, с кем довелось работать, у меня остались самые теплые воспоминания. Крепкого здоровья, счастья, и долгих лет жизни, мои уважаемые коллеги.

**Нас освободили партизаны**

***Слово Тамары Петровны Фроловой***

Я родилась весной, 25 мая 1937 года в деревне Брыньково Рузского района. Мой отец, Петр Тимофеевич Кудрявцев, работал в мастерских в городе Рузе. Мать, Аграфена Алексеевна, была колхозницей.

Отца призвали в армию 14 октября 1941 года. Он был старшим сержантом, служил в 1158 стрелковом полку 352 стрелковой дивизии. Погиб 7 августа 1942 года в поселке Долгое Гагаринского района Смоленской области.

Когда началась война, мы жили в своем доме в деревне Брыньково. У нас была одна коза. И ту немцы отобрали. Они выгнали нас из дома на мороз. Рядом были семьи Кунягиных, Разуваевых и Грибковых. Фашисты погнали нас в сторону Можайска. Освободили нас лыжники, одетые в белые халаты. Это были партизаны.

Когда мы вернулись в деревню, там все было заминировано гитлеровцами. В нашем доме или бомбой, или снарядом снесло крышу. Мы накидали на стены веток, сделали подобие крыши и стали жить. Освободили нас 17 января 1942 года воины 43-й стрелковой бригады, которой командовал генерал-майор С.Т. Гладышев, и подразделения 19-й стрелковой дивизии.

У меня была младшая сестричка, родившаяся в 1938 году. Во время налетов фашистской авиации и артиллерийских обстрелов, мы прятались в землянке. В ней всегда было холодно. Вода замерзала. Екатерина простыла, немного поболела и умерла. Было ей около трех лет.

В 1942 году в нашей семье родилась девочка, моя младшая сестренка. Ее тоже назвали Екатериной. С ней мне было веселее. К сожалению, три года назад она заболела и умерла. У нее был цирроз печени.

Я хорошо помню 17 января 1942 года, когда нашу деревню одновременно с Рузой и соседними деревнями Малое Иванцово, Рыбушкино, Горки, Старое, Сытьково освободили советские солдаты. Трудно передать словами ту радость, которую испытали мы, узнав, что врага выгнали.

Помню свою первую учительницу, когда в промерзлых классах мы, плохо одетые, голодные, просто дремали на уроках. Мерзлая прошлогодняя картошка, собранная по весне на пашне, крапива, дикий лук, дикий чеснок, так называемые «баранчики», мягкие, сочные стебли которых мы ели, как конфеты. Правда, из Бабаевского подсобного хозяйства, где наша мама работала разнорабочей, давали нам иногда немного кукурузы, патоку, отходы с конфетной фабрики. Однажды наша мама переносила тяжелые весы с одного места на другое, и у нее от тяжести случился заворот кишок. Вылечили. Потом она с Татьяной Булановой таскала тяжелые грузы. У нее обнаружилась язва желудка и двенадцатиперстной кишки. Умерла наша мама 3 мая 1975 года. По мнению врачей, причина смерти - слабое сердце.

Я окончила четыре класса Сытьковской начальной школы. Потом училась в вечерней школе в Рузе. Окончила семилетку. Была пионервожатой в Старой Рузе. Как говорится, один раз отдохнула. Там мы рвали щавель. В основном нажимали на дары леса.

Работала от райпотребсоюза в Чуевском саду. Окапывала яблони, кусты смородины. Когда созревал урожай, убирала его.

Потом стала работать на пуговичной фабрике. Фабрика находилась на Иван-горе, на улице Красной в городе Рузе. Работала на станках. Потом вышла замуж. Мой муж, Юрий Иванович Фролов, работал трактористом в совхозе. Родились дети. Первой в 1955 году родилась дочка Вера. Затем 4 сентября 1958 года родился сын Володя. Вера окончила техникум в Тучково, затем автодорожный институт в Москве. Работает в администрации города Наро-Фоминска. Она вышла замуж, и теперь ее фамилия Игнатова.

У нее растут сыновья Алеша и Юра. Отслужили в армии, работают на производстве. Алеша ремонтирует квартиры, а Юра работает водителем в Наро-Фоминске.

Наш сын Владимир отслужил срочную службу в армии. Сейчас работает в Рузском райпотребсоюзе. Он водит и машины, и трактора. Был женат, но с женой не сошлись характерами. А если сказать правду – жена спилась. Володя один воспитывает свою дочь Надежду. Сейчас Надя замужем. У нее растут дети. Старшая Настя пойдет в школу, а младшему Антону исполнилось пять лет.

Сама я с 1992 года нахожусь на пенсии. Живу одна, так как мой муж умер в 1994 году.

**Нам суровая доля досталась**

***Слово инвалида второй группы Зинаиды Васильевны Азарович***

Я родилась 25 октября 1938 года в деревне Ямская Можайского района. Мой отец, Василий Феопентович Королев, работал на железной дороге. Он был осмотрщиком товарных вагонов. Мать, Ирина Александровна, была домохозяйкой. В деревне у нас был свой домик. Имелось, конечно, и подсобное хозяйство. Была своя корова, поросята, куры. До войны наш отец служил в Казахстане.

Война застала его в деревне Ямской, которая находится в Можайском районе. У меня был старший брат Анатолий Васильевич Королев, 1933 года рождения. Но я не помню его. В то время, когда я родилась, Анатолий заболел дизентерией и умер. Была у меня и старшая сестра Валентина, 1935 года рождения. Когда началась война, Валентина заболела менингитом и уже осенью1941 года ее не стало.

Другая старшая сестра, Любовь Васильевна, родившаяся в 1937 году очень тяжело переживала бомбежки, артобстрелы, страшное нашествие фашистов. Любочка заболела, сердце ее не выдержало и она умерла в октябре 1941 года, когда фашисты уже оккупировали Можайский район и устанавливали на его территории свой, пресловутый «новый порядок».

Когда немцы ворвались в нашу деревню, они сразу выгнали нас из своего дома и заняли его. Тогда наш отец вырыл землянку на огороде, в которой мы стали жить. Немцы забрали у нас корову, 2-х поросят, 20 кур. Забрали даже картошку. Питались мы кое-как, как говорится, кто что найдет. Наша бабушка жила в деревне Вяземская, недалеко от деревни Клементьево. У нее немцы тоже все отобрали. Так что целых полгода нам пришлось голодать.

В 1942 году у меня появилась младшая сестренка Анна. Она окончила десять классов. Потом стала работать разнорабочей на заводе в Зеленограде, работала контролером на электронном заводе. Она вышла замуж за Александра Николаевича Грибкова, который был строителем. Он строил новые дома для москвичей. В их семье трое сыновей Николай, Андрей и Вячеслав, которые уже выросли и работают таксистами. У каждого из них есть семьи. У Николая растут 19-летний сын и 10-летняя дочь. У Андрея подрастает дочка Валерия, которой исполнилось шесть лет. У Вячеслава две дочери – 11-летняя Виктория и 9-летняя Наташа. К сожалению, муж Анны умер семь лет назад.

Есть у меня еще одна сестра, Нина Васильевна Рябова, 1946 года рождения. Она работает станочницей на арматурном заводе в Можайске. У нее есть дочь Галя, 1980 года рождения, и дочка Таня, 1985 года рождения. Обе уже замужем. Муж Гали работает на арматурном заводе. У них двое сыновей Леша и Саша. Оба работают на арматурном заводе, пока не женаты. У Тани муж умер. Она тоже работает на заводе. У нее подрастает сын Родион, которому пять лет.

Был у меня и брат Николай Васильевич, 1949 года рождения. Он был бригадиром на стройке, строил дома в Можайске. Николай окончил в Верее строительное училище. Его жена, Нина Ивановна, работала арматурщицей на заводе. Их сын Анатолий женился, взял в жены женщину с ребенком. Анатолий работает по строительству. К великому сожалению, Николая Васильевича нет в живых. У него был обширный инфаркт. На третий день он почувствовал облегчение, встал, пошел на работу и …умер.

Есть у меня самый младший братец, Сергей Васильевич, родившийся в 1954 году. Он живет в доме родителей. Женат. Его жена, Наталья Ивановна, работает уборщицей в типографии. Сергей Васильевич три года работал в милиции. В настоящее время он работает охранником в Москве.

Я училась в Можайске. Окончила 10 классов школы №1. Была активной комсомолкой. Потом поступила в ФЗО в Можайске. Получила специальность швеи - мотористки. Стала работать в Можайске. В 1958 году вышла замуж. Мой муж, Иван Иванович Азарович, работал сцепщиком на железной дороге. В 1959 году у нас родилась дочь Ольга.

В 1970 году я переехала в санаторий «Дорохово». Стала работать санитаркой. Мне дали жилье – одну комнату. Дочь окончила семь классов. Стала учиться в Москве на повара. Получила специальность, стала работать в Москве. Ольга вышла замуж. У нее двое детей. Дочь Мария, 1980 года рождения, и сын Павел, 1982 года рождения. Павел окончил институт радиотехники и автоматики, работает заместителем начальника строительной фирмы. Он женат. Его жена, Наталья Николаевна, находится в декретном отпуске. Она работала менеджером. У них двое детей. Их сыну Егору исполнилось полтора года, а другой сын Илюша только родился.

Дочь Ольги, Мария, окончила Московский строительный институт. Она получила специальность экономиста. Мария работает экономистом в строительной фирме. Она вышла замуж. У нее двое детей.

Я живу в поселке санатория «Дорохово». У меня вторая группа инвалидности с конца 1991 года. Получаю полагающуюся мне пенсию. Живу одна. Мой муж умер 14 декабря 2006 года.

Я частенько вспоминаю и своего мужа, и своих родителей. Они были добрыми, трудолюбивыми, порядочными людьми. Отец имел две награды за доблестный труд, был хороший семьянин. Под стать ему и мать. Родить и вырастить восьмерых детей, стойко переносить все удары судьбы – это дано не каждой женщине. Остается только сожалеть, что моим дорогим родителям досталась такая нелегкая, такая суровая доля.

**Своими глазами**

***Слово Марии Петровны Хитрых***

Родилась я 24 сентября 1936 в деревне Жуково Новодугинского района Смоленской области. Мой отец, Павел Дмитриевич Лопашов, был, как говорится, на все руки мастер: плотник, столяр, разнорабочий. К началу Великой Отечественной войны ему было без малого шесть десятков лет. Поэтому на фронт его не взяли, а направили в город Балашов Саратовской области.

- Там нужны такие, как вы, - сказали ему. – Умные, трудолюбивые, настоящие бойцы не менее важного, чем передовая, солдаты трудового фронта. И Павел Дмитриевич оправдал это высокое доверие. Наша мама, Мария Васильевна Лопашова, была колхозницей. Она от зари до зари была занята на полевых работах.

Жили мы в 40 километрах от Вязьмы. В мирное время колхозники выращивали лен. Сколько песен сложено о нем, сколько добрых слов сказано в его адрес. Лен сеяли, растили, лелеяли всходы, а потом, когда собирали урожай, делали из него веревки, бечевки, канаты.

У нас была большая дружная семья. Жили мы в своем домике. Было свое хозяйство: корова, овцы, куры. Но вот началась война. На кратчайших путях к Москве, в междуречье Западной Двины и Днепра, на широких просторах Смоленщины, войска Западного фронта сдерживали и изматывали самую сильную группировку врага - группу армий «Центр». Оборонительные и наступательные действия, которые они вели, вошли в историю как Смоленское сражение, которое продолжалось с 10 июня по 10 сентября 1941 года.

В первые дни сражения гитлеровцы, обладавшие значительным превосходством в силах и средствах, добились серьезных успехов. На Великолукском направлении они расчленили 22 армию генерала Ф.А. Ершакова, войскам которой прошлось сражаться в окружении. На Витебском направлении противник сломил сопротивление не успевшей еще развернуться 19-й армии, командовал которой генерал И.С. Конев. К 20 июля, развивая наступление, фашисты продвинулись на 150 километров. Южнее немецко-фашистские войска нанесли два удара в обход Могилева с севера и юга на Смоленск и Кричев. Здесь противник продвинулся на 200 километров и окружил Могилев. В центре фронта 20-я армия генерала П.А. Курочкина вела бои на своих флангах, а 16-я армия генерала М.Ф. Лукина сражалась за Смоленск.

Свой плацдарм на западном берегу Днепра удерживала 13-я армия. Здесь на смерть стояли бойцы 132 стрелковой дивизии генерала М.Т. Романова. Войскам этой армии пришлось очень тяжело, т.к. они оказались под ударом главных сил 2-й танковой группы врага. Левофланговая 21-я армия генерала Ф.И. Кузнецова с 13 июля вела бои наступательного характера на бобруйском направлении. Её войска сковали до 15-ти дивизий 2-й немецкой армии, сорвали её наступление на Гомель, а на Рославльском направлении совместно с 13-й армией заставили задержаться 2-ю танковую группу.

Седьмого октября 1941 года советские войска вынуждены были оставить Вязьму. Вскоре и в нашей деревне появились немецкие солдаты. Нашу семью они сразу же выгнали из дома. Гитлеровцы начали грабить деревенских жителей. Они отобрали у нас корову, овец, гонялись за курами, пока не выловили всех до единой. Забрали у нас посуду, все, что кому-то из захватчиков могло понравиться, забрали и отцовский полушубок, которым мать прикрывала нас от холода.

Мы стали жить в землянке, которую выкопали в нашем огороде. Но жили недолго. Вскоре гитлеровцы выгнали нас из землянки и погнали на запад, в Германию. Сопровождаемые танками, автоматчиками и овчарками, мы двигались до тех пор, пока нас не освободили советские войска. Тогда мы стали кто как мог днями и ночами пробираться назад, домой. Пробирались, когда кругом падали бомбы, рвались снаряды. Все ужасы войны увидели своими глазами, все претерпели, лишь бы только увидеть свой дом, свою деревеньку.

Много дней и ночей шли мы голодные, легко одетые до своих родных мест. Но вот, наконец, и наша деревня. У нас дрогнуло сердце и на глазах выступили слезы, когда мы воочию увидели, что нашего дома нет. На его месте стоит обгорелая печь, вокруг которой по всему периметру бывшего дома валяются обгорелые головешки. Снова пришлось нам рыть землянку. Одновременно с нами рыли землянки многие жители нашей деревни, оставшиеся без крова. Держалась наша семья стойко, стараясь как-то облегчить участь каждого.

Труднее всего пришлось нашей старшей сестре Татьяне, родившейся в 1917 году и перенесшей вместе с мужем и сыном Игорем, который появился за год до начала войны, все трудности и страдания, связанные с оккупацией Смоленщины.

Другая сестра, Валентина, 1921 года рождения, жившая в деревне Жуково, была колхозницей. Её муж Михаил работал в колхозе счетоводом. Потом его призвали на фронт. В 1944 году, за год до дня победы, он весь израненный, но живой, вернулся в свою деревню. У Валентины росла дочь Евгения, родившаяся в 1946 году. Окончив среднюю школу, Евгения поступила в институт и получила специальность инженер-химик. Она работала технологом на пуговичной фабрике в Рузе. Была замужем, имела сыновей - Юру и Юрия. К сожалению, оба сыны умерли.

Мой старший брат, Николай Лопашов, родившийся в 1922 году, с первых дней войны был на фронте. Он служил в десантных войсках. Участвовал в боях на Курской дуге, на Днепре. После войны вернулся домой, весь израненный. Был специалист сельского хозяйства, работал зоотехником. Жил в Рузе, женился. Его жена, Надежда Пименовна, работала продавцом в раймаге. У них две дочери Татьяна и Вера, которые сейчас живут в США.

Была у меня старшая сестра, 1925-го года рождения, но она прожила совсем немного, меньше трех лет и умерла от менингита.

Другую старшую сестру, Анну, родившуюся в 1928 году, я хорошо знала и помню её до сих пор. Она работала бухгалтером в Рузе. Муж её служил мичманом на подводной лодке. Он утонул 14 ноября 1973 года при переходе через реку Руза.

Я хорошо, конечно, знала своего старшего брата Александра, 1931 года рождения. Он окончил техникум, который находился в селе Высоком, в здании бывшего имения графа Шереметева. Получил специальность зоотехника. Этот же техникум окончил мой старший брат Николай. Александр погиб вместе с мужем сестры Анны при переходе через реку Руза. У Александра осталась жена Лидия и сын Вячеслав. Вячеслав женат, имеет детей. Живет в поселке санатория Дорохово.

Я окончила Высоковскую семилетнюю школу. Потом поступила в техникум, который закончили мои братья. Меня направили работать в Татарстан, в село, расположенное недалеко от Казани. Там я работала зоотехником. Тем временем, мои родители переехали в Московскую область. В 1957 году я приехала в гости к брату Александру, который работал в колхозе имени 8 Марта в деревне Сытьково.

Потом этот колхоз стал совхозом и стал называться совхоз «Октябрьский». Отработав свой срок в Татарстане, в мае 1958 года я приехала на постоянное место жительства в деревню Сытьково Московской области. Стала трудиться зоотехником. Вступила в ряды членов коммунистической партии в 1959 году, когда работала зоотехником в совхозе «Октябрьский». В 1962 году вышла замуж. Моим мужем стал военнослужащий, сержант Григорий Николаевич Хитрых, воинская часть которого размещалась неподалеку от Рузы. У нас вырос сын, Валерий Григорьевич, который позднее служил в Советской армии, учился на сержанта. К сожалению, в 2003 году он скончался от сердечной недостаточности. В живых остался его сын, Алексей Валерьевич. Ныне он женат. У него растет дочурка Виктория, которой исполнилось 5 лет.

**Рядом был залив Петра Великого.**

***Слово Валентины Савельевны Белухи*.**

Я, Валентина Савельевна Белуха, родилась 10 декабря 1940 года в городе Большой камень Шкотовского района Приморского края. Мой отец, Савелий Леонтьевич Батизат, был колхозником. Мать, Вера Дмитриевна Батизат, работалава колхозе. У них был свой дом. Рядом был залив Петра Великого, а еще дальше - Японское море и Тихий океан. Колхоз был рыболовецким, он назывался «Новый мир». Естественно, в основном колхозники занимались ловлей рыбы. Они ловили и сдавали государству сельдь, красную рыбу, крабов, трепангов, треску. Колхоз славился своими высокими производительными показателями. Он носил заслуженно свое почетное звание колхоз-миллионер.

Когда началась Великая Отечественная война, многие рыбаки ушли на фронт. В их числе был и Савелий Леонтьевич Батизат. Он вернулся с фронта живым, стал работать на железной дороге. В 1960 году вышел на пенсию, но ни одной пенсии ему получить не удалось. Он заболел и умер.

У Савелия Леонтьевича осталась большая семья - пятеро детей. Старшим был брат, родившийся в 1930 году. Звали его Иван. Зимой мама запирала меня дома, а сама вместе с моим старшим братом Иваном отправлялись поить колхозных лошадей. Воду они брали из реки, так как морская вода соленая. Они носили воду и выливали ее в корыта, из которых лошади и пили воду. Летом лошади ходили на водопой сами. Потом Иван работал механиком на рыболовном судне. Он женат. Его жена, Елена Алексеевна, чинила рыболовные сети. У них две дочери Таня и Галя, которые замужем, у них свои дети.

Моя старшая сестра Татьяна, родившаяся в 1933 году, была домохозяйкой. Она вышла замуж за солдата, Николая Михайловича Набиева, который после службы трудился на железной дороге. У них родились и выросли двое детей: дочь Наташа и сын Юрий. Теперь Наташа и Юрий стали взрослыми и у каждого есть своя семья.

Мой старший брат Вячеслав, родившийся в 1937 году, служил в Советской Армии. Демобилизовавшись, он женился и стал работать шофером. Его жену зовут Лидия. У Вячеслава и Лидии растет дочь Ирина, которая ныне живет и работает на Дальнем Востоке.

Когда началась война, жили мы хотя и далеко от фронта, но тоже трудно. Было холодно, жили на трудодни, отоваривать которые было нечем. У сестры мамы, Марии Дмитриевны, на фронте погиб муж, Михаил Дондуков, который был рядовым. У отца погибли братья. Очень многие колхозники-рыбаки не вернулись с войны.

Я училась в сельской семилетней школе колхоза «Новый мир», которая находилась в поселке Лифляндия. Поэтому и школа называлась Лифляндская семилетняя школа. Потом стала работать на заводе в цехе заморозки рыбы. Познакомилась с солдатом из Харькова Павлом Михайловичем Белухой, который служил пограничником на Дальнем Востоке. Вышла замуж осенью 1959 года. В январе 1960 года вместе с мужем приехала в Рузский район. Стала работать в детском доме деревни Сытьково. Потом детдом закрыли. Работала дояркой в совхозе «Октябрьский». Муж работал в Рузе шофером в ПАТП. Он вышел на пенсию лет 6 назад. Я тоже получаю пенсию. Живу в Сытькове, в микрорайоне, дом №63.

**Надел зеленые брюки – под расстрел.**

***Слово Алексея Родионовича Жука.***

Родился я 1 июля 1929 года в селе Лимаревка Ольховатского района Воронежской области. Мой отец, Родион Павлович Жук, был колхозником. Мать, Кристина Романовна, тоже работала в колхозе «Путь Ленина». Как только началась война, отца сразу взяли в армию. Он стал минометчиком. С тяжелым минометом он теперь не расставался, постоянно носил его на себе. В 1943 году отца ранило в ногу. После выздоровления он продолжал сражаться с гитлеровскими захватчиками.

Домой отец вернулся после 9 мая, когда советский народ и прогрессивное человечество всего мира отмечало первый День Победы над немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне. Отец снова начал работать в колхозе. Он плотничал, строил коровники в колхозе. За лесом ездили в Белоруссию. Лес назывался Расстрельным. Почему так назывался, нетрудно догадаться, там были партизаны, которые геройски сражались с фашистами. Отец хромал. В 1963 году его не стало. Моя мать, Кристина Романовна, выращивала свеклу. Полола, подкармливала удобрениями.

Немцы пришли в наши края в конце июня 1942 года. Картошка еще не выросла. Мы эвакуировались до реки Дон. Колхозники гнали на восток колхозных коров. – Нах хауз! – кричали немцы, стреляя из автоматов. Нам пришлось возвращаться назад домой. Фашистские войска продолжали наступать на Сталинград. В наших местах началась гитлеровская оккупация, продолжавшаяся долгих 7 месяцев, до 25 января 1943 года, когда Воронеж был освобожден войсками Воронежского фронта.

Мы жили в своем доме. У нас была корова Зорька и куры. Корову и кур немцы отобрали. Наш дом и еще три соседских дома, крытых соломой, фашистские грабители сожгли. Если на стариках видели брюки зеленого цвета, сразу расстреливали, считая их партизанами. Однажды они увидели зеленые брюки на инвалидах, которых не взяли в армию, и повели их на расстрел. Полицейские с собаками согнали всех жителей деревни и у них на глазах были расстреляны инвалиды – Захар Иванович Кулеш, Филипп Евдокимович Кравченко и еще несколько человек.

Фашисты установили такой порядок, что нельзя было пройти по деревне, особенно в вечернее время. Расстреливали людей без предупреждения, а сами занимались грабежом сельского населения.

Однажды пришли в деревню наши разведчики.

- Есть немцы? - спросили у жителей.

- Что-то не видно, - ответил им кто-то из сельчан.

Разведчики разложили оружие, собрались передохнуть. Вдруг прибегает соседка и кричит:

- Немцы в соседней деревне. Идут к нам!

Разведчики быстро изготовились к бою. И вскоре начался бой, переросший потом в гигантское сражение. Разворачивалось сражение на огненной Орловско-Курской дуге.

В период с 12 по 18 июля в Курской битве произошел решающий перелом. Ввод в сражение 12 июля 1943 года шести армий (4 – на Орловском и 2, в том числе одна танковая, на Белгородско-Харьковском направлении), до этого не участвовавших в битве, резко изменил характер борьбы на Курской дуге. Теперь уже инициатива перешла к советским войскам. К 23 июля противник был отброшен на рубеж, с которого он начинал наступление. Для его срыва войскам Красной Армии потребовалось немногим более недели. Замысел гитлеровской операции «Цитадель» был окончательно похоронен. План операции «Цитадель» по окружению и разгрому миллионной группировки советских войск в Курском выступе был сорван. Политика Гитлера взять реванш за Сталинград и вырвать у Красной Армии стратегическую инициативу полностью провалилась.

В ходе ожесточенного сражения под Курском советские войска нанесли врагу тяжелое поражение и создали благоприятные условия для перехода в решительное наступление. Крах операции был неминуем. Он предопределялся и тем, что советское командование не только разгадало планы противника, но и довольно четко определило место и время нанесения его ударов. Сосредоточив в районе Курска крупные силы, оно добилось существенного превосходства, которое позволило не только обороняться, но и наступать.

Не поддавшись искушению перейти в наступление раньше немцев, Ставка ВГК придерживалась плана кампании, основой которого явилась преднамеренная оборона с одновременной подготовкой контрнаступления. Наступление вермахта провалилось еще и потому, что самолетам люфтваффе не удалось завоевать господство в воздухе. В ходе оборонительного сражения советские летчики уничтожили более 1,5 тысячи немецких самолетов, в то время как собственные потери составляли около 460 боевых машин. В битве под Курском враг, наконец-то, испытал на себе всю мощь ударов штурмовой и бомбардировочной авиации.

Оборона под Курском оказалась непреодолимой благодаря беспримерному мужеству и героизму воинов, но оно дорого обошлось советской стороне. В оборонительных боях на Курской дуге Центральный, Воронежский и Степной фронты потеряли 177847 человек, более 1,6 тысячи танков и САУ, около 4000 орудий и минометов. Но и враг понес значительный урон: почти половина немецких танковых дивизий утратила свою боеспособность. Немецкие источники утверждают, что на 13 июля 1943 года во 2-м танковом корпусе СС остался 131 танк и штурмовое орудие из 422, а в 48-м танковом корпус – 199 из 520.

За период с 5 по 13 июля группа армий «Юг» потеряла 162 танка «Пантера» из 200, а в 3-м танковом корпусе на 15 июля насчитывалось всего 69 танков и штурмовых орудий из 310 имевшихся.

Я не случайно вспомнил о битве на Курской дуге в июле 1943 года, потому что главный удар враг нанес крупными силами пехоты при поддержке 500 танков и штурмовых орудий, поддерживаемыми с воздуха массированными ударами авиации, именно по нашим местам, на нашем ольховатском направлении. Мы своими глазами видели, как, действуя узкими клиньями, предельно уплотненными боевыми порядками действовал противник.

Мой старший брат Григорий, родившийся в 1926 году, пошел на фронт после отступления немцев из наших родных мест. Его направили в войска НКВД, которые сражались с врагом на юге, в районе Сочи. Там, в Лазаревском, недалеко от Туапсе, на берегу Черного моря, встретил он свою любовь. Его женой стала армянка Роза.

После войны Григорий работал обходчиком железнодорожный путей. У него было, как говорит русская пословица, семеро по лавкам, т.е. семеро детей. Дети выросли, работают, приезжает в гости Сергей Григорьевич.

В 1973 году я с семьей переехал в Рузский район, у меня было трое детей, один умер. Старшая дочь Наталья родилась в 1954 году. Работает экономистом в санатории №58 в Кожине. Ее муж, Сергей Петрович Семенов, работает в том же санатории на водокачке. У них есть дочери Надя и Елена. Обе замужем. У Елены есть дочь Юля и сын Владислав. Юля учится в 9-м классе, а Владиславу пошел второй годик.

Мой сын, Александр, родившийся в 1963 году, работает водителем скорой помощи. Его жена, Лариса Владимировна работает воспитательницей детского сада. Их дочь Ирина, которой исполнилось 23 года, работает начальником отдела. Она имеет высшее экономическое образование. Их сыну Андрею идет 22-й год. Он имеет высшее образование. Работает звукооператором в Доме Культуры в Дорохове.

Другой сын, Владимир Алексеевич, родившийся в 1956 году, умер в возрасте 50 лет. Его жена, Юлия Николаевна, работает старшим фельдшером в пансионате «Подмосковье». У нее есть двое сыновей Владимир и Павел. Старшему Владимиру 33года, младшему Павлу – 30 лет. Сын Владимир инженер-электромеханик, работает в Москве. Павел заведует отделом в магазине. Мой старший брат, Григорий Родионович, умер в 1978 году, а спустя год умерла его жена Роза.

**От больницы остались обломки стены.**

***Слово ветерана труда Марии Михайловны Смирновой***.

Родилась я 12 сентября 1934 года в деревне Ракитка Борятинского района Калужской области. Мой отец Михаил Артемович Карпов был колхозником. Когда началась война, его призвали в армию. Он воевал на калужской земле, когда 13 октября 1941 года наши оставили Калугу. Во время боев за Калугу отец попал в плен. В ноябре был сильный мороз. Находясь в каком-то сарае, отец со своим товарищем распилили бревно и подожгли, чтобы погреться. Охранники застрелили их за непослушание.

Один калужанин, тоже пленный, живший в 2-х километрах от нас, остался жив и рассказал нашей семье о гибели отца.

Наша мать, Ирина Ивановна Карпова, осталась одна с двумя дочками. Кроме меня в семье была еще младшая сестренка Зинаида, родившаяся в 1936 году. У нас был свой домик. В хозяйстве были корова, овцы, поросята. 13-го октября 1941 года началась сильная бомбежка. Один за другим ухали разрывы снарядов. Бабушка Акулина спрятала нас в подвал. В этот день советские войска были вынуждены оставить Калугу, а в город и окрестные деревни на мотоциклах и бронетранспортерах потянулись фашистские солдаты. Они отобрали у нас корову, овец, поросят. Нас выгнали из дома. Фашисты плотно наелись и легли спать, а один солдат не спал, караулил их, мы были в подвале.

Один наш солдат Юрий отстал от своих. Бабушка спрятала его в подвал. Солдат вышел, чтобы посидеть с детьми. В это время немцы ходили по дворам и отбирали у людей все, что осталось у них из еды. – Матка, яйки? – говорили фашисты матери. В это время гитлеровец заметил солдата Юру, который, увидев немцев, бросился бежать к подвалу. Немцы открыли по нему огонь. Они взяли его и начали избивать. Бабушка Акулина, увидев это, закричала: - Не трогайте его, это мой сын! Тогда немцы стали бить палками и бабушку. Они долго издевались над ней.

Когда 30 декабря 1941 года войска Западного фронта освободили Калугу, на ее улицах было много наших раненых солдат. Мы видели, как их подбирали и отвозили в больницу и военные госпитали.

Потом нас военные эвакуировали в Рязань. Когда мы потом вернулись в Калугу, то не узнали наши знакомые места. От больницы остались только страшные обломки стен. Военные сделали для нас погреб. Мы стали в нем жить. Из деревенских мужчин вернулись три или четыре человека, остальные погибли. После ухода немцев в деревнях и селах начались страшные болезни. Особенно много болели брюшным тифом. Сначала заболела я, за мной моя сестренка Зинаида. Мы поправились, заболела мама. Наши военврачи смогли вылечить ее. А вот младший брат Миша, родившийся в 1940 году, заболел корью и умер. Врачи не смогли спасти его.

Жизнь была очень тяжелая. Жили в голоде и холоде. Сначала меняли в деревнях одежду и тряпки на хлеб и картошку. Хлеб пекли из травы.

Я пошла в школу, окончила четыре класса. Стала работать в колхозе. Мы сушили сено, пололи свеклу, окучивали картошку. Сестра Зина тем временем окончила 7 классов. Мама заболела, у нее что-то стало с головой. Её положили в больницу. Лежала она очень долго.

Нас забрали в Москву опекуны. Привезли в Кунцево. Муж маминой сестры согласился стать нашим опекуном. Его фамилия была Волков. Меня устроили ткачихой на фабрику. Сестра Зина выучилась на фельдшера, стала работать медсестрой. Потом она вышла замуж за Алексея Зеленина, который работал на мебельной фабрике. Два года назад Алексей умер. Сестра Зинаида жива, лежит в больнице. У нее есть сын Андрей, родившийся в 1960 году. Он окончил семь классов, учился, служил в армии. Пока он не работает, так как у него очень слабое зрение.

Я вышла замуж в 1968 году, мой муж Алексей Егорович Смирнов, был электриком в СМУ. В Рузу мы переехали в 1961 году. Я устроилась на стройку в СМУ-358 рабочей. Сначала жила в общежитии. Когда вышла замуж, дали одну комнату в трехкомнатной квартире. Потом мужу дали квартиру на улице Революционной, д.24, кв.8..

У меня двое детей. Старшая дочь Светлана родилась в 1963 году, окончила среднюю школу в Рузе. Выучилась на медсестру. Работает в санатории «Подмосковье». Ее сыну Семену сейчас 28 лет. После окончания института он работает в Москве. Второй сын Сергей, родившийся в 1992 году, работает в Москве в охране. У него есть жена Надежда, которая работает в конторе. После родов она находится в декретном отпуске. Их дочке Ксюше три месяца.

Я с 1992 года нахожусь на пенсии. Мне присвоено звание «Ветеран труда», имею медаль «Ветеран труда».

**Моя бабушка П.Я. Кулик – очевидец подвига Зои Космодемьянской.**

***Слово Зинаиды Николаевны Косолаповой.***

Я родилась 16 апреля 1933 года в деревне Алехино Знаменского района Тамбовской области. Мой отец, Николай Иванович Шлыков, был мастер на все руки. Хотя он был простым плотником, но мог выполнить, наверно, любую, даже самую сложную работу. А моя мама, Ксения Ивановна, была простая колхозница.

Когда началась война, мой отец не мог по возрасту участвовать в боевых действиях. За то его сын, мой старший брат Николай Иванович Шлыков, родившийся в 1918 году, ушел на фронт в начале войны. Он жил и учился в городе Котовске Тамбовской области. Иван служил в ВВС. Летчик Шлыков прошел фронтовыми дорогами всю войну. В одном из воздушных боев самолет загорелся. Иван обгорел, стал инвалидом, но остался жив. Сейчас полковнику в отставке, Ивану Шлыкову, 94 года. Он награжден орденами и медалями. Его жена Серафима умерла. Но живут и здравствуют двое его сыновей и четыре дочери. Все они взрослые, у всех свои заботы, свои семьи.

Моя сестра, Мария Николаевна Косолапова, родившаяся в 1924 году, тоже воевала с фашистами. Она осталась жива. Сейчас у нее своя семья. Дочь Марии Валентина, окончив школу, поступила в медицинское училище и ныне работает медсестрой.

Другая моя сестра, Антонина, родившаяся в 1926 году, делала бомбоубежища, копала окопы, воевала. После войны работала. Её сын Владимир работает заведующим гаражом в Дорохове. Я окончила всего три класса, потом работала в колхозе. В 1953 году приехала в Рузский район. В 1956 году вышла замуж. Мой муж, Юрий Ильич Косолапов, был плотником. Он умер. У меня выросла дочь Валентина, которая успешно работает медсестрой в Москве. Сейчас я живу в санатории №58, купила квартиру в поселке Кожино. Большую роль в моем воспитании, становлении моего характера сыграла моя замечательная бабушка Прасковья Яковлевна Кулик, которая в годы войны жила в деревне Петрищево Верейского района. Она часто рассказывала нам о подвиге партизанки Зои Космодемьянской, свидетелем и очевидцем, которого она была.

Каждый раз, когда нам доводилось бывать у бабушки, мы с волнением, затаив дыхание, ловили ее слова. Вот о чем частенько рассказывала нам бабушка в пору нашего детства. В период оккупации Верейского района немецкими солдатами в деревне Петрищево была повешена девушка, назвавшая себя Таней. После оказалось, что это была партизанка из Москвы Зоя Космодемьянская, 1923 года рождения. Немецкие солдаты поймали ее в то время, когда она выполняла боевое задание - поджигала конюшню, в которой находилось более 300 немецких лошадей. Немецкий часовой обхватил ее сзади, и она не успела выстрелить. Ее повели в дом Марии Ивановны Седовой, где раздели, и начали допрос. Но получить какие либо сведения фашистам не довелось. После допроса, разутую и раздетую, ее повели в дом Евдокии Петровны Ворониной, где находился штаб. Там опять допрашивали, но она на все вопросы отвечала: «Нет», «Не знаю». Ничего не добившись, офицер приказал бить ее ремнями. Хозяйка, которую загнали на печь, насчитала около 200 ударов. Она не кричала и даже не произнесла ни одного стона. И после этой пытки снова отвечала: «Нет», «Не знаю».

По приказу офицера партизанку вывели из дома Ворониных. Она шла, ступая босыми ногами по снегу. Избитую девушку привели в нашу избу. Откуда ее вели, я не знаю. В эту ночь у меня в доме было 20-25 немцев, часов в десять я вышла на улицу. Ее вели патрули. Со связанными руками, в нижней рубашке, босиком, поверх нижней рубашки - мужская нижняя рубашка. Мне они сказали: «Матка, поймали партизана». Ее привели и посадили на скамейку, и она ахнула. Губы у нее были черные – черные, спекшиеся и вздутое лицо. Она попросила пить у моего мужа. Мы спросили: «Можно?». Они сказали: «Нет!». И один из них вместо воды поднес к подбородку горящую керосиновую лампу без стекла. Но затем, разрешили дать ей воды, она выпила четыре стакана. Посидев полчаса, они ее потащили на улицу. Минут двадцать водили ее по улице босиком. Потом опять привели.

Так её выводили с десяти часов ночи до двух часов ночи на мороз. Все это делал один немец, лет девятнадцати. Потом он улегся спать, и к ней приставили другого надзирателя. Он был более мягким, Взял у меня подушку и одеяло и уложил ее спать. Немного полежав, она попросила у него по-немецки развязать руки, и он сделал это. Больше ей руки не связывали. Так она уснула. Спала она с 3-х часов до 7-ми часов утра.

Утром я подошла к ней и стала с ней разговаривать. Я спросила: « Откуда ты? Ответ - «Московская».

- «Как тебя зовут?»- промолчала.

- «Где родители?»- промолчала.

- «Для чего тебя прислали?» – «Мне было задание сжечь деревню».

- «А кто был с тобой?» – Со мной никого не было, я – одна.

– «Кто сжег дома в эту ночь?» (А в эту ночь она сожгла три жилых дома, где жили немцы, но они выбежали). Она ответила: - «Сожгла я».

Она спросила: «А сколько я сожгла?». Я ответила: «Три дома, и в этих дворах сгорели 20 лошадей».

Она спросила, были ли жертвы? Я ответила, что нет. Она сказала, что вам было нужно давно уехать из деревни от немцев. При беседе были немцы, но они не знали русского языка.

Утром она просила у меня дать во что-нибудь обуться. Немец спросил у нее: «Где Сталин?». Она ответила: «Сталин на посту». И после этого отвернулась и сказала: «Я больше с вами разговаривать не буду».

Переводчика еще не было. Сожгла она дома граждан: Кареловой, через три дома – Солнцева, и через два дома – Смирнова. Я с ней говорила минут 15-20. Затем мне сказали – «Уходи!». Я пошла топить печку. Её перевели на нары. Она легла, и опять приходили сотни немцев (это было утром, в 8 часов). Они смеялись. Она молчала, смотрела на них.

Часов в девять утра пришли три офицера, переводчик и стали ее допрашивать, а меня и мужа выгнали на улицу. В доме, кроме немцев, никого не было. Я вышла в соседнюю избу. О допросе ничего не знаю. Допрашивали ее часа полтора.

В 10:30 её вывели из дома на улицу. Вышла вместе с офицерами, её держали два немца под руки, так как она шаталась. Одета она была в ватные темно-синие брюки, в темной рубашке, носки серые, на голове ничего не было. Ее повели к виселице. Расстояние от нашего дома до виселицы – 4 дома. Вели до виселицы под руки, я не дождалась даже, когда доведут её до виселицы, так как не могла смотреть на эту картину».

Рассказ бабушки дополнил ее муж В.А. Кулик: « …Вывели ее из дома, при этом было человек сто немцев, только при нашем доме, а всего их было очень много: и пешие, и конные. Девушке повесили на грудь табличку, на которой было написано по-русски и по-немецки «Поджигатель». Вели ее под руки, шла ровно, с поднятой головой, молча, гордо.

Довели до виселицы. Вокруг виселицы было много немцев и гражданских. Подвели к виселице, скомандовали расширить круг вокруг виселицы и стали ее фотографировать. При ней была сумка с бутылками. Она крикнула: «Граждане! Вы не стойте, не смотрите, а надо помогать воевать. Эта моя смерть – это мое достижение». После этого один офицер замахнулся, а другие закричали на нее. Затем она сказала: «Товарищи, победа будет за нами. Немецкие солдаты, пока не поздно сдавайтесь в плен». Офицер злобно заорал: «Русс!»

- Советский Союз непобедим и не будет побежден,- все это она говорила в тот момент, когда ее фотографировали.

Потом подставили ящик. Она без всякой команды встала на ящик. Подошел немец и стал надевать петлю. Она в это время крикнула: «Сколько нас не вешайте, всех не перевешаете, нас 170 миллионов. Но за меня вам наши товарищи отомстят». Это она сказала уже с петлею на шее. Она хотели еще что-то сказать, но в это время ящик убрали из-под ног и она повисла. Она взялась за веревку рукой, но немец ударил ее по рукам.

После этого все разошлись. Возле виселицы в течение трех дней стояли часовые – два человека. Повесили ее в центре села, на перекрестке дорог, на виселице, которая была в 50-ти метрах от домов, посреди слободы». Целый месяц провисело тело Зои, раскачиваемое ветром и осыпаемое снегом. В ночь под Новый год перепившиеся фашисты окружили виселицу, стащили с повешенной одежду и гнусно надругались над телом Зои. Кололи ножами, отрезали грудь. Тело висело посреди деревни еще день, исколотое и изрезанное кинжалами. А вечером, 1-го января, переводчик распорядился спилить виселицу. Староста кликнул людей, и они выдолбили в мерзлой земле яму, в стороне от деревни. Здесь, на отшибе, стояло здание начальной школы. Немцы разобрали его, партами топили печи, содрали полы и из половиц строили в избах нары. Между этим печальным растерзанным домом и опушкой леса, среди редких кустов была приготовлена могила. Юное тело зарыли под плакучей березой, и вьюга завеяла могильный холмик. Глубоко запали в наши детские души волнующие, трогательные воспоминания нашей бабушки. Такое забыть нельзя.

**Нас освободили 5-го августа 1943 года.**

***Слово Прасковьи Алексеевны Кондратьевой***

Я родилась 27 мая 1934 года в деревне Голубино Ново-Оскольского района Белгородской области. Мой отец, Алексей Данилович Проколов, работал продавцом в сельском магазине. Когда началась война, он сразу ушел на фронт. Я помню, был час ночи, отец стал собираться.

- Ты куда? – спросила я, проснувшись.

- Я сейчас вернусь. – ответил он, на ходу забрасывая на спину вещмешок.

Конечно, он не вернулся. Был на фронте танкистом. Погиб под Смоленском. Однажды к нам пришел один из танкистов отцовского экипажа, чудом оставшийся в живых. Он рассказал, что в танк было прямое попадание снаряда. Отец погиб, а он остался жив.

Моя мать, Наталья Ивановна Проколова, работала в колхозе. В их деревню фашисты ворвались на мотоциклах и бронетранспортерах через кладбище 24 октября 1941 года.

Мы жили в плохоньком деревянном домике, а у соседей был хороший, добротный кирпичный дом. Немцы сразу выгнали соседей из дома и стали сами там жить. Фашисты начали устанавливать в деревне «новый порядок». Прежде всего, они забрали и у нас и у соседей всю живность. Фашисты укрыли под деревьями свои машины, танки, расставили в укромных местах зенитные орудия.

И началась наша жизнь в оккупации. Жизнь в голоде и холоде, под постоянной угрозой смерти или от фашистской пули или от своих бомб и снарядов, поднимающих без разбора на воздух все, что оказывалось у них на пути. Первый раз нас освободили войска Воронежского фронта 9-го февраля 1943 года. Не успели мы вдоволь нарадоваться свободе, почувствовать себя свободными людьми, как 18 марта 1943 года гитлеровцы снова оказались в наших местах.

И только после Курской битвы, в июле 1943 года, у нас вновь появилась надежда на спасение. Вторично освободили нас войска Степного фронта под командованием маршала И.С. Конева 5-го августа 1943 года. Столица нашей Родины Москва впервые салютовала в честь освобождения Орла и Белгорода от немецко-фашистских захватчиков 20-ю артиллерийскими залпами из 224–х орудий.

Мой старший брат, Иван Алексеевич Проколов, родившийся в 1922 году, служил офицером на Дальнем Востоке. Потом он воевал на Западном Фронте. После войны он жил и работал в городе Иванове, но 10 лет назад его не стало.

Другой мой старший брат, Яков Алексеевич, родившийся в 1924 году, уехал на Урал. Работал в милиции, служил в армии, воевал с фашистами. Уже после окончания войны Яков плыл с друзьями на лодке по реке Урал, налетел смерч, поднялись большие волны. Лодка перевернулась и Яков утонул.

Моя старшая сестра Любовь Алексеевна, 1929 года рождения, работала в колхозе, была замужем и в 1955 году умерла.

Моя младшая сестра, Мария Алексеевна, 1935 года рождения, училась в школе, окончила 4 класса, заболела и умерла в 1951 году от воспаления легких.

Младший мой брат, Василий, родившийся в 1940 году, после окончания школы работал в милиции, женился и в 1966 году умер.

После освобождения нашей области я пошла в школу, окончила восемь классов Голубинской школы. В 1954 году приехала в Рузский район. Работала в Рузе на стройках разнорабочей. Строила дома для ружан. В 1956 году вышла замуж. Мой муж, Николай Иванович Кондратьев, работал слесарем в ПМК. У нас родились дети. В 1957 году родилась дочь Татьяна, которая после школы получила медицинское образование, и работает медсестрой в Кожине. Сын Вячеслав родился в 1961 году. Работает шофером в Кожине, возит больных. Мои внуки Евгений и Артем работают в Москве.

Я живу в Кожине, мне в 1964 году здесь дали квартиру. Получаю пенсию.

**Отец водил «катюши»**

***Слово Юрия Георгиевича Краюхина.***

Я родился в Рузе 30 октября 1936 года на Средне-Зарецкой улице, дом 3. Мой отец, Георгий Семенович Краюхин, был шофером в автоколонне №79, в сельхозтехнике. Он был коммунистом.

Мать, Анна Павловна Краюхина, была домохозяйкой. Когда началась война, отец сразу ушел на фронт. Он стал водителем гвардейских реактивных установок («Катюш»), был трижды ранен. Он награжден правительственными наградами. Войну закончил в Болгарии. Домой вернулся осенью 1945 года. Снова стал работать шофером в автоколонне. Совершал ежедневно рейсы и в Москву и в Тучково.

Когда началась война, наша мама с детьми ушла из дома в деревню Троицу, рядом с Горбово, где жили знакомые нашей мамы и бабушки. Пробыли там две недели.

Возвращались по лесной дороге вдоль берега Рузы. Это было студеным декабрьским днем 1941 года. Мы заметили, что за нами мчится конная упряжка с санями. Поравнявшись с нами, фашист слез с саней и подошел к нам. Мы везли на санках чемодан. Немец вынул кинжал, сломал им замок чемодана, перерыл все в чемодане и помчался дальше.

Когда мы подошли к своему дому, то увидели, что он занят фашистами. Мы заходим в дом. Гитлеровцы пьют кофе.

- Это наш дом, мы здесь живем, - пыталась втолковать немцам наша бабушка Евдокия. Нас было четверо. Кроме меня у матери был еще младший сын Витя 1939 года рождения.

Гитлеровцы захохотали, а, потом, подняв резиновые палки, бросились на нас. Мы вынуждены были уйти к знакомым в Брыньково.

Однажды немцы выгнали нас из дома и вместе с другими жителями, целую колонну, погнали в лес. Был 40-градусный мороз. Автоматчики с собаками гнали нас в сторону Можайска. Догнали до Кувшинской сторожки. Она была занята немцами. Это был дом охотников. В нем была русская печь. Мы увидели как одна раздетая женщина, в одной сорочке, вырвалась и убежала от немцев. Они ее искали. Тогда фашисты пристали к нашей маме, хотели ее забрать. Тогда бабушка Евдокия бросилась на колени и стала умолять оккупантов отпустить дочь. Мы с братом Витей стали громко плакать.

С большим трудом нам удалось вырваться из этого дома, и мы ушли в Сытьково. Несколько дней жили в лесу под елками. Потом упросили жителей пустить к себе в дом. Там мы пробыли до освобождения Рузы, до 19 января 1942 года.

После освобождения Рузского района я пошел в школу, окончил 7 классов. Затем пошел служить в армию. Был танкистом. Мы осваивали танки Т-54. Это было в 1955-1958 годах. Я был комсомольцем.

После демобилизации я поступил учиться в мебельный техникум, в Щелково. Окончив его, работал на мебельной фабрике. Был механиком цеха. Потом женился. У меня есть сын Андрей, 1961 года рождения. В настоящее время нахожусь на пенсии.

**Стала техником-лесоводом.**

***Слово Людмилы Александровны Лаврищевой.***

Я родилась в деревне Большая Корчажка Ефремовского района Тульской области 2-го сентября 1938 года. Мой отец, Александр Егорович Широких был учителем начальных классов Хмелевской школы. Мать, Евдокия Федоровна, тоже была учительницей этой школы.

Отца забрали на войну. С матерью они разошлись в мае 1941 года. Больше он для нас не существовал.

Район оккупировали фашисты. Мать ушла к деду, Федору Дмитриевичу Марушкину. У него было свое хозяйство – коровы, куры. Корову у него отобрали немцы. Правда, пробыли они у нас недолго. Через три недели советские войска выгнали захватчиков с Тульской земли.

После освобождения наших мест я пошла учиться в школу. Сначала закончила Хмелевскую начальную школу. Потом училась в Ефремове, где окончила 8-мь классов. Поступила в Крапивинский техникум лесного хозяйства, находившийся в селе Селиваново Тульской области. В техникуме я вступила в комсомол.

Закончила учебу в техникуме в 1958 году, приехала работать в Рузский район. Освоилась в районе с лесным хозяйством. В 1960 году вышла замуж. Муж работал в мостостроительном управлении (МСУ).

В 1961 году родилась дочь Галина, которая выросла и стала работать в Рузе в отделе кадров «Сантехмонтаж».

Вышла замуж. Муж ее работал в леспромхозе. У них родился сын Николай и дочь Наталья. Теперь они стали взрослыми, самостоятельными людьми. Николаю уже 28, а Наталье 21 год. Сама я нахожусь на пенсии.

**По путевке комсомола – на целину.**

***Слово Марии Владимировны Компаниец.***

Родилась я в деревне Елга Кардымовского района Смоленской области 2-го декабря 1934 года. Мой отец, Владимир Леонтьевич Игнатенков, был рабочим, мать, Анна Тихоновна, разнорабочей. В 1939 году они приехали в деревню Вертошино Рузского района, где купили себе домик. Отец стал работать в ВТО плотником, мать стала работать разнорабочей в доме отдыха писателей, ныне Малеевка. У них были до войны свои куры.

Когда началась война, отца взяли на фронт. Он погиб осенью 1941 года. А маму, с ее четырьмя детьми фашисты выгнали из дома и заняли его под штаб. Заодно забрали всех ее кур. Мама упросила хозяина одного дома Родиона, жившего на краю деревни, пустить ее на квартиру с детьми. Потом немцы выгнали нас из этого дома и вместе с другими сельчанами погнали пешком по лесам и болотам, через деревню Васильевское на станцию Тучково. Гнали немецкие автоматчики с собаками. Гнали днем и ночью в лютый мороз. Догнали почти до деревни Орешки. Однажды налетели советские самолеты. Появились советские разведчики. Они уничтожили гитлеровцев и освободили нас. Мы пошли к своему дому в Вертошино. Когда мы добрались до деревни, то увидели, что наш дом цел. В доме был адский холод. Есть было нечего. Топить печку нечем, немцы сожгли все заготовленные дрова. Пришлось ходить в лес за сушняком. Варили прошлогоднюю картошку. Весной готовили пищу из крапивы и лебеды. После освобождения Рузского района, жизнь в деревнях постепенно стала налаживаться.

Но жить было нелегко. Старшая сестра Антонина, 1927 года рождения, окончила 7-мь классов, стала работать разнорабочей в подсобном хозяйстве. Потом вышла замуж. У нее двое детей. Ее сыну Виталию 53 года, а дочери Лидии – 59 лет. Виталий работает шофером в Москве. Дочь была бухгалтером, а теперь она на пенсии.

Другая старшая сестра, Нина, родившаяся в 1929 году, работала продавцом, но здоровье у нее было слабое, и она умерла.

Мой старший брат Федор, родившийся в 1932 году, был шофером в Рузе, таксистом. Ныне он живой, получает пенсию.

Я окончила семилетнюю школу в Старой Рузе. Уехала в 1951 году в Москву. Работала штукатуром на стройке в участке военно-строительных работ в Молотовском районе Москвы. Там вступила в комсомол. По комсомольской путевке поехала в Казахстан поднимать целинные земли. Сначала была прицепщицей. Затем окончила курсы и стала работать поваром. В течение трех лет я работала на целине.

В 1956 году я вернулась домой, в Вертошино. Вышла замуж. Стала работать официанткой в доме отдыха писателей в Малеевке. Моим мужем стал Виктор Николаевич Компаниец, работавший секретарем парторганизации дома отдыха писателей. Четыре десятка лет я кормила писателей.

Моя старшая дочь Елена, 1956 года рождения, окончила 11 классов, потом автодорожный институт в Москве. Она замужем, у нее двое детей. Сын Денис, 1984 года рождения, работает ведущим инженером в Истре. Он окончил институт иностранных языков, потом Московский педагогический институт. Заочно окончил институт и получил специальность экономиста. Дочь Мария, которой 23 года, окончила институт иностранных языков, работает переводчиком в телецентре «Останкино».

Я нахожусь на пенсии. Живу в деревне Глухово, в квартире, которую мне дали на работе, где я проработала 40 лет.

**Отец погиб на курской огненной дуге.**

***Слово Нины Фроловны Максимчук.***

Я родилась в Ашхабаде 27 ноября 1941 года. Родом мои родители были из деревни Киселевки Барышского района Куйбышевский области. В Туркменской ССР жили родственники отца, которые перетянули моих родителей к себе. Еще до войны они уехали в Туркмению, стали работать в совхозе. Отец, Фрол Никитович Кондратьев, был рабочим в совхозе. Мать, Ирина Маркеловна, работала дояркой там же. Когда началась война, отца призвали в армию. Отец был командиром отделения, сержантом. Он погиб на Курской дуге 15 июля 1943 года. Мой старший брат Виктор, родившийся в 1930 году, погиб в детском возрасте. Ему было всего семь лет, когда хулиганы дали ему в руки поиграть бензиновую трубку и тут же подожгли ее. Мама раньше закрывала его на замок, а в этот день по его просьбе оставила дверь открытой. У этих хулиганов тоже не было отцов. Один спрятался в колодец, другой убежал из дома.

Моя сестра Нина, родившаяся в 1939 году, умерла в родильном доме в декабре этого же года. Я пошла в первый класс после землетрясения в 1948 году, когда открыли новую школу. Окончила 8 классов средней школы №13 Ашхабада в 1957 году. Вступила в комсомол в 1958 году. Затем поступила учиться в медучилище в Ашхабаде. В 1966 году я окончила училище и стала работать в республиканской клинической больнице им. Пирогова. Проработала 20 лет.

В 1965 году вышла замуж. Мой муж, Василий Иванович Максимчук, работал слесарем в котельной. В 1967 году у нас родилась дочь Юлия. Когда она выросла, мы переехали в Рузу. Муж Юлии, Владимир, работающий в Москве, взял ипотеку на 25 лет. На эти деньги мы купили деревянный дом в Рузе.

У Юлии есть сын Роман. Он окончил московский авиационный институт, получил диплом инженера. Я живу в Рузе по адресу переулок Полевой, дом 7. Работаю в союзе инвалидов и пенсионеров Рузы.

**Гитлеровские палачи и насильники.**

***Слово Валентины Яковлевны Веселовой.***

Я родилась 12 декабря 1938 года в селе Старо-Николаево Рузского района. Мой отец, Яков Карпович Лобанов, был в колхозе хорошим конюхом. Мать, Пелагея Николаевна, тоже работала в колхозе.

Жила большая дружная семья. У меня были две старших сестры и один старший брат. У нас был хороший дом в деревне Марьино, свое хозяйство.

Но вот наступило 22 июня 1941 года. Отец ушел на фронт и погиб. Мама осталась одна с четырьмя детьми. Она была трудолюбивая, добрая, рукодельница. Она ткала холсты, расшивала полотенца, покрывала.

Ближе к осени 1941 года наш район был оккупирован немцами. Прежде всего, немцы принялись грабить население. У нас отобрали всю живность, но остался теленок. Мать разместила в своем доме много беженцев: мужчин, женщин, детей. Был среди них спокойный, рассудительный старичок, еврей по национальности. Мама помогала беженцам выжить, как могла.

Мы, детишки, прятались на печке. Гитлеровцы узнали, что у нас живут женщины и стали наведываться к нам. Они забирали девушек и женщин на ночь, избивали, насиловали их. А утром они, замученные, возвращались к нам.

Беженец-старичок попытался как-то отвадить фашистских насильников. Он взял картонку и написал на ней крупными буквами «Тиф» и повесил ее на дверь. На какое-то время гитлеровцы забыли дорогу в наш дом. Но через лазутчиков они узнали, кто организовал эту операцию и стали искать этого смельчака. Мама спрятала его в чулане, за сеном.

Однажды, ранним утром, они ворвались в наш дом и стали искать автора надписи. Мать сказала, что его нет. Он куда-то ушел от нас. Тогда фашисты устроили обыск. Ничего не найдя, они вышли на улицу. В этот момент замычал теленок, немцы вернулись, и стали штыками прощупывать сено. Один удар пришелся в ногу старику. От боли он вскрикнул. Его вытащили и увели. А нашу маму за то, что она обманула их, стали бить резиновыми палками. Мы подняли дикий рев, но избиение продолжалось. Только обессилев, немцы бросили маму и ушли.

А старичка, осмелившегося протестовать, они долго били, а, потом, оттащили его на кладбище и зарезали.

После избиения мама долго болела, а 3-го апреля 1942 года умерла. Мы, четверо детей, остались одни. Надо было как-то жить. Моя старшая сестра Люба, 1928 года рождения, до войны успела окончить два класса. После освобождения района Люба, которой едва исполнилось 14 лет, уехала в Москву и стала работать на заводе. Есть было нечего. И она зарабатывала на хлеб. Потом стала домработницей. Вышла замуж. Муж Михаил был пожарным. У них родилась дочь Ольга, которая, впоследствии, вышла замуж за полковника КГБ Валерия Михайловича, окончившего две академии. Их дочь Виктория выросла, окончила два института и работает в Москве в системе связи.

Вторая старшая сестра, Мария, 1930 года рождения, окончила 4 класса. После войны стала работать в Подольске на машиностроительном заводе. Она была шлифовщицей, делала детали для швейных машинок. Потом вышла замуж. Ее муж, Иван Пугачев, тоже работал на заводе. Их дочь Татьяна Ивановна, как и родители. работала на этом же заводе. Сестра Мария окончила институт, вступила в партию, работала инструктором райкома партии. Ныне сестра на пенсии.

Старший брат Степан, 1932 года рождения, был оставлен дядей на Белорусском вокзале в Москве, его подобрала милиция и отправила в детский дом в Саратовскую область. Там он вырос, отслужил в армии. Потом заболел и умер в 1988 году. Семьи у него не было.

Я училась один месяц в Старо-Николаевской начальной школе. Потом сидела разутая и раздетая, и, конечно, голодная. Меня взяли в Сытьковский детский дом, в котором я прожила 8 лет. Там окончила четыре класса. С 5-го по 8-й класс училась в Рузской школе (сейчас здание медучилища).

Потом поступила в училище в городе Рошаль. Получила специальность. Стала аппаратчиком и лаборантом химического производства. Долгое время работала аппаратчиком на Серебряно-Прудском спиртзаводе.

Окидывая мысленно свой прожитый путь, я с благодарностью вспоминаю тот отрезок времени, восемь светлых радостных лет, которые я прожила в детском доме. Самых добрых и ласковых слов заслуживает его бывший директор Григорий Игнатьевич Заболотский. Он был кристально чистым во всех отношениях и оставил глубокий след в наших детских сердцах. Самых добрых слов заслуживает и его жена, Зинаида Ивановна. Добрые воспоминания храню о бухгалтере Зинаиде Павловне Двойных и ее муже, воспитателе по трудовому обучению, Павлу Тимофеевичу Двойных. Закрою глаза и встают передо мной добрые лица пионервожатой Анастасии Леоновой, кладовщицы Серафимы Сергеевны Жучковой, повара Татьяны Воейковой, ночной няни тети Полины Бидиной, завхоза Виктора Бидина, который потом строил все мосты в Рузе.

Я давно на пенсии. Муж, Николай Алексеевич, работал шофером. Умер 9 лет тому назад. У меня есть родной сын Виктор и приемный Алексей, дочь Елена.

**Нашу деревню Сапрыгино сожгли оккупанты**.

***Слово Нины Васильевны Большевой****.*

Я родилась 8 июля 1939 года в деревне Сапрыгино Можайского района. Мой отец, Василий Георгиевич Нарышкин, был колхозником. Мать, Анастасия Владимировна, тоже работала в колхозе. Отца забрали на войну, где он и погиб.

До войны у нас было хозяйство. Когда началась война, и район оккупировали фашисты, они все наше хозяйство забрали. Нас определили на печку, а сами стали хозяйничать в нашем доме.

У немцев были лошади-тяжеловозы. Ухаживать за ними они заставили мою мать. Мы с сестрами, Тамарой и Антониной, днем и ночью сидели на печи и боялись слезть с нее.

Когда фашисты уходили, они сожгли всю деревню. Уцелел каким-то чудом только наш дом. Старшая сестра Тамара, 1935 года, выросла, работала телятницей в совхозе. Вышла замуж за рабочего совхоза Кирилла Казакова, который возил сено. Он был разнорабочим в совхозе. У них родились и выросли дочери Таня и Галя. Таня стала швеёй, а Галя работает в торговле. Живет в Павловской Слободе.

Другая старшая сестра Антонина работает в совхозе в Поречье. Жили мы после войны бедно и трудно. Ели крапиву. Выручали ягоды, да коза Белка.

Я окончила 7 классов Слободской школы. Доила коров. Потом стала работать поваром в санатории в Кожине. Вышла замуж. У меня есть сын Сергей, 1972 года рождения. Он окончил Кожинскую среднюю школу, служил в армии пехотинцем. Работает шофером в полиции города Москвы. Его жена Наталья работает старшей медсестрой в санатории Кожино. У них двое детей. Дочери Ане исполнилось 13 лет. Сыну Диме 18 лет. Аня учится в 7 классе, а Дима – в институте в Москве.

Моя дочь Елена, 1961 года рождения, окончила школу. Потом окончила техникум в Москве. Сейчас работает менеджером. Она вышла замуж. Её сын Юрий вырос и работает тоже менеджером. Сама я на пенсии, здоровье слабое. Тяжелая жизнь в годы войны, да и возраст берут свое.

**Мой папаша – гордость наша.**

***Слово Нины Петровны Пешниной*.**

Я родилась 24 июля 1934 года в деревне Благовещенское Дмитровского района Московской области. Как мой дед, Василий Трофимович Куликов, так и мой отец, Петр Иванович Савельев, работали на Рогачевской фабрике щеточных изделий в Дмитровском районе. Там же работала и моя мать, Екатерина Васильевна Савельева.

Проработали они на этой фабрике с 1930 по 1936 год. Потом уехали в Ленинград. Отец работал в артели «Победа» до начала советско-финской войны, в которой ему довелось повоевать в качестве связиста-радиста. Мать работала в артели «Промволос» наборщицей с марта 1937 года по сентябрь 1940 года. Потом артели объединились.

Как члена партии отца направили работать в Рузу на пуговичную фабрику. Отец забрал с собой и семью. Он стал директором фабрики. Когда началась война, отца направили в действующую армию. Перед отъездом на фронт он проводил жену с детьми в эвакуацию, к матери, в деревню Бубново Клинского района.

Так получилось, что мама с младшим братом Володей были уже в вагоне, а я оставалась на перроне, когда отец относил вещи. Поезд уже тронулся. Отец спрыгнул на ходу. Я пробыла с ним сутки на вокзале. Потом он уехал на фронт, а меня военные взяли с собой и доставили к тетке Анне, в Клин, которая переправила меня в деревню Бубново, где уже находилась моя мать с братом. У бабушки был свой дом.

Мы пережили все мучения немецкой оккупации, а наш отец, гвардии старшина, Савельев, с боями дошел до Берлина. Приказом ВГК от 2 мая 1945 года гвардии старшине Савельеву объявлена благодарность за взятие Берлина. Демобилизовался отец 19 октября 1945 года. Домой приехал с благодарностью «Боевому товарищу» за подписью Главнокомандующего маршала Жукова и Члена Военного совета генерал-лейтенанта Телегина: «… Вы прошли большой и тяжелый путь по дорогам войны. Немало суровых испытаний выпало на Вашу долю. Но трудности и лишения, которые пришлось пережить в сражениях и походах, не прошли даром. Под руководством великого Сталина одержана небывалая в истории победа над самым сильным и коварным врагом – гитлеровской Германией. Красная Армия не только отстояла честь и независимость нашей Родины, но и вернула свободу порабощенным народам Европы. На нашу долю выпала великая честь – добить врага в центре его звериного логова и водрузить над Берлином Знамя Победы.

В это великое дело внесли свой посильный вклад Вы, дорогой товарищ. Это о Вас говорил Генералиссимус Советского Союза товарищ Сталин на приеме в Кремле в честь участников Парада Победы, как о «людях простых, обычных, скромных, звания у которых нет и чинов мало», но людей, являющихся такими винтиками, которые «держат в состоянии активности» и наш великий государственный механизм и во всех отраслях науки, хозяйства и военного дела, людей, которые «держат нас», как «основание держит вершину». За честную службу на благо нашей Родины объявляю Вам благодарность».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 марта 1955 года отец награжден орденом Отечественной войны II степени. Умер наш дорогой папаша 11 сентября 1988 года, не дожив 5 месяцев до своего 80-тилетия. Младший брат Владимир родился в 1937 году. Работал токарем на пуговичной фабрике. Умер в ноябре 2012 года. Я окончила три класса в Клинском районе, в деревне Бубново. Затем окончила 7 классов в Рузе. Потом поступила в лесной техникум в Тучкове. Одновременно училась в вечерней школе и успешно окончила 10 классов. Работала на пуговичной фабрике рабочей в течение 20 лет, потом столько же лет работала экономистом.

В 1955 году я вышла замуж. Моим мужем был старший лейтенант, который служил в ракетных войсках. Он погиб в возрасте 27 лет при исполнении своих служебных обязанностей. Осталась дочь Наталья Васильевна, 1955 года рождения. Она окончила институт, получила специальность инженер-технолог. Работала экономистом в министерстве мясомолочной промышленности РСФСР. Она была замужем. Ее муж умер. Сыну Александру 24 года. Он работает в агрохолдинге «Рузское молоко».

Я на пенсии, живу в Рузе на улице Высокой в доме 3/1 квартира 15.

**Нас гнали на запад, а деревни сжигали.**

***Слово Галины Ивановны Заварыкиной***.

Родилась я 20 октября 1936 года в совхозе имени 22 съезда КПСС Волоколамского района. Мой отец, Иван Степанович Заварыкин, был механизатором. Сначала он работал трактористом, а потом стал водить машину. У него были две грузовые машины: одна марки ЗИС-150, другая – хорошо известная детям войны полуторка. Моя мать, Мария Кузьминична, работала в совхозе.

В нашем совхозе хорошо были развиты до войны полеводство и животноводство. В совхозе было большое дойное стадо, хорошо развито свиноводство и птицеводство. На полях мы растили картофель, свеклу, зерновые культуры. На фермах было много коров, свиней, кур. От зари до зари трудились работницы совхоза на овощных плантациях, где созревали помидоры, огурцы, капуста. Совхоз поставлял для народного хозяйства страны большое количество сельскохозяйственной продукции.

Когда началась война, наш отец сразу ушел на фронт. Письма от него приходили очень редко. 27 октября 1941 года советские войска оставили Волоколамск. Наш район был оккупирован. Полные злобы и ненависти к русским людям, гитлеровцы стали выгонять людей из деревень, а населенные пункты сжигать. С собаками нас гнали немцы из одной деревни в другую на запад. Как только деревня оставалась позади колонны, гитлеровские факельщики поджигали ее.

Так немецко-фашистскими захватчиками были сожжены деревни: Новобожово, Старшино, Лукино. Все поголовье фашисты забрали. На наших глазах они стреляли коров, свиней, резали кур, гусей.

Нас спасли от гибели советские войска, перешедшие в контрнаступление и погнавшие врага от стен Москвы туда, откуда он пришел. Войска правого крыла Западного фронта, преследуя силы 3-й и 4-й немецких танковых групп, 20 декабря вышли к рекам Лама и Руза на фронте от Лотошино до Рузы. В тот же день группа Ремизова и Катукова совместными усилиями освободили город Волоколамск.

Мы вернулись в свои сожженные деревни, стали восстанавливать все, что разрушили и сожгли немцы. Было очень трудно. Пришлось преодолевать и холод и голод. Я была в семье старшей, трудилась вместе с матерью на полях и фермах совхоза. Все работали с одним желанием – скорее разгромить врага, одержать победу в войне, одной из самых кровавых войн в истории человечества. Все, от мала до велика, трудились под девизом: «Все для фронта! Все для победы!»

И советская армия совместно с войсками союзников к маю 1945 года разгромили немецко-фашистских захватчиков. С той поры ежегодно, 9 мая, советский народ и все прогрессивное человечество отмечает день Победы.

Моему отцу повезло. Он прошел трудными фронтовыми дорогами до Берлина и с победой вернулся домой. Вернувшись домой, он сразу включился в работу. Работал трактористом. Добросовестно и с такой отдачей, о которой говорят «и за того парня», что не вернулся домой с войны. Потом он пересаживается за баранку машины. И перевозит различные грузы: зерно на склад или на ток, ездит за комбикормами. Трудится на совесть, как подобает коммунисту. Он умер в январе 1990 года, ему исполнилось 80 лет.

Трудовую эстафету отец передал мне, как старшей в семье. Время было трудное, детей было мало. В одном классе училось три человека. В школу ходили пешком, в любую погоду, за три километра до школы. В школе я вступила в комсомол. Начальную школу я окончила в совхозе, а средняя школа находилась в Осташеве. Ходили мы разутые, раздетые, полуголодные, но не унывали. У всех нас было приподнятое настроение. Мы знали, что житейские трудности временные. С каждым годом жизнь в городах и селах становилась лучше. Все это мы видели своими глазами.

Я выращивала совхозных свиней, а потом поступила учиться в сельскохозяйственный техникум в Волоколамске. Стала ветфельдшером. Работала в общественном животноводстве, в основном, занималась откормом свиней. Работала на совесть. Вступила в партию. Рекомендацию в партию мне дал отец.

Младший брат Владимир, 1938 года, вырос, стал шофером, как отец. Женился, его жена, Нина, работала в совхозе дояркой. У Владимира двое детей. К сожалению, самого Владимира уже нет.

Другой младший брат Виктор, 1941 года, умер от голода, когда ему было только 4 месяца. Похоронили его 7 апреля 1941 года.

Младший брат Николай, 1948 года рождения, работал в совхозе шофером. Его жена, Антонина, работала портнихой. Их дочь Ольга работала в совхозе, теперь она работает инженером по строительству в Москве. Сын Александр работает водителем.

Самая младшая сестра Тамара, родившаяся в 1954 году, окончила 10 классов. Училась в Красногорске, работает на оптико-механическом заводе. Она замужем. Ее муж, Алексей Бородин, строитель. Их сын Дмитрий, как и отец, строитель. Дочь сестры Тамары, Наталья Алексеевна Бородина, получила высшее образование. В настоящее время сидит дома, ухаживает за своим маленьким сыном.

Я давно переехала в Рузский район. Работала сестрой-хозяйкой в санатории в Кожине. Мне дали от санатория квартиру. Мой трудовой стаж 55 лет. Сын Алексей живет в соседней квартире.

**Песни партизан.**

***Слово Марии Петровны Цыганковой.***

Родилась я 5-го февраля 1940 года в селе Костюковичи Круглянского района Могилевской области. Мой отец, Петр Дорофеевич Комков, был бухгалтером колхоза. Мать, Ирина Ивановна, работала дояркой в колхозе.

Я была первенцем для моих родителей.

Когда началась война, мой отец ушел в партизаны. Я всегда волнуюсь, когда слышу песню о белорусских партизанах. Есть в ней такие слова: «Песни партизан, алая заря, молодость моя – Белоруссия».

У нас до войны была большая деревня. У нас был дом. Имели хозяйство. Все забрали оккупанты, а деревню сожгли. У моего отца фашисты расстреляли бабушку с тремя его братьями. Расстреляли многих партизан, в том числе Николая Градикова. ЦК партии создал стройную систему руководства боевыми операциями партизан, сердцевину которой составляли штабы партизанского движения. Их возглавляли авторитетные, знающие воинское дело партийные работники. Начальником штаба партизанского движения был член ЦК ВКП(б) первый секретарь ЦК компартии Белоруссии П.К. Пономаренко, начальником политотдела ЦШПД – секретарь компартии Белоруссии – В.Н. Малин.

Всенародная борьба в тылу врага стала фактором стратегического значения и сыграла большую роль в победоносном исходе войны. Никогда еще ни одной партии не приходилось руководить таким массовым и богатым по формам народным движением, какой была борьба советского народа на оккупированной фашистами территории.

В ходе войны партизаны и подпольщики, руководимые партией, нанесли вермахту невосполнимый урон. Сотни тысяч солдат и офицеров противника, чиновников оккупационной администрации и колонистов были уничтожены, ранены или взяты в плен. Патриоты вывели из строя более 4,5 тысяч танков и бронемашин, сбили и сожгли на аэродромах свыше 1,1 тысячи самолетов, уничтожили более 2,5 тысяч орудий, взорвали почти 3000 крупных складов врага.[[27]](#footnote-27)

Гитлеровцам не удалось установить «новый порядок» на советской земле, колонизировать захваченные территории.

Когда в июле 1944 года Белоруссию освободили войска 1-го, 2-го и 3-го Белорусских фронтов, наш отец стал опять работать бухгалтером в колхозе.

Я окончила 4 класса начальной школы в деревне Костюковичи. Потом работала в колхозе. В 1956 году наш отец привез нас в Рузский район, в колхоз имени Зои Космодемьянской. Я работала в колхозе, выполняла самые разные работы. Потом вышла замуж. Моим мужем стал Александр Семенович Цыганков. Его уже нет в живых. У меня есть дочь Татьяна. Она работает агрономом после окончания института. Муж Татьяны, Александр Попов, работал шофером. Их дочь работает медсестрой в Тучкове. Я живу в поселке санатория «Дорохово», где много лет работала санитаркой. Получаю пенсию.

**Мать погибла на стройке оборонительных рубежей.**

***Слово Тамары Григорьевны Галдиной*.**

Я родилась в деревне Шишиморово Можайского района. Мой отец, Григорий Тихонович Шуров был мастер на все руки: плотник, кровельщик, жестянщик. Когда началась война, он ушел на фронт. Был пехотинцем. В начале 1945 года был ранен, и его демобилизовали. После лечения он стал снова работать в санатории №58, где он работал до войны.

Моя мать, Мария Никитична, работала в колхозе. С начала войны она самоотверженно работала на трудовом фронте. Когда линия фронта стала приближаться к Москве, в августе 1941 года для строительства оборонительных рубежей в районе Можайска, Волоколамска, Осташева был создан рабочий батальон, в который вошло 522 человека. Командовал батальоном Рудаков, комиссаром был Цинне. Батальон работал два месяца.

Силами населения района были построены рубежи на реке Москве, Поречье – Полушкино, город Руза, протяженностью 15 километров. Были вновь построены Ватулинский аэродром и шоссейная дорога к нему. Проводилась очистка дорог военного назначения Руза – Дорохово протяженностью 22 километра и Руза – Волоколамск протяженностью 23 километра.

После освобождения района осуществлено строительство укреплений в районе. В Рузе построено 150 точек артиллерийских, пулеметных и других, в поселке Тучково – 60 точек, в поселке Колюбакино – 70 точек, в михайловском сельсовете – 24 точки. Всего было построено 304 точки. На строительство укреплений района было привлечено 510 человек. Строительством руководила инженерная часть военного подразделения.

В строительстве оборонительных рубежей принимала участие и моя мать. Однажды на нее на стройке упал тяжелый камень и мама погибла. В начале 1945 года наш раненый отец вернулся домой.

Самый старший брат Михаил, 1918 года, работал механиком на заводе в Москве. С началом войны ушел на фронт, служил в артиллерии и погиб.

Второй брат Александр, 1920 года, до войны тоже работал на заводе. В начале войны ушел на фронт, служил в ВМФ. Он погиб, его жена Клавдия долго болела и умерла в годы войны. Их дочь Лариса тоже умерла в годы войны от голода.

Мой третий брат, Валентин,1923 года, тоже был на войне. Служил в артиллерии, имел звание старшего лейтенанта. Вернулся домой живым. Работал на закрытом заводе. Женился, его жена Мария работала портнихой. У Валентина двое детей сын и дочь. Их сын Александр работает на заводе. Он получил высшее образование, работает инженером. Самого Валентина уже нет в живых.

Старшая сестра Варвара, 1925 года, работала поваром в школе. Вышла замуж. Детей не было. Молодые супруги уехали в Ташкент, где оба умерли.

Я училась в Кожинской семилетней школе. Была активной комсомолкой. Работала бухгалтером, начальником отдела кадров санатория №58. Вступила в ряды КПСС. Имею партийный стаж более 15 лет.

В 1947 году я вышла замуж. Мой муж, Иван Никитович Галдин, инженер, имеет высшее техническое образование. Он работал инженером ПТО в СМУ санатория. Мы разошлись. У меня двое детей. Мой сын Вячеслав, 1948 года, работает в Москве. У него среднее техническое образование. Он женат, у него двое детей. Дочь Светлана оканчивает среднюю школу, сын Дмитрий 20 лет работает на заводе. Я живу в Кожино. Мне присвоено звание «Ветеран труда», награждена медалью «Ветеран труда» указом от 26 февраля 1987 года.

**Заключение.**

Вот и подошло к концу наше повествование о судьбах детей войны, целого поколения, опаленного войной. Своими глазами они видели, как фашистские захватчики устанавливали «новый порядок». На оккупированных территориях, как грабили людей, насиловали женщин, сжигали целые деревни, расстреливали ни в чем не повинных людей только за то, что они надели на себя Брюки зеленого цвета и за массу других безосновательных, бездоказательных наветов.

На страницах книги о своих судьбах, обо всем, что им пришлось увидеть и испытать во время оккупации, своими воспоминаниями делятся 28 жителей Рузского района.

Каждому здравомыслящему читателю ясно, что в годы войны на территории Рузского района жили не единицы, не десятки и не сотни ружан детского возраста, их были десятки тысяч. Но и на примере этих 28-ми детей войны, как на примере 28-ми гвардейцев-панфиловцев, совершивших свой бессмертный подвиг в 1941 году у разъезда Дубосеково, можно отчетливо видеть, какую роль сыграли войной опаленные дети в восстановлении разрушенного народного хозяйства страны, в подъеме сельского хозяйства, укреплении экономики, восстановлении и дальнейшем развитии промышленного и оборонного потенциала страны.

Советский народ и его вооруженные силы совершили подвиг, равного которому еще не знала история. В этом подвиге слились воедино величайшее мужество воинов, партизан и подпольщиков, в том числе наших сограждан, родившихся в 1928-1945 годах. В трудные годы войны беспримерный подвиг совершили советские дети. Это они любыми путями шли на фронт и вставали в окопы рядом с солдатами. Это они шли непроходимыми тропами с обозами партизан, взрывали фашистские склады боеприпасов, пускали под откос немецкие поезда. А сколько их трудилось на заводах и фабриках, на элеваторах, на тракторах и станках. Это их неокрепшие плечи держали половину тыловых забот необъятных фронтов войны. Им принадлежит весомая часть великой Победы. И та скромная часть благодарности за пожертвованное детство, за утраченный смех, за преждевременную седину. Это им, подросшим и рано повзрослевшим, пришлось восстанавливать разрушенное народное хозяйство, поднимать целину, прокладывать дорогу в космос.

Все эти достижения завоевывались самоотверженным трудом комсомольцев и молодежи, родившейся в годы войны. Они были самыми молодыми, самыми крепкими, им и пришлось прийти на смену своим отцам и матерям, чтобы строить важные для страны объекты.

А сейчас дети войны, которых в стране около 9-ти миллионов живут на пенсию от 5000 до 7000 рублей в месяц! И государство говорит: «Дополнительных льгот для вас нет!». Это говорится тем самым людям, которые лишились детства, которые в голоде и холоде, наравне со взрослыми на заводах и фабриках, в колхозах и артелях ковали историческую победу над фашизмом.

Закона о «Детях войны» в России нет. Нет и обеспечения достойной старости миллиона наших сограждан. Бесконечные реформы трех последних десятилетий отбросили ветеранов, тружеников тыла, да и все льготные слои населения в беспросветную нищету. Сегодня главная задача КПРФ помочь обрести достойную жизнь героическому поколению детей военных лет. «Дети войны» это заслужили, они завоевали это право.

КПРФ, восстанавливая социальную и историческую справедливость, добивается на всех уровнях власти принятия законов о присвоении официального статуса и предоставления соответствующего социального обеспечения нашим согражданам, рожденным в 1928-1945 годах. Сегодня многочисленные местные городские и районные отделения общественной организации «Дети войны», созданной при поддержке КПРФ, действует во всех городах Подмосковья. А общее количество участников организации в области уже превысило 40 тысяч. Организация оказывает помощь детям войны в защите их прав и интересов, прилагает все усилия по сохранению исторической памяти о страданиях, подвигах и вкладе советских детей в победу над фашизмом и восстановление страны.

Самойлов Александр Сергеевич

1. История Второй мировой войны 1939-1945, том 2, М. 1974 стр. 378 [↑](#footnote-ref-1)
2. История Второй Мировой войны 1939-1945, том 3, М. 1974 стр. 327 [↑](#footnote-ref-2)
3. История Второй Мировой войны 1939-1945, том 2, М. 1974 стр.378 [↑](#footnote-ref-3)
4. История Второй мировой войны 1939-1945, том 3 стр.19 [↑](#footnote-ref-4)
5. Гальдер Ф. Военный дневник. Т.1, М., 1968 стр. 495 [↑](#footnote-ref-5)
6. Великая Отечественная война. Краткий научно-популярный очерк, стр. 27 [↑](#footnote-ref-6)
7. История Второй мировой войны 1939-1945, т.3, стр.287 [↑](#footnote-ref-7)
8. История Второй мировой войны 1939-1945, т.3, стр.287-290 [↑](#footnote-ref-8)
9. История Второй мировой войны 1939-1945, т.3, стр.327 [↑](#footnote-ref-9)
10. История Второй мировой войны 1939-1945, т.3, стр.235 [↑](#footnote-ref-10)
11. История Второй мировой войны 1939-1945, т.3, стр.328, 338 [↑](#footnote-ref-11)
12. История Второй мировой войны 1939-1945, т.3, стр.228 [↑](#footnote-ref-12)
13. Великая Отечественная война. Краткий научно-популярный очерк. Стр. 35 [↑](#footnote-ref-13)
14. История Второй мировой войны 1939-1945 т.3, стр. 384 [↑](#footnote-ref-14)
15. История второй мировой войны 1939-1945, том 4, стр.66 [↑](#footnote-ref-15)
16. Жуков Г.К. Воспоминания и размышления, издание 5, том 2, М., 1983, стр.200 [↑](#footnote-ref-16)
17. Выстояли и победили. Документы и материалы, М., 1966, стт.148 [↑](#footnote-ref-17)
18. Сталин И.В. О Великой Отечественной войне Советского Союза, издание 5, М.,1951, стр.39-40 [↑](#footnote-ref-18)
19. История Коммунистической партии Советского Союза, т.5, кн.1,М.,1970,стр.260 [↑](#footnote-ref-19)
20. История второй мировой войны 1939-1945гг,том 4,стр.128 [↑](#footnote-ref-20)
21. История второй мировой войны 1939-1945гг,том 4,стр.283-284 [↑](#footnote-ref-21)
22. Жуков Г.К., Воспоминания и размышления. Том 2, стр. 219 [↑](#footnote-ref-22)
23. Жуков Г.К. Воспоминания и размышления, т.2, стр. 219 [↑](#footnote-ref-23)
24. История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945г., том 2, М, 1961, стр. 355 [↑](#footnote-ref-24)
25. История второй мировой войны 1939-1945, том 4, стр. 323. [↑](#footnote-ref-25)
26. История второй мировой войны 1939-1945, том 4, стр. 325 [↑](#footnote-ref-26)
27. Партийное подполье, стр.340-341 [↑](#footnote-ref-27)