**Так пачыналася вайна**

22 чэрвеня 1941 г. пачалася Вялiкая Айчынная вайна -- самая цяжкая i лютая з усiх, якiя калi-небудзь давялося перажыць нашай Радзiме. На Воранаўшчыну вайна прыйшла ўжо на другi дзень.

Тэрыторыя раёна апынулася ў паласе наступлення 57-га танкавага i 5-га армейскага карпусоў гiтлераўцаў, якiя ўваходзiлi ў склад 3-й танкавай групы генерала Гота -- адной з асноўных ударных груповак нямецка-фашысцкiх войск на цэнтральным стратэгiчным накiрунку. У танкавы корпус уваходзiлi 2 танкавыя i адна матарызаваная, у армейскi -- 2 пяхотныя дывiзii. Карпусы наносiлi ўдар з Сувалкаўскага выступу ў напрамку Мяркiне--Варэна--Воранава--Ашмяны.

Участак савецка-германскай гранiцы ў паласе наступлення 57-га танкавага i 5-га армейскага карпусоў фашысцкiх агрэсараў павiнна была прыкрываць 128-я стралковая дывiзiя нашых войск са складу 11-й армii (камандуючы генерал-лейтэнант В.I.Марозаў) Прыбалтыйскай асобай ваеннай акругi (камандуючы генерал-палкоўнiк Ф.I.Кузняцоў). Але ў вызначаны раён прыкрыцця дывiзiя пачала высоўвацца з месца пастаяннай дыслакацыi толькi 20 чэрвеня i падрыхтаваць трывалую абарону часу ўжо не мела. 5-я танкавая дывiзiя (камандзiр палкоўнiк Ф.Ф.Фёдараў), якая знаходзiлася ў другiм эшалоне, размяшчалася ў раёне Варэны, адкуль да гранiцы было каля 70 км.

Мнагакратная перавага ў жывой сiле, артылерыi i танках, поўнае панаванне ў паветры, раптоўнасць нападу, непадрыхтаванасць савецкiх войск да адпору дазволiлi ворагу ўжо ў першы дзень вайны дасягнуць значных поспехаў. Самааддана абаранялiся заставы 107-га Марыямпальскага пагранiчнага атрада (начальнiк маёр П.С.Шалымагiн) на лiнii гранiцы, часцi i падраздзяленнi 128-й стралковай дывiзii на прыгранiчных пазiцыях. Яны не разгубiлiся i не паддалiся. Гэта вымушаны быў прызнаць нават вораг. Так, у справаздачы аб баях 3-й танкавай групы ў першыя днi вайны адзначаецца: «Там, дзе працiўнiк сустракаўся, ён аказваў бязлiтаснае i храбрае супрацiўленне, стоячы насмерць. Данясенняў аб перабежчыках i аб здаўшыхся ў палон нiадкуль не паступала. Таму баi адзначалiся большай бязлiтаснасцю, чым у час польскай кампанii цi заходняга паходу". Аднак затрымаць ворага ў тых умовах савецкiм воiнам было не пад сiлу. Пераадолеўшы iх гераiчнае, але разрозненае супрацiўленне, 12-я танкавая i 18-я матарызаваная дывiзii фашыстаў у 2-й палавiне дня 22 чэрвеня перадавымi атрадамi выйшлi да р. Нёман у раёне Мяркiне i на поўдзень ад яго.

Задачу не дапусцiць пераправы працiўнiка на ўсходнi бераг Нёмана на ўчастку ад Друскiнiнкая да Алiтуса камандуючы 11-й армiяй паставiў 5-й танкавай дывiзii. Каб выканаць загад, у першую чаргу неабходна было выключыць захоп ворагам мастоў цераз Нёман. У паласе наступлення 57-га танкавага i 5-га армейскага карпусоў мост меўся толькi ў Мяркiне. Для яго абароны на перадмаставое ўмацаванне каля Мяркiне палкоўнiк Фёдараў накiраваў мотастралковы батальён, узмоцнены танкамi. Пазней, па меры гатоўнасцi, на ўсходнi бераг Нёмана ў раёны верагодных перапраў працiўнiка выходзiлi i ўступалi ў бой iншыя падраздзяленнi 5-й танкавай дывiзii.

У цяжкiх умовах дывiзiя, хоць i гераiчна ваявала, аднак не змагла выканаць баявую задачу па абароне перапраў цераз Нёман. Падвяргаючыся неаднаразовым масiраваным налётам бамбардзiровачнай авiяцыi, яе часцi панеслi вялiкiя страты i пасля некалькiх гадзiн напружанага бою вымушаны былi адступаць. Рэшткi абаронцаў перадмаставога ўмацавання каля Мяркiне адышлi на ўсходнi бераг Нёмана. Услед за iмi па мосце праскочылi i варожыя танкi. Мост быў захоплены працiўнiкам непашкоджаным, што было для нашых войск вялiкай стратай. На поўнач ад Мяркiне раку таксама фарсiраваў перадавы атрад 5-га армейскага корпуса. Вечарам 22 чэрвеня адзiн з танкавых палкоў фашыстаў ужо падыходзiў да Варэны. 23 чэрвеня 57-ы танкавы корпус, маючы перад сабой толькi асобныя падраздзяленнi 5-й танкавай дывiзii, асноўныя сiлы якой адыходзiлi на Вiльнюс, працягваў хутка прасоўвацца на ўсход. На зыходзе дня яго 12-я танкавая дывiзiя дасягнула Воранава, а 18-я матарызаваная дывiзiя, якая павiнна была прыкрываць правы фланг корпуса i ўсёй 3-й танкавай групы ад магчымых удараў з раёна Лiды, выйшла да Радунi. Але ўжо на наступны дзень прасоўванне корпуса сустрэлася з моцным супрацiўленнем. Былы камандуючы 3-й танкавай групай генерал Гот пiсаў у кнiзе "Танкавыя аперацыi", выдадзенай у 1956 г.: "Камандзiр 57-га танкавага корпуса паведамiў ранiцою 24 чэрвеня, што ў раёне на поўдзень ад Воранава перадавыя часцi 18-й матарызаванай дывiзii былi контратакаваны буйнымi сiламi працiўнiка. 12-я танкавая дывiзiя гэтага корпуса ад Воранава рухаецца ў напрамку на Ашмяны". Гэтымi, па Готу, "буйнымi сiламi" былi часцi 17-й (камандзiр генерал-маёр Ц.К.Бацанаў) i 37-й (камандуючы генерал-лейтэнант П.М.Фiлатаў) дывiзiй Заходняга фронту (камандучы генерал армii Дз.Р.Паўлаў).

Дывiзii яшчэ ў сярэдзiне чэрвеня 1941 г. пачалi рухацца з Вiцебска, Полацка, Лепеля ў раён Лiды, блiжэй да гранiцы, каб прыкрыць стык Заходняй i Прыбалтыйскай асобых ваенных акруг. Рабiлася гэта пад выглядам падрыхтоўкi да ўдзелу ў магчымых акруговых вучэннях. Стралковыя i лёгкiя артылерыйскiя палкi дывiзii высоўвалiся паходным парадкам, маючы з сабой усё, што неабходна для жыцця на механiчнай цязе, а боепрыпасы павiнны былi перавозiцца па чыгунцы апошнiмi. Да пачатку вайны дывiзii не паспелi сканцэнтравацца ў вызначаным iм раёне. Некаторыя часцi змаглi прыбыць сюды толькi 22 i нават 23 чэрвеня, а асобныя наогул яшчэ заставалiся на месцы ранейшай дыслакацыi. У вынiку 17-я стралковая дывiзiя, напрыклад, вымушана была ўступаць у бой без гаўбiчнага артылерыйскага палка, супрацьтанкавага i зенiтнага артылерыйскiх дывiзiёнаў. Чыгуначныя эшалоны, якiя прыбывалi 22 чэрвеня, падвяргалiся ўдарам нямецкай авiяцыi.

На працягу першага дня вайны камандуючы Заходнiм фронтам генерал армii Дз.Р.Паўлаў некалькi разоў мяняў баявую задачу 17-й i 37-й стралковым дывiзiям. Спачатку iм было загадана выйсцi ў раён Скiдаль--Астрына i рыхтаваць абарончы рубеж на фронце Мяркiне--Друскiнiнкай--Азёры--Скiдаль--рака Нёман. У 18 гадзiн Дз.Р.Паўлаў вырашыў ужо сканцэнтраваць дывiзii ў раёне Лiды i рыхтаваць контрудар у напрамку Друскiнiнкая. Апошнi ж яго загад ставiў задачу высоўвання дывiзiй на рубеж Варэна--Нова-Казакоўшчызна--Дубiнцы--рака Дзiтва. Да дывiзiй дайшоў толькi апошнi з гэтых загадаў.

Змест загада сведчыў, што генералу Дз.Р.Паўлаву не было вядома сапраўднае становiшча на гэтым участку фронту. Вызначаны ў загадзе рубеж абароны ўжо 23 чэрвеня больш чым на палову яго працягласцi быў заняты працiўнiкам. Не мелi нiякай iнфармацыi аб знаходжаннi працiўнiка i яго сiлах i штабы 17-й i 37-й стралковых дывiзiй. Таму, выконваючы загад, часцi дывiзiй у ходзе высоўвання вымушаны былi ўступаць у сустрэчныя баi з наступаючым працiўнiкам на непадрыхтаваных i нярэдка нявыгадных рубяжах, пры адсутнасцi сувязi з суседзямi, артылерыйскай падтрымкi, прыкрыцця з паветра, недахопе боепрыпасаў.

Адным з першых сутыкнуўся з працiўнiкам 247-ы стралковы полк (камандзiр палкоўнiк Сакалоў) 37-й стралковай дывiзii. 23 чэрвеня пасля амаль 300-кiламетровага маршу, якi распачаўся 11 чэрвеня ў Лепелi, полк выйшаў у раёны станцыi Беняконi. Байцы i камандзiры былi стомлены маршам, палкавая батарэя 76-мiлiметровых гармат i частка тылавых падраздзяленняў адсталi, амаль адсутнiчалi боепрыпасы. Каля пяцi гадзiн ранiцы 24 чэрвеня на подступах да размяшчэння палка з боку Воранава з'явiлася больш дзесяцi нямецкiх танкаў, за якiмi рухалiся бронетранспарцёры з мотапяхотай. Гэта быў адзiн з перадавых атрадаў 12-й танкавай дывiзii, якая наступала ў напрамку Ашмян.

З'яўленне калоны варожай бранятэхнiкi ў непасрэднай блiзкасцi да таго ж паўднёвага накiрунку стала поўнай нечаканасцю для палка. Якога-небудзь падрыхтаванага рубяжа абароны не было, для барацьбы з танкамi мелiся толькi батальённая артылерыя i абмежаваная колькасць ручных гранат. Рота, якой было загадана затрымаць прасоўванне калоны, каб мець час для арганiзацыi абароны, панесла значныя страты i адкацiлася назад. Танкi i мотапяхота, якая выгрузiлася з бронетранспарцёраў, уварвалiся ў размяшчэнне палка. Яго штаб аказаўся адрэзаным ад сваiх сiл i не мог кiраваць боем. Супрацiўленне падраздзяленняў насiла ачаговы характар, некаторыя з iх наогул не прынялi бою i адразу пачалi адыходзiць, iмкнучыся выйсцi з-пад удару. Перадавы атрад працiўнiка ў адпаведнасцi са сваiм прызначэннем, пераадолеўшы раён распалажэння палка, выйшаў з бою i працягваў рухацца далей у ранейшым напрамку. Гэта дало магчымасць палку, страты якога ў цэлым аказалiся невялiкiмi, яшчэ да падыходу галоўных сiл наступаючых нямецкiх часцей навесцi парадак у сваiх шэрагах, сабраць разгрупаваныя падраздзяленнi i адыйсцi на ўсход.

20-ы (камандзiр падпалкоўнiк Груздоў) i 91-ы (камандзiр падпалкоўнiк Севярухiн) стралковыя палкi 37-й стралковай дывiзii, а таксама 170-ы лёгкi артылерыйскi полк (камандзiр маёр Несцярэнка) 22 i 23 чэрвеня паходным маршам прыбылi ў раён Бастуны--Тракелi. У сярэдзiне дня 22 чэрвеня на станцыю Бастуны прыбыў эшалон са штабам дывiзii. Разгружаўся эшалон пад бамбёжкаю. У ноч на 23 чэрвеня на ст. Гаўя (20 км на ўсход ад Лiды) выгрузiўся 245-ы гаўбiчны артылерыйскi полк (камандзiр палкоўнiк I.С.Мяркулаў). 23 чэрвеня дывiзiёны палка далучылiся да асноўных сiл дывiзii, якiя сканцэнтроўвалiся пад Бастунамi. Паколькi полк яшчэ не быў пераведзены на механiчную цягу, 122-мiлiметровыя гаўбiцы перавозiлiся на конях.

Ранiцаю 24 чэрвеня, яшчэ не завяршыўшы сканцэнтравання, палкi дывiзii ў адпаведнасцi з загадам камандуючага фронтам распачалi высоўванне на захад, але неўзабаве былi атакаваны на поўдзень ад Воранава перадавымi часцямi 18-й матарызаванай дывiзii працiўнiка. У сустрэчным баi палкi адкiнулi фашыстаў на некалькi кiламетраў на захад. Аднак далейшае iх прасоўванне было спынена падышоўшымi падмацаваннямi працiўнiка i масiраванымi ўдарамi з паветра. Тым не менш, да абароны палкi не перайшлi i працягвалi атакаваць.

Лявей 37-й стралковай дывiзii з раёна Лiды ў напрамку Радунi з ранiцы 24 чэрвеня высоўвалiся таксама часцi 17-й стралковай дывiзii. Яе 55-ы стралковы полк (камандзiр маёр Р.Г.Скрыпка) у 12 гадзiн выйшаў у прызначаны яму раён i пачаў акопвацца на пануючай вышынi 182,0 каля в. Дубiнцы. Каля 15 гадзiн на дарозе з Радунi да вышынi падышла калона аўтамашын з нямецкай мотапяхотай. Пасля артылерыйскага i мiнамётнага абстрэлу абароны палка не менш батальёна фашыстаў атакавала вышыню. Атака была адбiта арганiзаваным прыцэльным агнём стралковай зброi, мiнамётаў i палкавой артылерыi. Нiякiх сродкаў узмацнення палку не было прыдадзена, абыходзiлiся толькi ўласнымi сiламi.

Праз гадзiну з боку Радунi падышла яшчэ адна калона аўтамашын з мотапяхотай. Пачаўся метадычны артылерыйскi i мiнамётны абстрэл вышынi. Рыхтавалася новая атака. З мэтай нанясення ўдару з флангу па атакуючым працiўнiку скрытна ў абход былi накiраваны 2 стралковыя роты пад камандаваннем начальнiка штаба палка капiтана А.А.Старцава. Iх контратака стала пераломным момантам бою пры адбiццi другой варожай атакi. Гiтлераўцы зноў вымушаны былi адкацiцца назад. Не мела поспеху i спроба каля дзесяцi сярэднiх танкаў абысцi абарону палка з правага флангу. Палкавая артылерыя падбiла чатыры з iх, астатнiя адышлi. Полк атрымаў абараняемы рубеж, знiшчыўшы ў баi, якi працягваўся да наступлення цемнаты, некалькi соцень фашыстаў. Уласныя страты былi невялiкiя. У ноч на 25 чэрвеня па загадзе камандзiра дывiзii полк, пакiнуўшы на вышынi стралковую роту ў якасцi тылавой паходнай заставы, адышоў на рубеж р. Дзiтва. Застава павiнна была далучыцца да палка ранiцаю. Аднак на досвiтку з боку вышынi быў чутны гул моцнага бою. У вынiку застава не вярнулася ў полк. Лёс яе невядомы.

271-ы i 278-ы стралковыя палкi 17-й стралковай дывiзii высоўвалiся ўздоўж шашы Лiда--Радунь. Iх калоны ўжо пры падыходзе да р. Дзiтва былi выяўлены нямецкiмi разведвальнымi самалётамi i сталi аб'ектам налётаў бамбардзiровачнай авiяцыi, а за Дзiтвай былi атакаваны матарызаванымi сiламi, якiх падтрымлiвалi танкi. Палкi адышлi за Дзiтву i занялi абарону.

25 чэрвеня нямецкае камандаванне ўвяло ў бой 19-ю танкавую дывiзiю, якая да гэтага знаходзiлася ў другiм эшалоне 57-га танкавага корпуса. Яна павiнна была наступаць у напрамку Воранава--Геранёны--Трабы--Валожын. 18-я матарызаваная дывiзiя атрымала артылерыйскае ўзмацненне, у раён яе баявых дзеянняў пачалi прыбываць пяхотныя часцi 5-га армейскага корпуса. У гэтых умовах палкi 37-й стралковай дывiзii вымушаны былi спынiць свае наступальныя дзеяннi i адысцi на ўсходнi бераг р. Жыжма. Тут на працягу 25 i 26 чэрвеня яны вялi ўпартыя абарончыя баi. Асаблiва бязлiтаснымi яны былi ў раёне в. Тракелi. Стаялi да апошняга, адбiваючы шалёны нацiск ворага каля моста цераз Жыжму на дарозе Бастуны--Тракелi, байцы i камандзiры адной з рот 91-га стралковага палка. На дарозе Тракелi--Дворышча гераiчна змагалiся з фашысцкiмi танкамi воiны 2-га дывiзiёна 245-га гаўбiчнага артылерыйскага палка. Забiтага камандзiра дывiзiёна замянiў намеснiк камандзiра палка па палiтычнай частцы, батальённы камiсар В.Р.Заўялаў, якi i сам загiнуў на баявым пасту. У тыя цяжкiя чэрвеньскiя днi не стала i намеснiка камандзiра 37-й стралковай дывiзii па палiтычнай частцы, палкавога камiсара М.П.Пятакова, камандзiраў 20-га стралковага i 170-га лёгкага артылерыйскага палкоў. У цэлым дывiзiя страцiла больш паловы свайго асабовага складу. У ноч на 27 чэрвеня абяскроўленыя часцi дывiзii пакiнулi тэрыторыю Воранаўскага раёна, адступiўшы на рубеж р. Гаўя. 17-я стралковая дывiзiя, якая абаранялася лявей, таксама пачала адыходзiць, не вытрымаўшы нацiску ворага. Ранiцаю 28 чэрвеня нямецкiя войскi занялi Лiду. Лiнiя фронту ўсё больш i больш аддалялася на ўсход.

Змагацца з ворагам у першыя днi вайны на Воранаўшчыне савецкiм воiнам давялося ў выключна неспрыяльных умовах, што не дазволiла спынiць яго прасоўванне. Але iх упартае супрацiўленне, мужнасць i самаадданасць не былi дарэмныя. Нямецка-фашысцкiя войскi гублялi жывую сiлу i тэхнiку, а таксама час. А кожнае iх знiшчанае падраздзяленне, гармата, кожны падбiты танк, кожны выйграны дзень i нават час былi важкiм укладам у справу мабiлiзацыi ўсёй краiны на адпор ворагу, на яго разгром. Менавiта мужныя дзеяннi войск Чырвонай Армii ўсялiлi ў душы простых людзей надзею на тое, што ўсё ж якi б не быў моцны вораг, як бы ён не запалохваў народ, але рана цi позна прыйдзе час вызвалення, час свабоды.

*У.А.Нядзелька*.

**На безымянной высоте**

К небольшой безымянной высотке возле д. Дубинцы 55-й стрелковый полк подошел к полудню на второй день войны. Командир полка майор Скрипка наблюдал в бинокль, как части 11-й мотодивизии немцев развернулись в боевой порядок и при поддержке танков начали наступление со стороны местечка Радунь.

-- Окопаться! -- поступила команда. Но было уже поздно. В нескольких десятках метров от передовых позиций полка разорвались первые мины. Затем фашистская цепь поспешно пошла в наступление. Наглые холеные морды фрицев, в засученных по локти руках шмайсеры, изрыгающие огонь. Казалось, один вид такого зрелища мог напугать кого угодно. Но бойцы полка майора Скрипки не растерялись и ответили ураганным огнем из всех видов имеющегося оружия. Наступающая цепь поредела, остановилась, а затем фрицы побежали назад. Хваленые солдаты вермахта, наводившие ужас на армии многих западных стран, побежали, как мальчишки.

Перестроив свои ряды, немцы вновь пошли в атаку, но уже с другой стороны высотки. Но и здесь их встретили плотным огнем наши воины. Отбита и эта атака. Потери росли с обеих сторон. Затем наступило некоторое затишье. Перегруппировав свои силы, фашисты пошли вновь в атаку. На сей раз при поддержке танков. Жестокий бой завязался на безымянной высотке. Вот уже горят подбитые немецкие танки, земля усыпана трупами врагов. Но и это наступление захлебнулось.

Двенадцать часов длился бой на Дубинской горе. За это время были сожжены пять танков, подбито несколько артиллерийских и минометных батарей, самолет-разведчик, более сотни фрицев нашли здесь свою смерть.

В наступившей темноте под давлением превосходящих сил противника остатки полка отступили за реку Дитву.

Многие годы после войны мы не знали о подробностях этого боя. И только благодаря энтузиасту-следопыту ветерану войны П.Ельсукову, который повел поиск, стали выясняться многие подробности боя. О них в своих письмах рассказвали бывшие участники сражения командир полка Г.Скрипка, начальник штаба дивизии А.Старцев, другие. А вскоре были установлены имена более десятка красноармейцев, погибших на этой высоте.

На празднование сорокалетия со Дня Победы на место былых сражений приехали А.Старцев, Г.Скрипка, родственники из Минска погибшего И.Рассолько и многих других из Ленинграда, Московской области. Напомним, что на второй день войны в бою на Дубинской горе погибло около 30 красноармейцев.

В музее Радунской школы хранятся более подробные материалы о сражении на горе возле Дубинцов.

*Л.Светозаров*.

**Завтра была война**

**Первые дни**

Семья отца жила в поселке МТС, нынешней райагропромтехники. Место тихое, в стороне от большой дороги. И жизнь текла размеренная, как река Жижма. Людей занимали обычные крестьянские заботы. И накануне того памятного дня 22 июня сорок первого, после трудового дня, поселок мирно и безмятежно уснул. Наша семья тоже. По нынешним временам семья не маленькая: отец с матерью, две сестры, брат и я.

Летние ночи короткие, а рассветы красивые. Но в тот день ими не пришлось любоваться. В пять часов утра в небе появились немецкие самолеты и стали бомбить Вороновскую МТС. Начался пожар. Горело гумно, где находилась сельскохозяйственная техника. Как потом оказалось, в одной части этого гумна, где лежала солома, спали два тракториста. Они были убиты или задохнулись в дыму, не смогли выбраться и сгорели.

Горел сарай, скот. В этом сарае была наша корова и свиньи. Они также сгорели.

Пожар перекинулся на наш дом. Я взобрался на крышу и стал тушить огонь. А тем временем женщины наладили насос и стали поливать крышу со шланга водой, которую брали из пруда. И тут вдруг самолет развернулся и сбросил еще несколько бомб. Я покотом слетел с крыши цел и невредим. Этот дом и сейчас стоит. Почему немцы бомбили МТС -- сказать трудно. Возможно, стоявшие на площадке два трактора и сам поселок были приняты за расположение воинской части.

Во вторник, 24 июня, высадился немецкий десант. Его выбросили самолеты вблизи железной дороги и теперешней автозаправки райагропромтехники. Я позвонил в милицию, но никто не приехал. И тогда я пошел в Вороново. Здесь покушал в столовой -- работала еще -- и вышел на улицу. Вдоль Советской улицы из Беняконей в направлении Лиды шла военная техника и солдаты. И я вернулся домой, но в дом не зашел, а лег на траву и уснул.

Разбудил меня работник милиции. Он спросил: «Где твой дом?" "Вот -- рядом", -- сказал я. Тогда он мне поведал, что в Вороново немцы и ему нужно переодеться. Я завел его в дом. Родителей, брата и сестер дома не оказалось, и двери на замок не были закрыты. Я пошел к шкафу, раздвинул створки. Милиционер сбросил с себя форму, надел одежду отца и быстро ушел, оставив свое обмундирование, а в нем -- свой наган. Я выбежал во двор, но его и след простыл. Мне ничего не оставалось, как уходить самому. Я надел отцовские брюки, гимнастерку и сапоги (мне шел тогда семнадцатый год), прихватил наган, сел на велосипед и поехал в сторону Беняконей.

Когда приблизился к лесу, то увидел наших красноармейцев. Их было много. Я у одного спросил: «Не проходили тут граждане?" Он мне сказал, что по дороге в лес шла одна женщина с девочкой, двое мужчин и один мальчик. Поблагодарив, я сел на велосипед и помчал по дороге что есть сил. И догнал этих граждан, которые на поверку оказались моими родителями, а с ними агроном МТС. Посовещавшись, решили идти на Девенишки, а оттуда -- на Минск.

В Девенишках мы встретились с секретарем Вороновского райкома партии Медведевым, заворгом райкома Катусевым, заведующим райотделом образования Серековым и директором Конвелишского детского дома -- фамилию, к сожалению, забыл, а также работником милиции. Все вместе и двинулись на Минск.

Тяжелым был этот путь. Немецкие самолеты беспрерывно бомбили как отступавшие воинские части, так и беженцев. И не только на дорогах, но и в лесах. А когда мы подходили к Дзержинску, беженцы нам сказали, что в городе немцы. И наша группа послала меня вместе с заведующим райотделом образования и директором Конвелишского детского дома на велосипедах в разведку. Старшие товарищи пошли якобы купить что-нибудь поесть, а меня оставили стеречь велосипеды.

Не прошло и десяти минут, как в небе появились немецкие самолеты и стали бомбить город Дзержинск и железнодорожную станцию. Я спрятался под железобетонный мост. Когда бомбежка закончилась, вышел и осмотрелся. Заметил, что двух велосипедистов не было. Не нашел и своих спутников. Пришлось пробираться дальше одному -- родителей и вороновских руководителей не нашел. И я решил направиться на родину, в деревню Прусы Чепельского сельсовета Старобинского района. Тем более, что среди беженцев ходили разные слухи, говорили, что Минск уже заняли немцы.

Не стану рассказывать о мытарствах, на которые обрекли себя беженцы. Немецкие войска заняли основные дороги, приходилось обходить их стороной. Но через две недели я благополучно добрался до деревни, а родители пришли в Прусы через месяц.

**Опасные дни и ночи**

Жили мы у бабушки. Домик был маленький и соломой крытый. Когда шел дождь, то крыша протекала. Пришлось ремонтировать. Выполнял я и другие сельскохозяйственные работы. А когда образовался партизанский отряд имени Ворошилова Пинского соединения, стал связным отряда. Ходил в Старобин, где жила моя тетка. У нее на квартире жили полицаи, и у них было полно патронов. Из каждого ящика я вынимал понемногу и прятал. Конечно, когда полицаи уходили на службу. У тетки я косил траву и заготавливал сено. Она со мной расплачивалась сеном. Я запрягал лошадь и вез сено, в котором перевозил патроны. Часто проезжал через немецкие посты. Патроны отдавал партизанам. А потом и сам пошел в народные мстители. А вскоре вся наша семья стала партизанской. Дом, в котором мы раньше жили, немцы сожгли вместе со скотом во время облавы. Родители некоторое время прятались, пока не ушли в отряд.

Итак, в отряде оказалась вся семья: отец, мать, две сестры, я и брат. Замечу, что брат в рядах Советской Армии освобождал Польшу, погиб возле Вислы и похоронен в Варшаве...

После освобождения бывшей Пинской области частями Советской Армии я добровольцем ушел на фронт, хотя оставляли для службы в милиции.

Добивать врага мне пришлось на прибалтийской земле, недалеко от г. Лиепая. Шесть часов утра. Артиллеристы обстреливают вражеские позиции, давая возможность пехоте атаковать его. В это время наш комсорг заполнил комсомольский билет и вручил его мне. Успел только руку пожать, как последовала команда «В атаку!".

В этом бою я получил ранение. Подлечился. И опять на Прибалтийский фронт. Был пулеметчиком. На этом фронте второй раз был тяжело ранен. Шесть месяцев довелось лечиться в Ленинграде, а потом -- в Вологде.

После демобилизации приехал в Вороново -- сюда после войны направили моего отца директором МТС. Все нажитое до войны пропало. Правда, отцу один вороновский житель отдал часы, которые храню, как память об отце и матери.

Не преувеличу, если скажу, что здесь пришлось пережить второй фронт. В это время на Вороновщине свирепствовала банда Русака. Часть ее ютилась в Пашелях, и каждую ночь терроризировала население, истребляла лучших людей. В это логово отъявленного разбойника и направили меня, где пришлось работать день и ночь...

Тяжелой и кровавой была та война. В Беларуси погиб каждый четвертый и ранен каждый второй. Разве можно забыть об этом! Мы, ветераны, хотим одного: чтобы молодые люди помнили об этом и уважительно относились к тем, кто отстоял независимость нашей Родины.

*И.Я.Мурашко*.