**Введение**

Мировая история не помнит событий и войн тяжелее и страшнее,  
как Вторая мировая война, начатая гитлеровским фашизмом в 1941 году.  
Как фашистская реакция на оккупированной фашистами Советской земле в  
период 1941 - 1945 годы. По своему характеру безжалостной жестокости,  
человекоубийствами, уничтожением людей целыми нациями. Превращением фашистскими карателями, на оккупированной ими земле в глубоком тылу, всех общественных построек, как школы, клубы, библиотеки в тюрьмы - карцеры пыток и издевательств над вольными, невинными, советскими людьми.

Устройства гитлеровцами под открытым небом с огороженными колючей проволокой, концлагерей смерти, где ежедневно умирали с голода и холода, и расстреливались тысячи людей, только за то, что они были русскими солдатами. Повсеместное устройство черных виселиц, на которых для любопытства фашистов, колыхались тысячами невинных, советских людей. Печи крематориев, сжигание в костре живыми маленьких детей-младенцев, нетрудоспособных стариков и инвалидов. Вся эта машина была пущена на дикое уничтожение человечества. Ежедневные массовые расстрелы всех негодных и непригодных советских граждан в угоду фашизма. Всё это описывается в книге, как фашисты творили свои гнусные, зверские дела на оккупированной земле бывшей Старобинщины, ныне Солигорщине в

2

Солигорском районе. В книге показано, как жили люди перед войной, как встретили войну.

Как на бывшей Старобинщине с первых дней войны, под руководством коммунистов - подпольного Старобинского района, ныне Солигорского и партийной тройки райкома партии, создавалась организация партизанского движения против фашистской оккупации. Как за коммунистами шёл первый помощник партии – комсомол. О создании в бывшем Старобинском районе на оккупированной территории в глубоком тылу массового, комсомольско-молодёжного подполья и его комсомольских вожаков. В книге показаны люди – советские патриоты района в борьбе против оккупантов, как они во всем делились и обеспечивали партизан всем необходимым, как питание, одежда, обувь и даже оружием. Как сначала войны люди-одиночки патриоты, целые семьи, хутора, посёлки и целые деревни узнавали и сообщали партизанам об опасности, о движениях фашистских карателей, как укрывали и спасали партизан. Какую помощь оказывали партизанам комсомольско-молодежные подпольные организации бывшей Старобинщины. В книге широко описывается работа партизанской разведки, про боевых и умелых разведчиков, про отдельные их вылазки и подвиги. Про боевые опе-

3  
рации разведчиков… Про массовую связь разведки с населением. Про отдельных связных подпольщиков. В целом показано, какую оказывало население помощь партизанской разведке. Описывается работа и действия партизанской разведки отряда имени Ворошилова полностью. Бригады имени Буденного и частично Пинского партизанского соединения. В книге описаны бои, боевые операции, засады партизан Пинского соединения и их участники – партизаны, о которых не сказано и не упомянуто в написанных книгах. Об отряде им. Комарова и с Пинском соединении. В книге описаны действия, вылазки оккупантов, издевательства над советскими людьми, убийства, сжигание деревень вместе с живыми людьми и другие…

Коротко описывается период: освобождение Белоруссии от оккупации, а затем день Победы над фашистской Германией. Послевоенный восстановительный период разрушенного войной народного хозяйства.

4

**Раздел первый**

О себе и родителях

Шошин Владимир Сергеевич народился в день исторической даты Великой Октябрьской Социалистической революции – 7 ноября 1911 года. Хотя в то время эта дата не была исторической, зато позже даже начинал гордиться датой своего дня рождения. Отца звали Сергеем Ивановичем. Мать Анютой. Отец был способный к учебе и несмотря на то, что  
он был сын рабочего кораблестроительного Рыбинского завода, он Ярославскую гимназию окончил с отличием. Поступил в семинарию, которую также окончил успешно, где получил диплом медика-фельдшера, акушера. Работал отец при судостроительном заводе в г. Рыбинск зав. ФАП. В 1904 году его призвали на воинскую службу в солдаты. Это начало русско-японской войны. Нести солдатскую службу он попал в Белоруссию – г. Минск.

5

Вместе с отцом отбывал солдатскую службу в г. Минске тоже медик-фельдшер из Белоруссии, деревни Саковичи, бывшего Старобинского района, ныне Солигорского, земляк моей мамы по деревне Лопан Максим Адамович. На воинскую службу они попали вместе в одну часть и подразделение, где солдаты-медики стали неразлучными друзьями. Шошин Сергей Иванович из г. Рыбинск и Лопан Максим Адамович из деревни Саковичи Старобинского, ныне Солигорского района. От Минска до Старобина и деревни Саковичи в несколько раз ближе чем до г. Рыбинска, и друзья на увольнительные ездили в д. Саковичи к Лопану М.А., где Лопан Максим знакомит Шошина С.И. с моей матерью Березовской Анютой (в то время прекрасной красоты девушкой). Родители мои, как Сергей, так и Анюта, крепко полюбили друг друга. Когда солдат друзей-медиков Шошина и Лопана демобилизовали из армии, они приехали в деревню Саковичи к Лопану, который предложил Шошину идти в сваты к невесте Анюте. Невеста дала

6  
согласие и они решили в Рыбинск уже ехать вместе. Отца-матери не было дома. Невеста с матерью дали полное согласие, и все мечтали уже о свадьбе, но, когда появился отец, положение изменилось. Время и государственный строй были у царя-самодержца, где существовала классовая борьба… Отец – Шошин Сергей был выходец из семьи рабочей – «коцап», которого отец, а мой дедушка, два его сына мои дяди – братья отца, жили в казарме и работали на заводе. Отец мамы Анюты – второй мой дедушка, купил дворянство и был дворянин. Имея полторы волоки земли, он и запретил своей дочке Анюте выходить замуж за «коцапа» Шошина. Ни просьбы, ни уговоры жены его, а моей бабушки, ни плач и рыдания с мольбой, ни просьбы и уговоры зятя – моего отца, и соседа-свата – друга отца, советы и уговоры, не тронули жестокости дворянского сердца деда… После громогласного заявления его дочери, а моей матери Анюты, что она вопреки всяких несогласий отца, выходит замуж за Шоши-

7

на Сергея и уезжает с ним в Рыбинск, он проклинает свою дочь, мою мать с лишением наследства на землю и всю отчизну, а также дворянского приданого. Так мои мать и отец вместо веселой свадьбы, благословений и подарков, получили родительско-отцовское проклятие и лишение прав на всякую отцовскую собственность и приданое. С чем и уехали в г. Рыбинск на Родину отца, к деду Шошину Ивану, где их и приютили по-отцовски. Отец начал работать зав. ФАП при рабочих казармах г. Рыбинск. Мать была постоянным и неизменным его помощником, а через некоторое время она стала «санитарной сестрой». Она сама научилась пользоваться медицинскими приборами, постерилизовать их, подготовить к работе. Измерить температуру, дать укол и т.д. Так шла жизнь молодой семьи, которая незаметно росла. Через 8 лет семья стала из 5 человек, где росло трое детей: старшая сестра Мария, брат Александр и я – Володя, самый млад-

8

ший. Время шло. Неизмеримо рос кризис капитализма, выход которого царское самодержавие и капиталисты видели только в войне. Бурное рабочее движение в России принимало всё более революционный характер.

Империалистическая война 1914 года за передел мира, царским правительством России поддерживалась полностью. Как и все войны, империалистическая война 1914 года принесла миллионам людей России голод, нищету и разруху. Откуда у людей, как обычно, появились разные эпидемические и холерные заболевания. В России повсеместно свирепствовала инфекционная болезнь «испанка», которая косила подряд всех и малых, и старых.

На ФАП за оказанием помощи, за лекарствами шли рабочие не только закрепленных казарм, но и других соседних казарм, Лекарства - медикаменты на ФАП отпускались в губернском городе Ярославле строго, по разнарядке на квартал или полугодие. В связи с эпидемией, отец получил

9  
на ФАП весь годовой фонд медикаментов. Война шла, «испанка» продолжала косить людей. Отец, имея мягкий характер, не мог никому отказать в лекарствах от смерти. Все лекарства за 1916 год были израсходованы раньше. Зав. ФАП стал требовать больше лекарств. В выдаче медикаментов, до конца года, ему отказали, а на ФАП из уездного города Ярославля с земства выехали проверяющие, которые на зав. ФАП Шошина Сергея составили акт за самовольный перерасход медикаментов, за что дело передали в народный суд. Как после этого сразу изменился зав. ФАП отец. Мать рассказывала: «Замолк, стал задумчивый, начал на ФАП засиживаться до поздней ночи. Сидит, смотрит в одну точку и думает, а потом всхватится, как от толчка и кричит: «За что судить? За то, что давал лекарства и лечил, что спасал всех от смерти?» т.д. Осенью 1916 года отец тронулся

10

умом. У его было буйное помешательство, которое излечимо, и его можно было вылечить, но вместо лечения его отравили. Мать осталась вдовой с тремя нами детьми-сиротами. Она сразу переехала на свою родину, в Белоруссию, деревня Саковичи бывшего Старобинского, ныне Солигорского района. Деда, отца матери, уже не было, он умер. Три брата матери отцовскую землю и другое имущество разделили на три части, а мать, как проклятая отцом, по законам того времени, лишалась всякой наследственности, которая ехала с нами детьми на свою родину, не теряя надежд на отчизну, а когда приехала – оказалась у разбитого корыта. Места для приюта, с тремя сиротами, на отчизне мать-вдова не нашла. Но в народе есть поговорка: «Свет ни без добрых людей». На выручку вдове-маме с нами сиротами, пришел друг покойного отца, по солдатской службе, Лопан Максим Адамович, который за озером, в 600-700 метрах от деревни Саковичи, на своём хуторе выделил вдове нашей маме землю под застройку хаты и огород около 0,30 га. В конце 1916 года мать купила в лесничестве лесничевку и построила свою хату в деревне Саковичи, на хуторе Лопана Максима – за озером.

11

Итак, наша семья стала жить в своей хате - на чужой земле, в деревне Саковичи, за озером бывшего Старобинского, ныне Солигорского района. Мать поденно на разных работах зарабатывала хлеб и своим потным мозолем воспитывала нас троих сирот. Скоро мы все подросли и пошли батрачить у кулацких хозяйств - на хуторах. Я пошел служить батраком с 8-им лет и батрачил 9 лет, т.е. до 1927 года. На всю жизнь у меня остались в памяти те сирочьи – батрацкие слезы, кулацкие издевательства, побои и гонения, те голодные дни, холодные и бессонные ночи. Навсегда осталось в памяти, как невинно пороли дубцом, палкой, как лишали пищи, кроме сухой краюхи хлеба с водой за бычка, которого в лесу зарезали бандиты, бывшие польские легионы-познанцы, скрывавшиеся в лесах. За ягненка, которого схватил матёрый волк, а я был не в силах его отобрать и т.д… Сиротою я рос, как бурьян за полем. Молодость моя шла в кулацкой неволе. Износили её годы той неволи. Вот какой ты была, батрацкая доля. С восьми лет пастухом. С десяти пахарь. В четырнадцать косцом - гнул спину богатым.

Сколько раз битым был - слезой заливался.

Ночевал под кустом - без сна оставался.

12

Эх ты доля моя - сироты в неволе.

Вот какою была - батрацкая доля.

Никогда не уйдут из памяти те прожитые в бедности и нищете тяжкие, сирочьи - батрацкие годы, где прошло самое дорогое время жизни – детство и годы юности, но как не прожиты, а всё равно не забываются дни и годы детства, где рос и жил до старости годов.

Той богатейшей красоты природы растительного и животного мира за озером – на ближнем и дальнем острове. Места, где мать построила небольшую с круглого леса хату, в которой мы оставшиеся, после смерти отца, трое сирот, выросли до старости лет. Постоянно тихое, прозрачной водой, круглое, как тарелка Саковичское озеро, служившее нашей семье колодцем и водопоем и вытекающие из него на север три канавы, всегда наполненные водой и разной рыбой, которая для нашей семьи была основной и главной базой питания. Рыба была разная и столько, что любой кошелкой, топтухой её можно было словить на суп – уху. Ловля рыбы, раков, вьюнов кошелками, топтухами, начиная с весны и полное лето, было главный занятием, в свободное время, всех членов нашей семьи. Саковичское озеро размещается в самой деревне, где в то вре-

13   
мя, к озеру примыкала только западная часть деревни, где дворы жителей были размещены вдоль берега с южной стороны тянулись на запад. С запада, севера и востока, около озера селения не было. Там, за озером с северной стороны, как хутор, появилась первой наша хата – на хуторе Лопана Максима, который своего дома на хутор не переносил, а оставался жить в дереве.

Озеро, на берегу которого размещались дома, служило людям колодцем и водопоем, которые против двора устраивали денные кладки до 25 метров длинной, а зимой вырубали вольту подальше от берега круглые как колодцы лунки-«полонки», которые служили колодцами. В летнее время озеро служило водопоем скота для всей деревни, куда особенно в жаркое время вся деревня гнала скот на водопой. Площадь озера 14 га. Самая большая глубина озера с северной стороны – 17 метров. Вокруг озера, как посажены в ряд высеялись и выросли разные деревья: ольха, береза и изредка дуб, которые каймой окружали озеро. Особенно эта зеленая кайма, окружающая вокруг берега озеро, придавала сказочный вид и красоту природы вокруг озера, а на многих ольхах, березах и дубах строили свои громадные буслянки белые аисты, которые своим частым клекотом будили всё живое и неживое.

14  
Берега в озере песчаные и дно твердое, как ток, а поэтому вода в озере всегда прозрачная и чистая. В яркую погоду деревья отражают свои тени в воде озера, что придает ему чудесную красоту. В этой красоте как на хуторе, стояла за озером на северной стороне, одинокая, убогая хата вдовы Шошиной Анны, как маяк и ориентир для жителей деревни Саковичи, откуда в вечернее время всегда светился тусклый огонёк, мерцающим отблеском в прозрачной воде озера, туске от керосиновой лампы.

В то время, не только для Сакович и окружающих деревень, а для всей Старобинщины. Это было место одним из чудеснейших мест красы растительного мира. На север от берегов озера и нашей хаты вокруг, как бархат, расстилался ковром зелёный луг, богатый разными соцветиями, как весенних ранних, так и осенних цветов. За лугом шел называемый ближний остров, богатый смешанным лиственным лесом и особенно белой березой. За ближним островом, отгороженный, как лентой, узкой долиной, никогда не высыхающей речкой-старицей и трясиной-болотом размещался чудесной красотой, природных богатств. Дальний остров! Площадь около 350 га. Остров со всех сторон обмывался водой. С юга речкой старицей и с трёх сторон трясиной-боло-

15

том. Про те богатства красоты природы ни пером не опишешь, ни в сказке не расскажешь… На дальнем острове росли широкие полосы дубовых рощ, а вокруг разные деревья лиственной породы, как стройные ясени, клены, грабовые кусты и одиночки, липы и изредка белоствольные березы. Тянулись грядами многоствольные кусты орешника. Хотя не густые, но выделялись среди других деревьев, гладкоствольные великаны-ели. По краям острова росли: ольшаники, вербник, лозняк и другие, очень мало, узкой полоской на западе протягивалась гряда сосённика.к

Все имеющиеся в Белоруссии породы лесных деревьев, кустов и кустарников имелись, т.е. росли на острове. Остров бил богат желудями, орехами, Ягодами: рябины, калины, земляники, брусники, малины, ежевики, черники. На западно-северной стороне, по краям острова находились большие урожаи голубики, клюквы. В дубовых рощах массово росли белые грибы.

Настолько остров был богат птичьим царством, который можно было назвать «птичьим базаром». Там жила царь-птица глухарь, тетерева, куропатки, рябчики, вальдшнепы. На болоте «Плескачихи»,

16

на западно-северных берегах острова массово водились журавли, гуси, разных видов дикие утки, кулики, бекасы, чайки и другие, которые день и ночь своим криком оглушали окружности острова. Только одних дроздов на острове водилось 7 видов, как черный, серый, рябой, желтый, пестрый и другие, песни которых вместе с соловьиными трелями разносились по всему острову. Постоянными обитателями острова были: лось, косуля, барсук, лиса, горностай, хорь, белка, ласка, куница, заяц-беляк, заяц-русак и другие. Это был настоящий природный зоопарк (зверинец). Украшали остров в весенне-летнюю пору цветы, как душистая черёмуха, коралловая калина, белая рябина, а особенно было много душистых ландышей, колокольчиков и многих других.

Берега острова весенней порой окружались лентой желтой калужницы. Вся эта богатейшая красой цветущая природа острова, привлекала к себе все живое, а человек, попавший на остров впервые, от впечатлений и интереса не мог сразу оставить остров. Приезжие студенты и другие просили родных или родственников оказать содействие заночевать на острове…

17

Такого богатого места цветущей красы природы, притягивание  
цветов их душистых ароматов, плодами, птичьим и животным миром, той завлекательности и привлечения всех чудес природы, красивее и интереснее в Белоруссии видеть мне не встречалось, хотя и пришлось её исколесить вдоль и поперек. Трудно рассказать и описать всех тех богатств, даров и красы природы дальнего острова на север от озера, в то время в д. Саковичи.

Столыпинская кулацкая реформа, при наделе богатой части крестьян хуторами, разделила на хутора и дальний остров. Затем Октябрьская революция, гражданская, Великая Отечественная война полностью уничтожили богатства той необыкновенной красоты природы. Поэтому сейчас в наше время не хочется мириться и прощать тому, кто нарушает законы природы, кто ещё косвенно, а то и сознательно вредит природе, хочется судить его, как вредителя и врага природы. В настоящее время в д. Саковичи расположен совхоз «Заря», где проживают товарищи, как директор школы тов. Шмелёва …, бригадир центральной бригады совхоза т. Николаевич К.Т.

Около Саковичского озера т. Шмелёва посадила с школьниками

18  
новые насаждения декоративных деревьев. Бригадир Николаевич все время занимался зарыблением озера, он вылавливает в диких прудах малька - рыбок карася и других, которых пускает в озеро. Около десятка ведер малька Николаевич за последние годы пустил в Саковическое озеро. Несколько лет назад обществом охотников и рыболовов запущенно в озеро 14 ведер малька, как карп, белый карась, белый амур и толстолобик.

Великий Октябрь внес социально-политические преобразования в царской России. Самодержавие было свергнуто. Власть перешла в руки рабочих и крестьян, без помещиков и капиталистов. Создана под руководством партии большевиков и лично по декрету Великого Ленина, Советская регулярная Красная Армия за время гражданской войны 1918 - 1921 гг. на голову разгромила 3 похода Антанты, и изгнала их из молодой Советской России. Разгромила Колчака, Деникина, Врангеля, внутренние банды Булат-Болаховича, Семёнова и др… Последних на Дальнем Востоке – американо-японских оккупантов изгнала из русской молодой Советской России, и этим

19

навсегда защитила завоевание Великой Октябрьской Социалистической революции. За долгие годы войны Советская молодая республика была сильно опустошена и экономически слабая.

В стране была введена НЭП – новая экономическая политика. Помещиков, капиталистов, крупных промышленников, банкиров при НЭПе не было, но во многих местах, при бывших панских имениях, в шляхецко-польских застенках, на прищеповских хуторах, особенно в сельской местности, в городских посёлках и городах, оставались и быстро богатели кулацкие хозяйства и мелкие предприниматели, содержавшие собственные ветряные и паровые мельницы-волночески, круподерки и другие мелко- товарные производства, Быстро росли богатые кулацкие хозяйства в деревне, у которых ещё оставались лучшие земли сенокосы и другие сельскохозяйственные угодья.

Гражданская война и банды породили массу спекулянтов, которые под видом «продаю своё», занимались скупкой и перепродажей: лошадей, коров, свиней, овец и разной птицы, а также разных продуктов устанавливали свои цены в 2-3 раза дороже стоимости. Они открыва –

20

ли свои мелкие, торговые монопольки. Оставались ещё у церковных служителей – попов, дьяконов «церковные» лучшие земли. Все эти перечисленные элементы в основном жили в городских поселках, местечках, в сельской местности и безжалостно эксплуатировали батраков, сельскую бедноту и даже середняков села за самую низкую оплату труда. Батраки, не имеющие земли, а также и малоземельные и безлошадные бедняки, были в полной зависимости от кулака или спекулянта, предпринимателей мельницы и др., которые, начиная хлебом - батрак, семенами - бедняк брали у них на отработ. Например, безлошадный бедняк семена, плуга и коня - всё брал на отработ, всегда будучи в кабале.

21

Классовая борьба и внедрение в сельской местности новых революционных порядков и советских законов – культура Революции в деревне. В деревне Саковичи размещалось 13 кулацких хозяйств хуторян, которые эксплуатировали нашу семью вместе с беднотой деревни. После 9-ти лет батрацкой жизни, испытав на своих плечах кулацкую кабалу, по существу поняв характер классовой борьбы в селе между батраков, бедняков с богатыми-эксплуататорами.

Я в начале 1927 г. вступаю в комсомол, где меня принимают ком. ячейки при Листопадовичском с/совете и поручают мне в дер. Саковичи подготовить из активистов молодежи бедноты не менее 4 – 5 человек для поступления в комсомол, чтобы создать в деревне Саковичи ком. ячейку.

В феврале 1927 года из молодежи бедноты, мы в деревне Саковичи организуем кружок по подготовке в комсомол, куда вошли: т. Куделевич Прохор Васильевич, Голубович Лазар, Николаевич Тимофей Маркович, Делендик Алексей Иосифович, Новак Николай Васильевич и Подлозный Яким Иванович, он правда переросток, но мы его зачислили в кружок. Молодежный кружок, кроме изучения устава ВЛКСМ,

22

проводил массово-политическую работу на селе с молодежью. Были созданы кружки художественной самодеятельности – хоровой и драматический.

Во втором полугодии 1927 года в Саковичах проходит молодежное собрание, которое проводит секретарь Листопадовичской КССМ организации т. Скалаба Парфен Харитонович. На собрании стоит вопрос: прием в комсомол и создание в деревне Саковичи КСМ ячейки. В комсомол были приняты: Куделевич Прохор, Новак Николай, Николаевич Тимох, Делендик Алексей, Голубович Лазар и Подлозный Яким. Таким образом, в августе 1927 года в деревне Саковичи, была создана КСМ ячейка. Секретарем КСМ, ячейки молодежное собрание избрало меня. Вот с того дня и началась кипучая деятельность в жизни и работе Саковичской КСМ, ячейки, её секретаря и вступивших на собрание в комсомол молодых комсомольцев. Деревня Саковичи, в то время была одной из отсталых, темных, безграмотных деревень Старобинщины с политически отсталым и экономически бедным населением. В деревне было 2 человека с незаконченным средним образованием, и это сыны старосты села Лопана Николая. В селе не было ни одной женщины,

23

которая бы могла читать и расписываться. Зато глубоко было внедрено суеверие и религиозные обряды. У каждого была вдохновлена святая вера в загробную жизнь. Священнослужители в деревне выезжали каждый квартал и это событие преобразовалось в большой священный праздник, сопровождающее общим молебном всей деревни. Попы просвещали поля, строения, всех животных, птиц и все живое и неживое от избавления от сатаны, лешего и других злых нечистых духов. Как заведено было в обычае такой священный вызов сопровождался общим побором с каждого двора, лучших сельскохозяйственных лакомств, как ягоды, грибы, мед, яйца, колбаса, сало, всех видов птиц, мелкие животные, как поросёнок, теленок, баран и другие. В сбор входили: крупа, горох, бобы. Входили в сбор и такие вещи, как полотно, сукно, овчина и другие. Отъезд церковников из деревни сопровождался целым обозом. Всё это собиралось и направлялось богу, где бедняки для исцеления и в угоду богу отдавали последнее. В деревне на всех перекрестках и в конце улицы стояли кустовые кресты с иконами божьей матери, распятием Иисуса Христа, Николая Чудотворца, Ильи-пророка и др… В стороне от улицы стояла святая часовня. Слова: бог

24

и грех в деревне для каждого были страхом и покорностью служителям церкви и кресту.

Введение в деревне новшеств, новых методов в работе, в обычаях и даже в гуляньях, пугало людей страшной загробной жизнью: пеклом ада, распятием и другими. В деревне сначала Советской власти никто не шел на общее собрание, не говоря о комсомольско-молодежном собрании и вечерах. Комсомольцев звали антихристами, продавцами Христа. Перед нами - комсомольцами встала задача: перевоспитать и вовлечь молодежь села к участию в кружках самодеятельности, собраниях и т.д.

Организовать кружки ликбеза и учебу по ликвидации неграмотности комсомольской ячейки в деревне Саковичи оказал содействие и большую помощь первый учитель, заведующий Саковичской школы тов. Шарупич Семён Фёдорович.

Люди деревни Саковичи молодого возраста в то время и старше хорошо помнят и добрым словом вспоминают пожилого человека, заведующего Саковичской школы Семёна Фёдоровича Шарупича, как способного воспитателя и организатора масс, умелого

25

педагога повлиять своим внушением на учащихся, молодых юношей, среднего возраста людей и главное на стариков. Отличного песняра и музыканта на скрипке - человечного человека, который своей лаской, добрым и правдивым ласковым словом умелого пропагандиста, громкоголосыми звучащими звуками, раздававшимися и разносившимися на далеком расстоянии голоса его скрипки, привлекли к участию в хоровом и драматическом кружках всю молодежь деревни. Кружки собирались каждую субботу и воскресение, где Семён Фёдорович успевал проверить в ликбез задание на дом по чтению, письму и арифметике, дать новое задание, а после чего, не менее двух часов под протяжно - голосистые звуки скрипки, изучать с юношами и девчатами, народные русские и белорусские, а также новые революционные песни, или новую пьесу - постановку, куда он привлек, кроме молодежи, всех женщин, и даже старушек. На вечерах самодеятельности, кроме песен, читались стихи и басни, разоблачающие религиозную пропаганду, ложь и обман церковных служителей, спекулянтов, кулаков и их прислужников высмеивали в стихах и баснях. В кружки самодеятельности: хоровой, дра-

26

матический и литературный без исключения влилась вся молодежь деревни Саковичи в количестве более 100 человек, где принимали участие люди средних лет, особенно в постановке пьес. КСМ организация (ячейка) обратилась в Старобинский райисполком с просьбой – прислать в помощь Шарупачу С.Ф. второго учителя, которого прислали быстро, и Семён Фёдорович возложил на его все кружки ликбеза, куда он втянул всех граждан деревни, а сам Семён Фёдорович полностью отдал себя художественной самодеятельности: хоровому, литературному и драматическому кружкам. Количество человек в которых доходило до 140-150 человек. С.Ф. Шарупич со всей душой к порученному ему делу - народного учителя, отдавал всего себя служению народу и Советской Родине. Наша Саковичская КСМ ячейка - молодежь деревни Саковичи, Старобинский райком комсомола, районные партийные советские органы, остались и остаёмся сейчас от души благодарны учителю - воспитателю, организатору и руководителю C.Ф. Шарупичу за его силы, энергию, знания, за его благородный, умелый и творческий труд, вложивший в дело вос-

27

питания молодежи и в целом жителей деревни Саковичи в тот тяжелый период, в тех условиях ярой классовой борьбы на селе. Пусть родичи С. Ф. по Слуцку - дер. Ячево - прочитают и запомнят, каким Советским активистом на селе, в годы времен преобразования села на социалистические рельсы, в суровой классовой борьбе с врагами революции, был их прадед и отец Шарупич С.Ф. За 2 года его активной работы при помощи КСМ организации одна из всех отсталая в безграмотности, в культуре, в быту, деревня Саковичи значительно преобразовалась, где все граждане села могли расписываться и читать. Где люди боялись коммунистов и комсомольцев, стали вместе петь и играть в кружках самодеятельности – петь хором, ставить постановки и т.д. Собираться на собрания и т.д…

Летом 1928 года меня на общем собрании граждан села Саковичи избрали председателем комитета бедноты (комбеда). Членами комбеда были избраны бедняки-активисты села: Николаевич Марк Тихонович, Николаевич Левон Иванович, Костревский Константин Иванович, Лопан Андрей Миронович, Мелешко Каленик, Делендик Фёдор Иванович, Куделевич Мария, Колода Ульяна и Ло-

28

пан Киф Фёдорович.

Комитет бедноты начал рассматривать на своих собраниях вопросы: о создании сельскохозяйственного кооператива, о вступлении в кооператив. Об обрезке земли у кулаков и наделе ею батраков и безземельных бедняков. О борьбе со спекулянтами и др. вопросы, связанные с преобразованием селе. Как только КСМ организация и комбед начали заниматься организационно- хозяйственными вопросами, чуждые элементы социализма: спекулянты, кулаки и их пособники подняли головы и открыто повели яростную агитацию против решений комсомольских и комбеда собраний. Они пустили в ход и использовали всё вплоть до оружия. Подкупали хлебом и другими продуктами бедняков и середняков, которые на собраниях говорили не своим языком …

Главной линией и целью кулаков – не допускать сбора и срывать собрания комбеда и КСМ.

В декабре 1928 года комсомол с комбедом собрали общее собрание граждан деревни Саковичи в доме Лопана Андрея. Когда люди стали собираться, мы трое комсомольцев шли на собрание,

29

как только смерклось, и на крыльце у дома Лопана из кустарника, находившегося в 60-70 метрах урочища «Налесь», нас обстреляли из обрезов, но пули попали в стену, обошлось без жертв. Собрание не состоялось. На втором собрании, которое проводилось в хате бедняка Мелешки Каленика, кулацкие элементы с улицы через окно, разбили лампу, собрание разошлось.

В феврале 1929 года собрание, собиравшееся в хате бедняка Николаевича Леона, при открытии собрания, все окна в хате были с улицы выбиты камнями, собрание не состоялось. Так велась непримиримая классовая борьба кулака и других контрреволюционных элементов в деревне против введения на селе законов социализма, т.е. культурной революции в деревне, в Белоруссии, и в том числе, на бывшей Старобинщине, ныне Солигорщине. КСМ ячейка и комбед проводили днем. В конце 1929 года КСМ ячейка и комитет бедноты собрали на собрание деревни всю бедноту и большую часть середняков, которое было хорошо подготовлено нами заранее. Все 7 комсомольцев и в основном все бедняки деревни в карманах принесли на собрание написаны заявления для поступления в

30

колхоз.

На собрании стояли вопросы:

1. Разбор заявлений о приёме в колхоз и организация в деревне Саковичи колхоза.

2. Утверждение списка кулацких хозяйств в деревне Саковичи, которые систематически эксплуатировали чужой труд батраков и бедняков.

Собрание прошло организовано и сплоченнее всех комсомольцев и бедняков, членов комбеда. Если ранее среди некоторых членов комбеда и комсомольцев наблюдалась пассивность, то на этом собрании, все активно голосовали о приёме в колхоз и организацию колхоза в деревне. активно все проголосовали за утверждение списка кулацких хозяйств - эксплуататоров. В колхоз было принято 19 семей - бедняков деревни. Более прогрессивные середняки, присутствующие на собрании, середняки 5 человек тут же написали заявление и были приняты в колхоз. Первыми вступили в колхоз: тов. Делендик Ф. Ив., Шошин В.С. Куделевич Прохор В. Николаевич М. Т., Николаевич т. М., Лопан А. М.,

31

Мелешко Каленик, Новик Н. В., Делендик А.И., Подрозный Яким Ив., Колода Ульяна, Куделевич Мария, Николаевич Леон Ив., Лопан Кир, Костровскей Константин, Сосновский Степан Д., Куделевич Яков, Куделевич Григорий, Тычина Андрей, Голубович Лазар, Тройнич Степан (Суфлёр), Бортошик и другие. После приёма в колхоз на собрании уже колхозников было принято уставное положение о колхозе, за которое голосовали за - все. Колхоз назвали "Рассвет". Председателем колхоза был избран тов. Делендик Фёдор Иванович. Его заместителем и счетоводом колхоза был избран т. Шошин В. С. Членами правления были избраны тов. Николаевич М., Мелешко Каленик, Колода Ульяна, Лопан Андрей и Костревский Константин. Несмотря на угрозы и запугивание кулаков, спекулянтов и других врагов власти Советов, на их яростное сопротивление, угрозы активистам села, выстрелы из-за угла, классовая борьба в деревне, т.е. наступление на кулака его пособников принимало более твердый открытый характер. Список 13 кулацких хозяйств, утвержденный на совместном КСМ и комбеда собрании исполкомом Старобинского Райсовета, был полностью

32

утвержден для раскулачивания. В деревни ехали уполномоченные коммунисты от райкома и райисполкома, где были партийные организации в деревне, так вся работа по организации колхоза, по раскулачиванию и высылке кулацких хозяйств, возлагалась полностью на них, но в то время в бывшем Старобинском районе - на селе, было только две парторганизации. В деревне Саковичи коммунистов ещё не было. КСМ организация, как количественно, так и организационно, а также и политически росла. Меня, как секретаря КСМ ячейки и председателя комбеда Старобинский райсовет уполномочивает ответственным по раскулачиванию в деревне Саковичи 13 кулацких хозяйств, на которых я получил 13 ордеров на право раскулачивания. С этого времени комсомольцы Саковичской ячейки, батраки и бедняки деревни вступили в открытую борьбу по ликвидации кулачества, как класса. Это был самый жизненно серьёзный и ответственный период для каждого члена КСМ ячейки деревни Саковичи. Восьмёрка комсомольцев с помощью активистов батраков и бедняков деревни Саковичи выпала задача - раскулачить и выслать 13 кулацких семейств - класс эксплуататоров, и на этой

33

базе строить колхоз, который мы 3 дня назад, на последнем совместном собрании комсомольцев и комбеда организовали. Комсомольская восьмёрка, где в КСМ было уже 8 человек, при активной помощи бедноты деревни, несмотря на разные препятствия за полутора месяца - ноябрь и декабрь -1929 года, раскулачили все 13 кулацких хозяйств без всяких ЧП. Но в начале января 1930 года при выселении кулацких семей, озверевший кулак Чернышевич Николай, подготовленный к этому ранее, т.е. вооружившись пистолетом - системы наган, среди белого дня из-за угла, выстрелов в голову, убивает комсомольца Мерлинова Николая - участкового милиции, выполняющего служебные обязанности, а через 5 часов спустя – вечером на том же хуторе, в доме Сосновского Степана, кулак также с угла убивает второго комсомольца Слесарчука Алексея – первого рабочкома Старобинского района. Все это произошло неожиданно. После раскулачивания, семью Чернышевичей, до времени высылки, поселили на хуторе Сосновского Степана, где семья Чернышевичей ждала дня выселения. Отца в семье Чернышевичей не было. Была мать

34

и 2 сына, старший женат, а младший холост. Вот этот холостяк Чернышевич Николай добыл оружие - наган у таких вражеских элементов как сам, и начал заниматься тренировкой по стрельбе с нагана на хуторе в лесу. Об этом доложили люди - очевидцы. Мы срочно об этом доложили начальнику милиции района и срочном просили - срочно изолировать с хутора на день - два кулака Чернышевича, т.е. арестовать и посадить на время, пока пройдет выселение. Начальник Райотдела милиции выслал участкового милиции Мерлинова Николая - молодого комсомольца, который по службе ещё был новичком. Он должен был выехать на место, где проживал кулак, задержать его и арестовать, и доставить в райотдел милиции.

Мерлинов выехал рано. По пути он заехал в Листопадовичский с/совет и вместе с Левковичем Максимом - председателем совета, не заезжая в деревню Саковичи, напрямую уехал на хутор Сосновского, где проживала кулацкая семья Чернышевичей. Привязав во дворе, около гумна лошадь, Левкович с Мерлиновым зашли в дом

35

Сосновского, где временно проживала семья Чернышевичей и вежливо поздоровались. Чернышевич сидел за столом спокойно. Также вежливо Мерлинов Н. прочитал Чернышевичу повестку - вызов в милицию и отдал ему. Хитрый кулак спокойно оделся, и они все трое вышли на улицу и направились к гумну, где стояла подвода. На углу около гумна был пристроен маленький сарайчик-мякинник, где дверь была приоткрыта, а он был пустой. Поравнявшись с сарайчиком, кулак притворился, что хочет про себя – «по большому» и просится - зайти на минуту в сарайчик. Участковый, не обдумав, разрешил. Кулак зашел и закрыл за собой дверь. «Стесняется» - подумал Мерлинов, а кулак, взяв с крыши, т.е. вытянув, ранее положенный наган, и с приоткрытой двери, в двух метрах, выстрелил открывшему его участковому прямо в голову, т.е. в висок головы молодого комсомольца, который сразу упал смертельно. Председатель с/совета Левкович Максим уже был около подводы, у него не было никакого оружия и напрямик побежал в Листопадовичский с/совет, чтобы сообщить о случившемся. В с/совете в то время находи-

36

лись тов. Герасимович Степан Иванович - парторг Листопадовичской парторганизации при с/совете, Бойка Игнат - партизан гражданской войны - заместитель секретаря парторганизации с/совета, Бородко Филлип - старший лейтенант Старобинского райвоенкомата - уполномоченный Райкома партии, Слесарчук Алексей - первый рабочком в Старобинском районе - уполномоченный райкома, уполномоченный Слуцкого округа (фамилии не помню). Все эти люди были вооружены пистолетами. Секретарь парторганизации с/совета тов. Герасимович С.И. всем перечисленным товарищам дает команду - запрягать 2 подводы - коней лесничества, которые были на месте, и всем срочно выехать в Саковичи, на хутор Сосновского по ЧП.

Первым запряг коня Бойко Игнат. На воз к нему сели двое - Бородка и Слесарчук, они не ожидая второй подводы, помчались галопом в Саковичи на ЧП. Вторая подвода задержалась не долго, но догнать первую не могла. На этой ехали остальные - ещё двое: Герасимович и уполномоченный с округа. Первая подвода прибыла в Саковичи на 16 - 18 минут раньше второй. Встретив нас двоих – меня

37

секретаря ячейки КСМ и Делендика, недавно избранного председателем колхоза, Бойка Игнат приказал мне: "Быстро веди на хутор не дорогой, а с другой стороны, с леса прямо с тыла к хате".

Мы с Бойко не могли не подчиниться и быстро повели тройку вооруженных людей пистолетами, на хутор. Пришли мы быстро, но зимний день короткий, и к нашему приходу на улице стало темно, а в доме, где расположилась кулацкая семья, меркала тусклая лампочка. Увидеть через окно, что делалось в хате при том свете, было трудно. Бойко Игнат, ничего не рассмотрев, рванулся к входной двери и громко с приказом нам крикнул: "За мной". Он на ходу распахнул дверь коридора, затем в хату, и мы все, идя один за другим, оказались в хате. Бойко Игнат - первый, Слесарчук - за ним, я за Слесарчуком, Деледик за мной. И задним - Бородко Филипп. С левой стороны, около русской печи, находилась семья Черныша с подготовленными вещами к выезду, а дальше в углу, в левой стороне,

стояла деревянная кровать, на которой утаившись, как хищник, лежал с наганом в руке кулак Чернышевич. Бойка Игнат, не заме-

38

тив лежащего, обращаясь к семье, спросил: " Где Ваш Николай?". И в то же время рассвирепевший кулак, почти не подымаясь, выстрелил, вражеская пуля попадает в голову комсомольца Слесарчука Алексея. Взъерошенный кулак злодейски добытым оружием, для цели убийства советских активистов, с яростью кулацкой мести, из-за угла злодейски убивает второго комсомольца Слесарчука Алексея. При выстреле, как всегда, лампа погасла. Слесарчук свисает на меня мертвым, которого я с трудом удерживаю. Кровь, свистящая струёй из раны, заливает меня полностью, я теряюсь, но держу. Бойка бросается на бандита, чтоб обезоружить, а кулак лезет к Бойке за пистолетом. В темноте у них завязалась борьба. В это время к хутору подъезжает вторая подвода. Парторг с/совета тов. Герасимович С.И. с пистолетом в руке бежит в хату, а Слесарчук Алексей на моих руках произносит последний вздох. Я его держу и кричу на семью кулаков: «Зажгите свет, дай воды умирающему». Старший брат кулака зажигает свет, а братовая подносит кружку воды. Мы увидели, что Слесарчук мертвый. Кулак Чер-

39

нышевич подобрал старика Бойка Игната под себя Герасимович сильным прыжком бросился к месту драки. Бойка с бандитом и выстрелил с нагана кулаку прямо в левый глаз. Разъяренный кулацкой яростью и повторным дважды убийством, разгоревший кулацкой яростью, не смотря на попадания Герасимовича с пистолета пулей в глаз, кулак живет ещё два часа, и скончался тогда, когда его доставили в районный отдел милиции, 3 километра не доехав, т.е. воз сильно потянуло на ухабе, и он тут стукнулся и ахнул - сдох.

Секретарь партийной организации при Листопадовичском с/совете тов. Герасимович С. И. спешил догнать подводу, на которой уехал Бойка Игнат, но так и не догнал, он приехав в деревню Саковичи, около трех километров бегом бежал (вместе с другими тов.) И сразу Герасимович на бегу прыгнул в хату, где произошло ЧП, и увидев поединок Бойка с кулаком, он выстрелил кулаку прямо в глаз, чем предупредил и не допустил третьей жертвы от озверевшего кулака, который бы при освобождении своих рук от Бойки, метил выстрелить в Бойку Игната, но пуля, хотя кулак

40

и трепетался, осадила его, и он стал сдавать. Так, в расцвете молодых лет, почти ещё юношами, выполняя комсомольские поручения коммунистической партии комсомольцы Мерлинов Николай и Слесарчук Алексей по-зверски были убиты из-за угла вражеской кулацкой пулей. Они преждевременно ушли из жизни, полив своей алой кровью свою родную землю, отдали своё самое дорогое - жизни за наше будущее и цветущее настоящее.

В таких самых тяжелых условиях жестокой классовой борьбы, обливаясь соленным потом и даже с кровью, комсомол 20 - 30 годов по зову коммунистической партии шел и боролся везде и всегда впереди, проводя в жизнь законы власти Советов и Постановлений коммунистической партии. Так жили, работали и боролись комсомольцы 20 лет, Саковичской ячейки. Пережив такие тяжелые и страшные события и страшные чрезвычайные происшествия, потеряв жертвами в классовой и яростной борьбе с чуждо классовыми элементами двоих комсомольцев: Мерлинова Николая и Слесарчука Алексея, комсомольцы Саковичской КСМ ячейки продолжали бороться - выселяли кулацкие хозяйства. Несмотря на то, что некоторые из них, как

41

Куделевич Прохор, Николаевич Тимох, Шошин избранный недавно председатель колхоза Делендик, около трех суток не спали и болели простудой - воспалением, им нужен был отдых, нужно было стационарное лечение. Они и не имели время отдыхать потому, что в такое суровое и опасное время им нужно было сохранить все то имущество - хозяйственный инвентарь, жилые холодные постройки и особенно животных: лошадей, крупный рогатый скот, свиней, овечек и других, изъятых при раскулачивании у кулаков. В первую очередь от пожаров и хищений чуждо классовыми элементами. Оставшиеся кулацкие жилые и нежилые постройки, машины, инвентарь, амбары с семенами и другое имущество, а также лошади, крупный рогатый скот, свиньи, овцы и даже птица: гуси и куры - всё было безвозмездно передано колхозу, а также земля и все сельскохозяйственные угодья, как сенокосы, выпасы, леса и другие также были переданы колхозам. За счет этого, да плюс обобщение в колхоз тягловой силы – коней и других животных, с/хозяйственного инвентаря вступающими колхозниками, в колхозе "Рассвет" сразу была созда-

42

на сельскохозяйственная база:

пахотной земли около 600 га, сенокосов около 700 га, выпасов и леса окало 800 га. Тягловой силы - коней 30 голов с полной новой амуницией упряжек. Крупно – рогатого скота - 58 голов в т.ч. 40 коров. Более 60 голов свиней в т.ч. свиноматок - 20 голов, овец - 90 голов. Сразу были и с/хозмашины: 5 приводных - конных молотилок, зерновеялок (архи), 3 конные жатки - самосброски, 10 пружинных культиваторов (пружиновок), 8 комплектов железных борон (зигзаги). 4 конных грабель, 2 травокосилки и др. Чего в других колхозах сначала этого не было.

Затем при раскулачивании были изъяты семена яровых - зерновых, картофеля и других, а также богатый фонд фуража для общественного скота. Колхоз сразу был обеспечен всем необходимым, но мало было в колхозе людей- рабочих рук, где на каждого колхозника попадало по 9 га сельхозугодий, да плюс 4 фермы: лошадей, КРС, свиней и овец, которые ранней весной 1930 года дали такой приплод молодняка, что рост общественного животноводства за первый год возрос до 40%, а свиней более чем на 50%.

43

Комсомольцы Саковичской ячейки взяли шефство над молодняком колхоза, куда без задержки завозили все необходимые корма, утепляли помещения и по очереди ежедневно дежурили. Хочется отметить, что в развитие животноводства сначала организации колхоза «Рассвет» большой и почетный труд вложили первые колхозницы-женщины: Колода Ульяна, Делендик Ольга, Мелешко Агафья, Лопан Параска, Тройнич Ульяна, Николаевич Палагея, Николаевич Евга, Сосновская Ульяна, Бартошик Домна, Тычина Анюта. Они были и доярками, телятницами, свинарками - совмещали всё вместе. Они сами варили и парили - готовили продукты для всего скота, сами и досматривали.

На зло врагам колхозного строя, которые сетовали, что батраки и беднота села не умеют и не могут хозяйствовать, колхоз "Рассвет" как организационно, так и экономически рос и укреплялся. Особенно росли животноводческие фермы. Благодаря активному шефству комсомола и отданному честному труду фермам, особенно молодняку, перечисленных женщин на протяжении двух лет, в колхозе не было падежа молодняка. Телята, поросята и ягнята росли, как

44

на дрожжах.

Но работая бессменно, с такой непосильной нагрузкой, людям было тяжело, и они утомлялись. Но время было ещё организационного периода… Не было ещё райгазеты - печати, радио и других средств связи… Мы, от руки написали объявление, поехали в Старобин, Красную Слободу, в г. Слуцк и везде на перекрестках вывесили. В объявлениях мы приглашали идти к нам в колхоз, где прибывшие обеспечивались жильем, питанием в столовой, которую мы открыли для своих колхозников.

В начале I93I года к нам, согласно наших объявлений, начали прибывать люди. В Старобине находилось несколько семей беженцев из западной Белоруссии - при восстановлении Русско - Польской границы. И прибыли к нам семья 4-х сестер - ещё незамужние Гопановичи: Надя старшая - глава семьи, Анюта, Мария и Ольга. Каховичи, Якубовичи, Стригель Оксана. Из Слуцка прибыли 2 брата Искрицкие и другие. Всего прибыл в колхоз по нашим объявлениям 21 человек молодежи из них - 6 комсомольцев. Колхоз пополнился рабочей силой - полной рабочей бригадой молодых колхозников

45

Это облегчало труд колхозников, работающих по 12 часов в сутки.

В то время об механизации, об машинах свыше и вопроса не было, но в колхозе «Рассвет», мы в то время уже многие виды работ в поле заменяли конным трудом, как на жатве, на косьбе, на обмолоте зерновых, на уборке сена и других… Работало регулярно 3 жатки - самоскидки, 3 косилки, трое конных грабель - (коннограбилки). Работали все приводноконные молотилки. Эта конная техника облегчала ручной труд колхозников и ускоряла ход всех полевых работ.

Саковичская КСМ, организация совместно с правлением колхоза в одном из домов, высланных оборудовали колхозный клуб, который служил в Саковичах для сборов и проведения вечеров самодеятельности всей молодежи села. Для проведения собраний граждан деревни Саковичи. В клубе каждую субботу и воскресенье ставились вечера художественной самодеятельности. Кружки работали хоровой и драматический. Хоровой кружок состоял в основном весь из колхозников, которым руководил С.Ф. Шарупич.

Следует отметить, что несмотря ещё на организационный

46

период в колхозе сначала его организации, в колхозе «Рассвет» организация труда, по всем видам работ была поставлена на высоком уровне. Сама организация обеспечивала постоянный контроль по всем отраслям потому, что каждый отвечал, т.е. имел чувства ответственности за порученный ему участок. Например, на конюшне был один конюх, он там был и полным хозяином и за всё имел

чувства ответственности, он сам оберегал коней и все принадлежащие имущества, т.е. инвентарь и амуницию. За каждым ездовым был закреплен конь, воз, амуниция, плуг, борона и другой инвентарь, Всё было под распиской на бумаге. Посему были исправны все жатки, косилки, грабилки, молотилки и др. Потому что их часть, как жатки, грабилки, косилки, молотилки были закреплены за опытным слесарем Сосновским Степаном Даниловичем, а весь инвентарь, как плуги, бороны, пружиновки, возы и др. за опытным слесарем - кавалём Куделевичем Яковом, которые сами ремонтировали, не давая выходить из строя ни одному механизму. Все было на учете, всё проверялось на исправность, за кем-то было закреплено.

47

-

Настолько везде была организованно - слажена работа, где была взаимная выручка - помощь друг другу. Оставить колхозника в поле с незаконченной им начатой работой и уйти или уехать – было тяжелым преступлением. Оставить в поле, на сенокосе какой-то агрегат, инвентарь, сноп, копну соломы и др. считалось тяжелым преступлением. Оставить не кормленных или не поенных лошадей также было преступление. Все работали организованно и дружно, всегда и везде помогая и выручая друг друга, или звено звену.

В период уборки в поле, на сенокосе было всегда организовано общественное питание на приспособленных повозках с выездом в поле. Готовили питание в колхозной столовой. Не было никакого присваивания, не было крадежа, не было зайздрасти потому, что готовили столько, чтобы всем было в достатке. В клуб и библиотеку, которая была создана при клубе учительницей Сосновской Гонорефой Степановной, в кружки хоровой и драматический была вовлечена вся молодежь не только колхоза, а всей деревни Саковичи и даже многие пожилые люди. Колхозный клуб и библиотека стали центром развлечения и культуры всей деревни. Клуб, проводи-

48

мая кружковая работа в клубе, как рассказ стихов и басен, общий хор, изучение новых песен, сколачивала дружбу и коллективизм в труде колхозной молодежи и всех колхозников. На работу шли и ехали с песней, возвращались с работы тоже с песней. В клуб шли с песней, назад тоже с песней. На работе, на перерывах всегда слышалась песня.

Скажу прямо, что период коллективизации, время организации колхозов, первые годы жизни и труд в молодых колхозах в моей памяти запечатлился и остался навсегда одним из самых весёлых, интересных и счастливых из всех периодов моей жизни. Несмотря на то, что первые годы мы работали в полтора - два раза больше и тяжелее существующих норм выработки для колхозников. С полным удовлетворением и гордостью, мы вспоминаем сейчас ту колхозную семью батраков и бедняков - первых колхозников, которые после тяжких пережитых годов в нищете и бедноте, во всех недостатках в постоянном одиночестве, сплотили коллективную, мощную и дружную семью и зажили по-новому. Хочется вспоминать и вспоминать, как коллективно работали, как весело отдыхали. Как коллективно выполняли всё общественное и как коллективно оказывали помощь

49

по устройству своих личных приусадебных участков и построек - домов и т.д. Как устраивали вечера самодеятельности, празднично-семейные коллективные вечера, отмечали дни рождений и др… Все революционно-торжественные праздники, новогодние в колхозе, как правило, проводились обязательно. Хочется вспоминать, когда все колхозники стали жить в единой дружбе и единым желанием. Где затерялись у каждого враги и месть, где никто и ни за что не спорил, а жили все за одного и за каждого, всегда в хорошем - веселом настроении, всегда, везде и все с песней. В клубе с песней, с клуба с песней, на работу с песней, как песня вошла в быт всех колхозников. То время действительно подтверждает слова композитора Дунаевского: "Нам песня строить и жить помогает".

Самыми передовыми и активными были в колхозе мужчины: Лопан Андрей Миронович, Николаевич Марко Тихонович, Николаевич Леон Иванович, Куделевич Прохор В., Подлозный Яким Иванович, Тройнич Степан, Деленик Алексей И., Невик Николай В., Мелешко Каленак, Колода Иван Д., Николаевич Тимох Т., Делендик Федор Ив., - председатель колхоза "Рассвет", который на кон -

50

ной жатке всё время уборки не уходил с поля, сжиная почти половину ржи в колхозе: Куделевич Яков, Куделевич Григорий, Сосновский Степан Д. и другие во время уборки тоже не уходили с поля. Оправдали себя на разных на работах и особенно на работе по содержанию животноводческих ферм первые колхозницы-женщины: Тройнич Ульяна, Подлозная Аксинья, Гапанович Надя, Николаевич Евга, Колода Ульяна, Сосновская Ульяна, Лопан Параска, Куделевич Франя, Куделевич Катя, Николаевич Пелагея и многие другие.

Хозяйство колхоза "Рассвет " быстро шло в гору. За 2 года животноводческие фермы расширились - выросли в 2 раза. Колхозные усадьбы и дворы колхозников изменили свой вид. Правление колхоза помогало каждому колхознику по упорядкованию своих домов и дворов, экономически и в культурном отношении их уровень жизни стал на много выше. И не случайно, что все граждане деревни Саковичи - середняки, как не были одурманены чуждо-классовыми элементами, продержавшись, правда более года, в одно время - в начале 1932 года, все вместе вступили в колхоз. В конце 1931 года Старобинский райком комсомола командирует меня на учебу в сель-

51

скохозяйственный рабфак им,Голодеда, при городской Белорусской академии наук, где я поступаю на третий курс рабфака и в мае 1932 года оканчиваю рабфак успешно. Поступаю на курсы заведующих начальных школ при Слуцком педтехникуме. По окончанию курсов с 1-ого сентября 1932 года - заведующий Езавиньской начальной школы. C 1-ого сентября I938 г. - учитель истории и географии Листопадовичской семилетней школы. 1939 - 1940 г.г. - до начала войны I94I года работаю директором Радаценьской семилетней школы до начала войны 194I года. В I940 году (заочно) окончил Витебский Педагогический институт им. Сергея Мироновича Кирова, естественно - географический факультет. В марте 1941г. Долговская п/организация при с/совете меня приняла сочувствующим партии, и я готовился к вступлению в партию.

**Шумел Полесский лес**

52

Начало войны 1941 года и как её встречали коммунисты Старобинщины, ныне Солигорщины, также отношение к началу войны наших Советских людей, в т.ч. людей Старобинщины.

Тихо и спокойно трудились советские люди Белоруссии. Успешно была закончена весенняя посевная компания 1941 года. Шел июнь месяц, наступала горячая сенокосная пора. Спокойно стояло мирное небо над Белорусской землей. Шумно и весело жили люди в Белорусских деревнях. Ещё в первой декаде июня 1941 г. на лугах колхозов зазвенели косы, затрещали косилки - голобрейки. Звучно и весело разносились вокруг голоса колхозников. На лугах колхозов Старобщины появились первые копны, пахучего ароматом гая, душистого сена, а изредка уже стояли огромные стога наметаны умелыми руками зеленого, как лунь сена.

Все было настроено и направлено на заготовку сена и других видев кормов для общественного и своего личного животновод-

53

ства. Но мирный труд советских людей ещё до рассвета, ночью 22 июня 1941 года внезапно нарушили немецко-фашистские стервятники в небе, и разрывы падающих бомб с неба на землю. Советские люди увидели летящие сверху на наши города, деревни, заводы, фабрики, железнодорожные станции и другие центры вражеские бомбы и услышали повсеместно их страшные взрывы, сопровождавшиеся сплошными пожарами на мирной советской земле. Фашистская Германия без объявления войны внезапно и вероломно ночью напала на нашу Советскую социалистическую Родину. Никогда не забудут Советские люди того страшного, смертельного утра 22 июня I941 года, принесшего советским людям, и в первую очередь людям пограничной Белоруссии, ужасы, страхи, голод, страдания и разрушения, кровопролития и смерть. В тот страшный первый день войны всё и везде умолкло. Все было парализовано страшными и дикими для советских людей звуками "война". Тем утром в домах людей никого не осталось. Все вышли и собирались группами на улицах, разговаривали только шёпотом. Никто не мог первым произнести слово громко - то самое страшное слово - "война".

54

Так в деревнях Долговского с/совета: Махноничи, Прогресс, Долгое, Комсомолец, Годень, Мелковичи и других на бывшей Старобинщине, ныне Солигорщине стояли день и ночь не расходились. Стояли ещё полный день и завтра. Некоторые нервозно-больные, сердечники - верные патриоты Советской Родины не выдержали, сдались. Заболели и вскорости умерли. Герасиленя Яков из дер. Долгое, Руденя Аноприй из дер. Махновичи и другие. Они сердечно заболели и вскорости умерли, а некоторые в одиночку ушли на восток и назад не вернулись. Таких было единицы. А в основном люди, и в первую очередь коммунисты, в первый день войны избрали себе путь непримеримой борьбы с оккупантами.

Война захватила меня на работе директора Радатеньской школы на Старобинщине, где мы семьёй - жена и четверо малых детей - старшему 9 лет, жили на квартире при школе дер. Радатень. Внезапный и непрерывный гул фашистских стервятников в небе и отдаленные взрывы бомб на земле подняли и нашу семью ещё до рассвета. Коммунисты и весь актив Долговского с/совета собрались в помещении с/совета и шепотом переговариваясь: ждали телефон-

55

ного звонка, но телефон молчал. Когда я прибыл в с/совет, там находились не больше 10 человек, а к 9-ти часам собрались более 35 человек. Собрался актив с 10 колхозов. Каждый спешил скорее к телефону в с/совет: узнать, что случилось? В с/совет прибыл тов. Стешиц Гаврил Петрович - директор Долговского масло-сырзавода - бывший связной партизанского отряда, прославленного командира Орлевского К П. Вс/совет прибыл Руденя Трофим Ефимович - житель деревни Махновичи - председатель колхоза д. Величковичи, прибывший на выходной день домой. Руденя - участник партизанской борьбы на Дальнем Востоке в годы гражданской войны против Японо - американских оккупантов, кавалер ордена Красного Боевого Знамени за активное участие в охране советской границы. Сюда пришел и депутат Верховного Совета Белорусской ССР - зам. председателя Старобинского райисполкома тов. Стешиц Яков Герасимович, прибывший на выходной день к матери домой. Также прибыл и лейтенант танковых войск тов. Левчик Леон Федорович, которого война захватила в деревне Долгое в отпуск к матери. Все сидели и тихо перешёптывались, косились на телефон, а тот мол-

56

чал, как замкнутый.

В 9 утра затрещал рупор радиоприёмника, откуда говорил диктор: "Слушайте, слушайте сообщение советского правительства". Все присутствующие схватились с мест. Потом сели обратно и затаили дыхание. Из рупора послышался голос Советского Правительства. Говорил по радио товарищ В. М. Молотов, который рассказал о внезапном нападении фашистской Германии на Советский Союз, что Советская страна находится в крайней опасности и в стане войны. Глава Советского Правительства тов. В. М. Молотов призвал советских людей к сплочению всех сил для обороны Социалистической Родины. Все, мы присутствующие, притаившись, не дыша, вслушивались в каждое слово B.М. Молотова и сразу все поняли в какой опасности оказалась наша Советская Родина и её народы.

Радио замолчало, а мы ещё долго молчали и ждали ещё чего-то. «Что будем делать, Гаврила?» - обращаясь в сторону сидящего Стешица Гаврила, спросил Руденя Трофим. «Будем партизанить", - ответил Трофиму Гаврила Стешиц. Первым поднялся уходить Г.П. Стешиц, который негромко произнес: "Кто желает к 12-ти часам, приходите на Арестанку - урочище "Грушки", к сухому дубу».

57

В 12 час, в уроч. "Грушки" под сухой дуб пришли: Стешиц Г.П., Руденя Трофим Е., Стешиц Яков Г., Левчик Леон Ф., Призба Александр Иванович - житель деревни "Прогресс" - активист деревни, Перепечко Яков Алексеевич - из дер. Махновичи - сельский активист, Стешиц Григорий Петрович - житель деревни Долгое, Герасименя Иван Игнатьевич - председатель колхоза деревни Ананчицы, Минин Григорий Павлович - житель деревни «Прогресс» - активист села, Веремейчик Семён Самсонович - активист села и Шошин В.С.

Сидя на низком пне, положив тетрадь на другой пень Стешиц Гаврил Петрович сказал: "Организуем Долговскую партизанскую группу, кто хочет быть партизаном, подойдите к пню, где лежит тетрадь, своей рукой запишите в тетради фамилию, имя и отчество и напротив распишись, что ничего не жалея - даже жизни буду вести борьбу против оккупантов по защите Советской Родины". Это и будет нашей партизанской клятвой - присягой".

Так в тот коварный день 22 июня 194I года в первый день войны, начала действовать Долговская партизанская группа, команди -

58

ром которой был партизан тов, Стешиц Гаврил Петрович, член партии с 1927 года, Долгое время работал председателем пограничного колхоза "Красный Пограничник". Делегат 2-ого Съезда колхозников-ударников, участник выработки и утверждения Устава колхоза. Активный участник подпольной партизанской борьбы, как связной, в западной Белоруссии прославленного командира партизанского отряда Орловского Кирилла Прокофьевича.

Так в Старобинском районе, под руководством т. Стешица Гаврила Петровича, в первый день войны, была создана Долговская партизанская группа из 10 человек.

Расписавшись в тетради 10 человек, прибывших в уроч. "Грушки" под сухой дуб, ночевать домой не пошли, а избрали место – хутор "Призбы", где временно сначала и была стоянка Долговской партизанской группы. Через 2 дня в Долговскую партизанскую группу из-за реки пришли тов. Крукович Владимир Фёдорович со своим стариком - отцом Круковичем Федором. Эта семья - отец и сын были связными действующего в западной Белоруссии партизанского отряда, прославленного героя Орловского, а затем, до освобождения запад. Бе-

59

лоруссии связные заставы советских пограничников. Они убежали от преследования, где их хотели поймать и сделать самосуд, т.е, уничтожить, Крукович Ф. остался в Долговской группе, отец отправился сходить в Домановичи к родственникам, где его поймали назавтра каратели и там же в Домановичах казнили. Из Западной Морочи прибежал тоже бывший секретарь Ясковичского с/совета Филонович Петр, тоже спасшийся от расстрела, он тоже влился в Долговскую партизанскую группу, в которой уже стояло 12 человек партизан. Вот они, партизаны Долговской группы: 1. Стешиц Гаврил - командир, 2. Шошин Владимир - его помощник, Руденя Трофим, Перепечка Яков, Стешиц Яков, Стешиц Григорий, Призба Александр, Левчик Леон, Минин Григорий П., Веремейчик Семён С., Крукович Владимир Ф., Филонович Петр.

Так записавшись в список народных мстителей - партизан 12 патриотов Социалистической Родины и партии Ленина Долговской партизанской группы взяли в руки оружие и своей подписью, дав Родине клятву, вступили в неравный бой с фашистскими оккупантами.

Одновременно в первые дни войны 1941 года в райцентре

60

гор. пос. Старобин организуется Старобинская группа народных мстителей-партизан, где организуется подпольный Старобинский райком партии и тройка подпольного Старобинского райкома по организации на оккупированной врагом земле, в тылу партизанской борьбы против фашистских оккупантов. В составе тов. Меркуля Василия Тимофеевича, он секретарь подпольного райкома. Членов бюро райкома и тройки тов. Бондаровца Никиты Ивановича, он же и заместитель секретаря т. Жевнова Ивана Евменовича, он же и редактор подпольной районной газеты. Под руководством подпольного Старобинского райкома в группу народных мстителей партизан вошли коммунисты: Хомич Иван Моисеевич - зав. военным отделом Старобинского райкома, Мурашка - работник Старобинской МТС, Бородич Федор Степанович - председатель колхоза деревни Тесово, Бородич Иван Степанович – торговый работник, Дризгалович Антон Борисович - бывший председатель первого Старобинского Революционного Совета ревкома, а затем с/совета, Зеневич Назар Никифорович - председатель колхоза "Новый путь" деревни Езавинь, Зеневич Апанас Никифорович - работник Листопадовичского с/совета, Хинич Арон Израйлевич - директор райзага, Черняк Лазар Ефимович, Левченя Борис Семенович – Зав. отделом Старобинского Райкомунхоза

61

- работник Старобинского райисполкома, Горячка Иван Кондратьевич - председатель колхоза "Передовик" дер. Зажевичи, Стешиц Дмитрий Михайлович - председатель колхоза "Рассвет" д. Саковичи, Стецко Марко Адамович - шофер Старобинского райисполкома, Михаленя Данило Алексеевич - уполномоченный Старобинского МВД, Садовский Борис Иосифович - председатель Старобинского горпоселкового совета, Рижиков Михаил Григорьевич - работник Старобинской МТС, Пинчук Степан - директор Краснодворской школы, Цыганков Иван - работник МТС, Харсеев Иван - агроном, Конович Пётр, Лопан Дтитрий Федорович – председатель Листопадовичского с/совета, Лобач Иссидор Максимович – лесничий Листопадовичского лесничества, Быков Пётр, Протасеня Архип Зиновьевич – зав. Старобинским земельным отделом.

Подпольный Старобинский райком партии на территории бывшего Старобинского района, начиная с деревни Летенец, Листопадовичи (лесная часть района) и кончая глубокой полесской частью района, провели собрания колхозников, выступали с извещением о нападении фашистской Германии на Советскую Россию и ставили задачи перед

62

населением района на оккупированной земле, в тылу врага. Особенно члены подпольного Старобинского района много раз выступали перед колхозниками на оккупированной фашистами земле, в тылу врага после 3-его июля 1941 года, где сообщали населению района, призывающую к сплочению и борьбе советских людей с оккупантами, речь председателя военного совета обороны СССР - Генерального секретаря тов. И.В. Сталина. Много выступал секретарь подпольного райкома тов. Меркуль В.Т. Но больше всех (в те суровые дни в начале войны) перед населением в каждом поселке, в каждой деревне выступил зам, секретаря - член бюро. Бондаровец Никита Иванович, он везде выступал прямо и призывал людей к борьбе с фашистскими захватчиками.

Член бюро подпольного райкома тов. Жевнов Иван Евменович, с помощью зав. военным отделом райкома партии тов. Хомичем Иваном Моисеевичем, Мурашка Иваном Моисеевичем, Дризгаловичем Антоном Борисовичем, из оккупированного Старобина ночами вынесли все запчасти типографии, шифры. Достали в г. Слуцке новый шифр. Привлекли к работе бывших наборщиц Старобинской друкарни Мелешко Ольгу

63

Ефимовну из посёлка Песчанка - Чижевичского с/совета и Воробей Евгению с деревни Малые Листопадовичи, которых забрали в партизаны, т.е. в лесу, где под руководством тов. Жевнова Ивана в июле месяце была пущена и полным ходом работала типография, где были напечатаны 3 тысячи экземпляров речи И.В. Сталина. 3-го июля с обращением к советским людям с призывом на священную борьбу против фашистских захватчиков. Отпечатаны тысячи экземпляров листовок с обращением и призывом к советским людям, призываемые к борьбе с оккупантами и всякого рода изменниками Соц. Родины и советского народа. Типография проработала около трех месяцев, которая в деле связи с людьми района, сообщениями информбюро, речи Сталина З-его июля, в разоблачении лживой пропаганды, в развитии партизанского движения в Белоруссии и в частности на Старобинщине.

Первое районное партийное собрание в подполье:

На территории Старобинского района, по разным причинам оставалось около ста коммунистов и в три - четыре раза больше комсомольцев. Райкому предстояло мобилизовать их всех на проведение партийно-политической работы среди населения, на организацию партизанской

64

борьбы против фашистских захватчиков в их глубоком тылу, а также на борьбу против их помощников - изменников своей Родине и народу.

Было решено подпольным Старобинским райкомом партии собрать на собрание коммунистов района. Известно, что была тяжелая задача в то время, но всё же 6 -ого июля 1941 года собрание собралось. На нём присутствовало около 80 человек, на котором обсуждался вопрос: Задачи, вытекающие из речи И.В. Сталина 3 июля 1941 г. Нам и сейчас помнятся эти задачи. При вынужденном отходе Советской Армии, не оставлять врагу ни килограмма хлеба, ни литра горючего, всё прятать, животных, ценности. Что нельзя вывезти - уничтожить. Создавать партизанские отряды, диверсионные группы, портить телефонную связь, жечь мосты, переправы, склады и т.д…

Указания Партии и Правительства воодушевляли всех коммунистов и население района. Собрание постановило утвердить партийную подпольную тройку по организации и руководству партизанским движением на Старобинщине. Партийная тройка била утверждена в составе тов. Меркуль Василий Тимофеевич, Бондаровец Никита Иванович и Жевнов Иван Евменович. На территории района было решено организовать

65

5 партизанских групп: Старобинская - командир тов. Меркуль В.Т., Долговская - командир тов. Стешиц Гаврил Петрович, Домановичская - командир т. Хамицевич Дмитрий Иванович, Красноозерская – командир т. Бердникович Яков Васильевич, Сухомильская – командир т. Ширин Фёдор Игнатьевич.

От всех партизанских групп коммунисты полностью присутствовали на партийных собраниях, где были получены программа и установка дальнейших действий партизанских групп т.е. народных мстителей - партизан, в чем многие путались и не знали направлений. Партийное собрание решило - все колхозное добро, как тягловая сила, КРС, фермы свиней, овец, другое имущество, раздать колхозникам, технику в МТС - разобрать, смазать и закопать. Все, что нельзя спрятать, уничтожить - сжечь. Хлеб сжать, обмолотить и спрятать, чтобы ничего не попало оккупантам. Партизанским группам было предложено организовывать партизанские базы, Подпольная партийная тройка и Старобинский подпольный райком партии стали руководить всей партийно-массовой и боевой работой партизанских групп, занималась расстановкой коммунистов района, созданием подпольных партийных и комсомольских организаций. Были организаторами партизанской борьбы на Старобинщине.

Если В.З. Корж в Пинске организовал на второй день войны

66

первый в Белоруссии партизанский отряд имя "Комарова" его подпольная кличка в Испании. Отряд принял первое крещение - бой против фашистских оккупантов 26 июня 1941 г. То следует отметить, что партизанские группы в Старобинском районе также начали боевые действия. Сначала войны и бывший Старобинский районе с первого дня войны и до конца освобождения был чреват действиями партизанской борьбы и боевыми действиями против фашистских оккупантов, как ни один район Белоруссии. На Старобинщине дислоцировалось 2 крупных соединения - Минское и Пинское. На Старобинщине с начала войны была создана обширная партизанская зона, которая была до конца освобождения. На Старобинщине было создано и действовали 2 партизанских аэродрома: "Векорово" за Хворостовом и Кочева за Ананчицами.

На Старобинщине в партизанской зоне в тылу врага была обновлена Советская власть, где работали органы власти - местные Советы Народных депутатов. В Ясковичах - председателем Ясковичского с/совета т. Стешиц Фома Адамович. В Хоростове - председатель Хоростовского с/совета т. Цуба Астап с осени 1942 года до время ос-

67

вобождения Белоруссии.

По соседству с Долговской партизанской группой организуется Домановичская партизанская группа под руководством и командованием коммуниста тов. Хамицевича Дмитрия Ивановича - председателя Домановичского с/совета. Его активными помощниками в организации партизанской группы были Хамицевич Данил Николаевич – коммунист - председатель колхоза "Кочева", Янович Александр Иосифович - заведующий мельницы. Входили в группу тов. Хамицевич Алексей Ильич, Хамицевич Иван Григорьевич, Черняк Иван Матвеевич из деревни Домановичи - это 2 комсомольца моложе в то время всех партизан Старобинщины - рождение с конца 1925 года. Были совсем юношами, но они, как и все взрослые, взяли оружие и вступили в бой с фашистскими оккупантами, Хамицевич Параска Антоновна, Малаш Соня Николаевна - телефонистки Домановичского отделения связи, они около трех недель по заданию партизан, после начала войны при оккупации фашистской Германии, работали на почте, принимали все, какие были сообщения и сводки информбюро и предавали партизанам. Когда нагрянули фашистские каратели, обе комсомолки с оружием в руках идут в группу народных мстителей партизан, Григорьев Михаил Григорьевич и Подковзин

68

Григорий Петрович - пограничники с автоматами пришли в группу народных мстителей партизан после ухода с заставы, которую заняли оккупанты. Мацукевич Николай Иванович - из деревни Осово. Схватили его каратели в постели за то, что он сержант Советской Армии. И несмотря на то, что на дворе приближалась осень, и с неба моросил холодный дождик, его с постели поднявши, в нижнем белье и босого повели расстреливать. Выйдя за деревню, на кладбище, они дали Николаю в руки лопату и приказали копать себе могилу, Николаю так стало жарке, что он забыл про холод, про то, что он босый в одном белье. Ему захотелось жить, он вспомнил школу, как рос, учился, вспомнил друзей - однокашников по школе, вспомнил армию – однополчан по службе. Как принимал воинскую клятву - присягу, он почувствовал, что обливается жарким потом. У Николая появилась такая ненависть к присутствующим тут изменникам Родины - полицаям, которые в 7 - 8

метрах ожидали Николая, когда тот окончит копать могилу, понукая на Николая грубым с пьяна голосом. Полицаи положили винтовки, свертели закрутки крепака и затянулись до ризни, а Николай уже был с могилой к концу, он бросал песок всё дальше и дальше. В это вре-

69 -

мя один из полицаев взял винтовку, подошел к могиле, пригнулся и посмотрел: какая глубина могилы. Одно мгновение и сильный взмах лопаты размозжил голову предателя, который вместе с винтовкой грохнулся в могилу, заревев диким зверем. Второй полицай бросился на крик, забыв винтовку, а сержант Николай оказался уже далеко в укрытых его кустарниках. Хотя босый и голый, но с оружием в руках, Николай Мацукевич прибежал в Домановичскую партизанскую группу, где ему оказали медицинскую помощь, а затем и одеждой и обувью. Мацукевич прошел школу испытаний и стал действительным народным мстителем, он стал пулеметчиком взвода, где в боях с оккупантами наносил всегда страх. Особенно внезапно из - за засады. Аронович Зусь Пойсокович из Доманович. Бередникович Тихон и Бердникович Алексей - братья из Красного Озера - молодые комсомольцы, Малаш Варя Семёновна - кандидат в члены КПСС - председатель колхоза им. Кирова деревни Запереходное взяла сразу в руки винтовку, Коник Лазар Данилович - сельский еврей. Война захватила на работе бригадира в колхозе деревни Ананчицы. Всю его семью сразу выбили - расстреляли оккупанты, после чего он стал действительно народным мстителем. За своего от –

70

ца, мать и сестер. Он шел всегда туда, где можно было встетить оккупантов, чтобы мстить за родных. … Лагун Петр, Черник Конон Михайлович из дер. Осово, Бердникович Михаил Васильевич из деревни Красное Озеро.

Сухомильская партизанская формировалась в деревне "Сухая Миля", организатором и командиром которой был Ширин Фёдор Игнатьевич - житель деревни "Сухая Миля". Война захватила его на работе инструктором сельской зоны Старобинского райкома партии. Армию отслужил Ширин раньше и демобилизовался в звании лейтенанта войск артиллерии. Кустонович Алтар Абрамович из м. Погост, Добролёт Иван Логвинович и Бобрик Гаврил Михайлович - работники органов внутренних дел Старобинской милиции. Перед началом войны были направлены в гор. Орел, для обучения по диверсионным делам в тылу врага, которые были и направлены в тыл на Старобинщину. Ширин Алексей Игнатьевич - работник Старобинского узла связи и Ширин Василь Игнатьевич, убежавший с плена с западной границы. Бондаренко Иван Иванович, бывший председатель колхоза деревни Метявичи, Фарсеев Иван Михайлович - ст. агроном Старобинского

71

райсельхозотдела, Протасеня Архип Зинович из деревни Погост - заведущий Старобинского райсельхозотдела, Другаль Иван – третий секретарь Старобинского райкома партии, Севастанчик Харлампий Иванович - работник Старобинского райкома партии.

Красноозерская партизанская группа, организатором которой был местный активист из деревни "Красное Озере", - почтовый работник тов. Бердникович Яков Васильевич - подлинный патриот партии Ленина и Социалистической Родины. Лещенко Андрей Яковлевич - директор Красноозерской семилетней школы, который в шалаше, на острове Красного Озера держал в исправности рацию с передатчиком и приёмником C 1-ого июля 1941 г. до 20 декабря 1941 года, где принимал все сообщения, указания Партии и Правительства, приказы и сообщения, сводки Совинформбюро, где Лещенко А.Я. принял полностью выступление - речь И.В.Сталина 3-его июля 1941 г. Сообщение разгроме немцев под Москвой, Выступление председателя Совета Обороны И.В. Сталина в Москве на площади - военном параде 6-ого ноября 1941 года и другие …

Лещенко Андрей от руки писал сводки информбюро и массово

72

распространял среди партизан и населения.

В Красноозерскую группу Бердниковича влились пограничники из пограничной заставы с бывшей Польшей - "Кинца" тов.: Петренко Иван, Бельский Алексей, Тамуркин Виктор, Вешов Александр, Новиков Николай и Шатный Николай.

Лещенко так умело содержал рацию, которая работала безотказно. Поэтому тройка ЦК КП Белоруссии, возглавляемая тов. Козловым Василием Ивановичем, прибывшая в составе 5 человек - Козлов В.И., Мачульский Р.Н., Бельский И.А., Бондар Алексей Георгиевич и Варшеня на Старобинщину для организации партийной борьбы подполья по борьбе с оккупантами в Белоруссии в деревню Крушники в первый день войны 1941 года, откуда они вели круговую разведку через честных советских патриотов, где они от большей земли - Москвы были почти оторваны, узнав о нормальной работе рации в Красном Озере, тройка ЦК во 2-ой половине августа 1941 г. из деревни Крушники, перебазировалась в Красноозерскую партизанскую группу, где жили и работали с рацией долгое время , т.е. до декабря 1941 года. В декабре 1941 г. нашелся провокатор и выдал оккупантам работу и местонахождения рации. Оккупанты блокировали остров, где находилась рация,

73

и связь с Москвой была прервана.

Все 5 партизанских групп на бывшей Старобинщине, начиная с райцентра п. Старобин, были организованы местными коммунистами и сначала были в основном с коммунистов и частично с комсомольцев. Ни один коммунист района не остался в стороне без участия в организации первой борьбы с оккупантами. Все сразу взяли оружия и выступили против оккупантов.

За коммунистами брали оружие и выступали против оккупантов комсомольцы и в целом молодежь района, они систематически оказывали повсеместную помощь партизанам, у которых не было никакой базы. Комсомольско-молодежные группы района оказывали первым партизанам помощь в питании хлебом и другими продуктами, одеждой, бельем, обувью и оружием. Особенно много помогли боеприпасами: (патроны, гранаты и т.д.). Комсомольцы - молодежь даже знали партизанские стоянки. В первую зиму войны - комсомольцы Старобинщины собирали партизанам: обувь, теплую одежду, шерстяные носки и перчатки, зимние солдатские шапки - ушанки и др. Все это проходило в тайне и организованно. По договоренности партизаны приходили в указанное место и забирали для

74

них вещи. Этой работой была занята вся молодежь Старобинского, Слуцкого, Краснослабодского, Житковичского и других районов. Это привлекло всю молодежь бывшего Старобинского, ныне Солигорского района к организации подпольных комсомольско-молодежных организаций почти в каждой деревне района были созданы при помощи коммунистов-партизан, закрепленных подпольным Старобинским райкомом партии за сельскими советами или отдельными деревнями по оказанию помощи комсомольско-молодежному подполью, в деревнях создавались подпольные комсомольские кружки, группы и даже крупные комсомольско-молодежные подпольные диверсионные организации по борьбе с фашистскими оккупантами

На Старобинщине к второй военной зиме 1942 года, т.е. в декабре 1942 г. на Старобинщине было создано около 25 подпольных комсомольско-молодежных кружков и организаций по борьбе с оккупантами, которые повсеместно действовали с помощью партизан, выполняя их задания.

В деревне Пруссы под руководством комсомольцев: Радина Сергея, Карабина Николая, Хорольского Михаила и Иванова Александра. В деревне Чепели под руководством двух братьев Дымы…

75

В деревне Брянчицы - под руководством Ломейко Наума Максимовича, Козленко Петра, Воронова Александра, Крышталя и других. Деревня Сельцо под руководством Белицкой Зины. В деревне Листопадовичи под руководством комсомольца - молодого учителя Грицевича Николая. В деревне Летенец - под руководством Гершмана Паши. В дер. Рак - под - руководством комсомольца - учителя Кудёлки Алексея. В дер. Гадень под руководством комсомольца Новика Ивана Устиновича. В деревне Долгое под руководством т. Шталь Александра, Герасимени Евгения и Романюка Михаила. В д. Домановичи - под руководством Хамицевича Александра Сергеевича и Хомицевича Николая Дмитриевича. В деревне Крушники - под руководством Стешица Николая Михайловича. В деревне Равецкий Лес - руководитель Бернацкий Василь. В деревне Плянта - руководитель Делендик Юрка. В деревне Саковичи - руководитель Шульга Петр Ив. и Куделевич Иван Иванович. В деревне Комсомолец - организатор Булыга Степан. В деревне Ананчицы - организатор Михновец Ира. В деревне Красное Озеро - организатор Козлекевич Владимир и т.д.

После обращения И.В.Сталина с речью к советским людям и партийного собрания, для партизан стали понятны задачи и направления

76

Долговская партизанская группа наметила план - уничтожить места переправы: на реке Случь: в деревне Махновичах, за деревней Долгое. Для деревни Западная Морочь, при впадении реки Морочь в реку Случь. На реке Морочь в Мелковичах. На реке Арестанка в уроч. Грушки и переезда с деревни Ананчицы на Долгое.

Десять дней - до 8 июля I941 года нас - группа партизан под моим руководством, которое мне поручил командир товарищ Стешиц Г.П., работали по уничтожению переправ через реки: Морочь, Случь и Арестанку. Мосты, которые были высоко над водой и горели - их жгли. Сожгли на Морочи - Ясковичи Горка. Горка - Долгое и Мелковичи - Мазурщина. Зато на мосту под деревней Западная Морочь и в урочище Грушки через Арестанку нам пришлось повозиться по две ночи на каждом, а в Грушках пришлось доканчивать и третью ночь. Тут мосты лежали близко над водой, натянулись сыростью и горению не поддавались. Нам пришлось все полностью распиливать пилами и разрубать топорами, все стаскивать и бросать в текущую воду. Это еще хорошо, что нам помогали честные советские люди, которые брали топоры и вилы из дома, из Советской Морочи - четыре брата Боблевские - Есип, Федот, Алексей и Леон. 10 ночей провели в поту, грязи и в воде мокрые. В районе кроме партизанских групп находилась или действовала группа пограничников девять человек на автомашине - полуторка каждую ночь подъезжали пограничники к горящему мосту или к нашему костру около моста, как бы контролируя нас. в группе пограничников были товарищ Иванов - капитан, он был старшим группы - бывший начальник Старобинской погранзаставы. Третьяков - капитан, бывший начальник Ананчицкой пограничной заставы. Гарщенин - ст. политрук Горьковской погранзаставы. Шофер - рядовой - Стешиц Алексей, четыре сержанта и один рядовой пограничник. У них был пулемет ручной "Дехтярева", четыре автомата и три винтовки. Когда мы после уничтожения мостов, решили немного отдохнуть,

77

чтобы привести себя в порядок, к нам на стоянку приехали пограничники. Они благодарили нас за уничтожение мостов - переправ, а мне за руководство этой работы, политрук Гаршенин приподнес в подарок- пистолет т-т, восьми-кратный бинокль и кожаную комсоставскую сумку-планшетку. Иванов вынес нам тоже благодарность за уничтоженные мосты, но пока остается еще на реке Случь, около г.п. Старобин мост, значит переправа из центра района, главная осталась и вся наша работа, что трудились десять ночей, остается не законченной и бесполезной. Надо сжечь мост под Старобином - через реку Случь.

На стоянке нас находилось восемь человек. Иванов предложил потянуть жребий, мы согласились. Он взял палку и подал мне, я первый взялся и последний накрыл палку. Для партизан того времени это была самая тяжелая и опасная работа. И так жребий остался моим. От стоянки до Старобина - 20 километров. 14 июля 1941 года, меня, вооруженного автоматом и пистолетом, четырьмя гранатами. За три километра от Старобина за деревней Летенец - еще темно до рассвета пограничники высадили. До восхода солнца, я уже стоял в помещении старобинского узла связи, который находился на краю западной стороны Старобина. В дежурном зале почты находился гр.Чепурка Павел - местный житель Старобина. Увидев меня вооруженного, он встал и замялся. "Знаете меня?"- спрашиваю я. "Вроде знаю" - отвечает Чепурка Павел. я предлагаю и прошу срочно подать мне почтовую канистру с керосином и топор, но помните дядя Павел, что война только начинается. Вы не встречали и не видели меня, а Вас я. Чепурка быстро подал мне топор и канистру с керосином. Рассказал мне о полицейском гарнизоне в Старобине. Чем занимаются и как себя ведут каратели. Вышел Чепурка за мной и показал мне через луг мало заметную тропинку, ведущую к месту, по которой, я как по туннелю заросшей кустарником, через десять минут был у моста. Стояло раннее утро и на мосту было

78

И так тихо начинается июньский день, что только щебет и свист мелких разных птичек в примыкающем рядом лазняку, нарушая утреннюю тишину и покой. Я осмотрелся и взглядом смерил расстояние от моста до Старобина, где больше 800 метров не было. На средине моста треугольником прорубил три доски, вокруг разлил из канистры весь керосин, зажег спичку и вместе с коробкой бросил. Сухой, повисший высоко над водой около трех метров, над водой, настил моста стал набирать силу горения. Пламя все выше и выше подымалось все вверх. Густой черный дым пеленой расстилался вокруг моста в основном над водой, укрывая мост своей тенью. Я нахожусь за мостом от Старобина в сторону леса на юг и собирался уходить, как вдруг нарушила всю тишину в стороне Старобина заигравшая пожарная серена и несколько пожарных повозок с бочками воды на конях галопом мчались к мосту. Не допуская 250 метров до моста, я над ними пускаю одиночные выстрелы, остановились, а затем обратно тронулись к мосту. Даю из автомата короткие выстрелы уже ниже. Возчики бочек поворачивают назад и уезжают в Старобин. Задание выполнено - жребий исполнен. После чего, я почувствовал свободным и счастливым за удачную операцию по уничтожению последнего, стратегического значения, моста через реку Случь. Пошел я быстрым шагом к лесу, где за мной должны были подъехать наши партизаны из деревни Долгое. Не успел я отойти двух километров, как в стороне тракта, показалась серая лошадь: это комсомольцы - выпускники Долговской школы - Шталь Саша Ю. и Герасименя Женя Яковлевич на подводе Долговской ветлечебницы, направлены командиром партизанской группы товарищем Г.П.Стешицем, спешили за мной.

Так первое труднейшее задание по уничтожению мостов - переправ через реки Случь, морочь и Арестанка по въезду в Полесскую зону Старобинщины, был с запада, севера и востока прегражден. Партизаны

79

Долговской партизанской группы готовились к первой встрече с гитлеровскими оккупантами, которые в Полесье Старобинщины еще не заглядывали. Все оккупанты по центральным трактам, как Слуцк-Минск, Слуцк-Бобруйск и других мчались на восток. Война 1941-1945 г.г. явилась психологической и идеологической проверкой и экзаменом для всех граждан СССР. В первые дни особенно выявились свои и чужие. Партизаны и особенно разведчики начали тщательно изучать проходящих и проезжающих вокруг людей. Это было необходимо и в связи с тем, что было много случаев, когда немцы, переодевшись в разную - как в военную, так и в вольную одежду, десантами высаживались не только в зонах оккупированных ими, и в зонах и тылах еще в неоккупированных ими районах. Они пристраивались к эвакуировавшимся за фронт - беженцам, к идущим на восток тюремщикам и другим группам, двигающимся на восток. Проживающие и притаившиеся ранее в СССР враги социализма, воспевали с похвалой фашистскую оккупацию. Некоторые из них, слабые характером, с яростью бросались на социалистические законы и порядки, создавали банды - вылавливали и убивали советских активистов, как председателей колхозов, сельских Советов и всех коммунистов. Разграбляли их имущество.

Но эти враги были менее опасны. Более опасны были контрреволюционеры - политические заключенные, они молчали и даже помогали оплакивать родственникам тех, кто стал жертвами фашизма. Проклинали оккупантов, а сами в тайне печатали списки коммунистов, активных комсомольцев и всех советских активистов, которые передавали Гестапо, а многие выехали в другие области и даже республики, где вели ярую месть за прошлое, как раскулачивание, ссылку, политзаключение и т.д… Если бы не было чуждых - контрреволюционных изменников, предателей родины, оставшихся с прошлого, не было бы провокаторов,

80

то войну священную - оборонительную и особенно в тылу врага борьбу партизанскую было бы вести гораздо легче. Особенно выявлялись свои и чужие при первых встречах с оккупантами. Хлебом-солью на вынесенных - украшенных столах предатели, враги народа, встречали своих "спасителей". Но только отдельным предателям Родины и своего народа, удалось творить свои черные дела до конца войны, а в основном все они были пойманы народными мстителями – партизанами и представлены народному революционному трибуналу по статье "за измену Родине". А раскрыли и выявили их сами люди - партизанские помощники и связные, честные патриоты Родины - простые люди. В основном в нашем бывшем Старобинском, ныне Солигорском районе были честные советские патриоты. социалистической Родины и коммунистической партии. К примеру деревни, как Крушники. Из 26 дворов - колхозников - ни одного не было провокатора. 90% колхозников работали партизанскими связными и прямыми помощниками партизан. Каратели догадывались и наездами хватали людей. Подвергали допросам и пыткам, но провокатора в деревне Крушники не нашлось, где сначала войны и до конца августа 194I года в конце деревни Крушники - на хуторе Стешица Николая Михайловича и его жены г. Стешиц Любы Никитичны в 300 метрах от деревни, на маленьком острове - "пятачке" - в густом зароснику, был построен первый партизанский шалаш, где проживала и деслацировалась тройка ЦК КП Белоруссии и Минский подпольный Обком партии, куда входили члены Обкома - тов.: Козлов В.И., Мачульский Роман Наумович, Бондар Алексей Георгиевич, Бельский Иосиф Александрович, и Варвашеня. Созданы для организа - ции партизанской борьбы с аккупантами и подполья на Белоруссии в тылу аккупантов. О действиях, которых хорошо описано в книге "Верен до конца" В.И.Козлова и в книге тов. Мачульского "Бессмертие".

81

релки и ложки, подалась на улицу. Открыв дверь калитки, она увидела подъезжающих на конях немцев. Едва успела Люба поставить повязку в угол на калитку и открыв ее настежь, закрыв все поставленное в угол, как опьяневшие вояки закричали: "Матка запрягай конь, нам нужна подвода". Люба вышла со двора и начала говорить, что хозяина нет дома, он повез новой немецкой власти, зерно- хлеб". В это время оккупанты везде вывесили приказы, чтобы люди везли зерно в райцентр, как госпоставки. У людей был один ответ - "хозяин повез зерно новой власти". Немцы куда-то спешили и бросились на хутор Тройнича Макара, который был виден поблизости. Едва отдышавшись, обливаясь от страха холодным потом, вся в судорогах, Люба схватила кастрюли и ни на что не вглядываясь, она стала уже у тайного шалаша - на острове.

Второй раз смерть встретила Любу там же, у порога своей хаты. Наступил день - суббота. Люба встала рано, когда пропели только первые петухи. У Любы собралось работы, как в субботу – такая народная поговорка. Пристроив около колодца маленький фонарик и прачечную с большого ушата, и широких ночeв, как болея, она начала стирать. Ей нужно было постирать скопившееся детское белье, а в основном постирать белье мужское - шесть пар, верхние мужские рубашки, несколько брюк людям из шалаша на острове. Ее была задача - выстирать, пополоскать все до рассвета, убрать все, чтобы не было следов для посторонних глаз. До рассвета, она все закончила. Поставила около стены лестницу, перенесла все белье на чердак, аккуратно развесила и слезла, а подумав, сама себе сказала: "Хорошо, что никто не пришел и не увидел". Люба начала готовить завтрак. Вдруг, за дверями, во дворе раздался шум и от сильного толчка дверь хаты растворилась - настежь. На пороге стояли, напухшие от пьянки, морды фашистов. "Матка! Яйки, млеко, шпек" - закричал немец". Люба

82

как окаменелая, сразу не могла опомниться, она застыла, стоя около печи без движения. Вдруг она спохватилась и сердце у Любы забилось сильнее, она через окно увидела, стоящую около стены лестницу, которую забыла убрать. Пять фрицев ринулись в хату и стали усаживаться за стол. Остальные пошли по двору. Люба опомнилась, - "Прошу, паночки, садиться". Она положила на стол хлеб, соль, яйца, жбан с молоком, кусок сала, лежавший в столике. Все, что попало под руки, Люба выложила на стол. "Ешьте, паночки, а я пойду принесу еще". Видно немцы были голодные и сразу набросились на еду. Люба вышла, и ни на что не обращая внимания, бросилась за стену к лестнице, она с такой быстротой и силой схватила лестницу. Секунда времени прошла, и лестница уже лежала в кустарнике за двором. Легко вдохнув, Люба взяла под стенкой несколько яиц, пришла в хату и положила на стол. "Ешьте, паночки" - повторила Люба. Закончив все на столе, старший поднялся и сказал: " Матка, гут".

83

По его команде все они быстро поспешили к грузовой автомашине, на которой приехали. Только тогда пришла в себя, оцепеневшая от перепугу хозяйка двора Люба. Не от страха немцев, пережитого ею, а особенно за лестницу, забытую ею около стены - лаза на чердак, где висели пар мужского белья и верхней мужской одежды.

Смотревши в след за уезжающей автомашиной, Люба подумала: "Неужели все окончилось?". И тут же упала в беспамятье, которую через полчаса, а может и позже, муж Стешиц Николай, вместе с секретарем Минского подпольного обкома партии тов. В.И.Козловым долго не могли разбудить, то есть привести в нормальные чувства - прийти в себя после того пережитого страха. Она спала непробудным сном и вся вздрагивала, а когда проснулась - диким голосом закричала и начала плакать. Любе снилось, что ее поставили к стене рядом с лестницей, а два карателя целятся в неё с автоматов.

Третий случай был у Любы, когда они вместе с мужем Николаем. Летом 1943 года в штабе Минского партизанского соединения получили правительственные награды: медали "За отвагу" и "Партизану Отечественной войны первой степени", а также ценные подарки, которые вручил им секретарь минского обкома

84

КП Белоруссии тов. В.И.Козлов. После чего, они на подводе, возвращались на свой хутор, где Люба оставила троих малых детей под присмотр старшего малыша - семигодовалого сына, которые имели

уют в лесу на расстоянии 300-350 метров от хаты.

Лес для детей был родным убежищем. Семилетний старший уже все понимал и смотрел малышей, как добрая няня.

Оставшись довольными получением правительственных наград и ценных подарков, с гордостью за признание их народными мстителями-партизанами, Люба спешила к детям.

Не доезжая напрямик к хате не более километра, где дорога шла вокруг болота и объезжать было не менее трех с лишним километров отец Николай слез с воза и поспешил напрямик к детям, но к его удивлению, детей в условленном месте не было. Отец побежал в другое место, которое при опасности, то есть заметив в близи карателей было указано старшему сыну для перехода, где было более безопасно. Дети, то есть старший сын, заметив, что по их двору рыщут каратели, он забрал детей и сразу перешел в более надежное место, где и обнаружил их отец.

Люба погнала коня вокруг болота и когда дорога вышла к полю против хутора Стешицей, она сразу заметила, что около их

85

дома стоит грузовая автомашина, а около нее ходит часовой немец. Тревога охватила ее о детях, что с ними и где они?? Дорога шла от хаты Стешицей 65-70 метров. А когда гнедко хотел повернуть к дому, Люба резко повернула его налево и так тряханула вожжами, что он на голопе помчался параллельно своего двора по лесной тропе, оставляя свой дом в стороне. Люба повернула коня вправо и по тропе к непроходимому болоту, где и повстречал её отец с детьми. Каратели уже поздно заметили Любу с подводой, когда она уже скрылась в лесу, они не рискуя ехать в лес за подводой,

из пулемета и автоматов в сторону уехавшей подводы открыли такую беспорядочную стрельбу, что

сучья крайних деревьев пулями были срезаны, как ножницами. После стрельбы каратели, опасаясь кругового леса, быстро уехали. Правда на хуторе Стешицей, Любы и Николая, где и что можно было

найти, они все заграбили.

Этот третий раз, если бы Люба встретилась с оккупантами с правительственными наградами и подарками, ничем бы не смогла Люба оправдаться и жизнь ей на этот раз сохранили её находчивость и смелость.

Родители были довольны за детей, они жалели и обнимали

86

старшего - спасителя двоих малюток. До конца войны еще много было случаев, когда она убегала от гряда вражеских пуль карателей. Все эти случаи, несущие Любе смерть прямо в глаза, спасали Любу для её счастья или счастья её малюток, а вернее всего, её спасала - смелость. При встрече оккупантов Люба не терялась, а наоборот шла вперед как бы не обращала на них никакого внимания

или сразу задавала им вопросы, приглашала за стол и т.д. Держала себя сдержанно и ничем не выдавала себя. Каратели часто попадали на хутор потому, что недалеко через Тесну-Меховичи проходил старый бальшак, от которого дорога шла к хутору Стешицев. В деревне Крушники у Стешицей было много родственников - братья, сестры, и т.д.

Там жили старший брат Николая, Стешиц Никифор Михайлович, у которого жена Зося Стешиц сын Николай, и дочери - были все партизанскими связными. Никифор до войны был председателем колхоза и в войну также продолжал тянуть эти обязанности. Это был партизанский председатель колхоза, где люди все выращивали и производили только для партизан. Их швагер Макар, Герасименя Павел и другие полностью работали все на партизан. Из 26 дворов и с 15 фамилий в деревне не нашлось провокатора

87

на протяжении 3-х лет немецкой оккупации. А во всем этом смог регулировать и руководить всем и всеми - председатель колхоза Стешиц Никифор Михайлович.

В 1943 году деревня Крушники превратилась в столовую, пекарню прачечную для партизан. Люди деревни, увидев или услышав новое - хорошее, плохое, страшное, через Стешицев Никифора, Николая и Любу передавали все партизанам. С радостью и гордостью за своих сверстников-земляков и соседей хочется отметить, что они в самое тяжкое время для Родины и советских людей подняли и не струсили, не жалея и не боясь ничего, даже смерти, боролись и смело дружной сплоченной семьей, как патриоты Советской Родины, смело вели беспощадную борьбу против оккупантов, за свою свободу и независимость - за жизнь

В деревне Гадень жил заведующий школы Новик Иван Устинович. В его квартире была явочная связных и подпольщиков с партизанами В квартире Новика собирались комсомольцы и активисты не союзной молодежи. В квартире Новика И. комсомольско-молодежная организация писала рукописью и распространяли среди

88

населения партизанские листовки с призывом на борьбу с оккупантами. В деревне Гадень были такие семьи патриотов еще, как Десюкевич Никифор и его жена Десюкевич Христина. Семьи Козловских Никифора и Николая Никоновича Петра, Воробъя, Скрыгана Федора Антоновича, который рукописно написал большое количество партизанских листовок и распространяя их среди населения. Скрыган оказал большую помощь партизанам в работе типографии, который достал большое количество пишущей и копировальной бумаги. За запчастями для типографии он доходил

даже до райцентра Старобин и гор. Слуцк.

В деревне Долгое жили семьи как Стешиц Адамк и его жена, Стешиц Григорий с женой, Жилич Спиридона, Стешиц Кузьмы, Герасимени Якова с женой, Герасименя Варвара, Стешица Александра Ануфриевича, Стешиц Анны ( ), Левчик Василины, Левчик Меланьи и других, которые оказывали партизанам постоянную помощь.

В деревне Ровецкий Лес семьи Янова Федора с женой Олей, Статкевича Григория, Бернацкого Василия, Пупкевич Захара, Пупкевич Дениса, Серчени Федора, Сплендера Александра, Клишевича Никиты, Усовича Ивана, Некрашевича Михаила, Статкевича Константина.

В деревне Прогресс - семьи Веремейчик Ивана Самсоновича, Веремейчик Семена Самсоновича, Веремейчик Исака Самсоновича,

89

Призбы Александра Ивановича, Минина Григория Павловича и др.

В деревне Комсомолец семьи: Булыга Степана, Лахая Александра, Тарликовского Петра, Яновича Федора и др.

В деревне Советская Морочь семьи: Боблевского Федота, Боблевского Есипа, Боблевского Леона, Боблевского Алексея, Боблевского Михаила, пяти братьев - верных патриотов Родины и народа. Хочется сказать, что старшие братья-Боблевские, Федот и Есип, на протяжении трех лет оккупации, ни одного дня не были без выполнения партизанских заданий, они шли и ехали туда, где надо было выполнять боевые партизанские задания.

Деревня Мелковичи - семья Бычени Леона Кондратьевича - партизанского доктора-хирурга, профессионала партизанского связного - разведчика умелого партизанского проводника, Леон Кондратьевич, за период оккупации в тылу врага, вылечил несколько партизан, кроме мирных людей. Леона, как специалиста, возили ночами по партизанским отрядам, привозили ему больных и домой. Со всей энергией и силой Быченя Л.К. справлялся со своими обязанностями.

Партизанский доктор ехал, как врач на совещания, которые собирали немецкие власти, он был и снабженцем, который почти

90

каждый месяц ездил за получением медикаментов на ФАП. Он знал все намерения и действия немецкого Управления в районе, их план, что до точности сообщал партизанам. Он обеспечивал перевязочными и смазочными материалами 2 партизанских соединения - Пинское и Минское -десятки тысяч людей. Не было такого партизана, как в одном, так и в другом соединении который бы не знал партизанского доктора Быченю Л.К.

Несколько раз оккупанты делали ночные налеты на ФАП, где работал Быченя Л.К. на квартиру, где жил Быченя Л.К. и всегда умелый разведчик выходил чистым и неуловимым.

Патриотизм к Родине, партии Ленина, к своему народу у Бычени настолько был высок, что преодолевая все остальное, т.е. всё мешающее ему вести непримиримую борьбу против всяких врагов Социализма - предателей и изменников, против фашистских оккупантов.

Он владел немецким языком и это везде ему помогало. Он открыто, но умело обманывал и обводил фашистских оккупантов. То, что сделал Быченя Л.К. для партизан для Родины в борьбе с оккупантами на оккупированной земле фашистами, не смогли бы сделать того, десятки партизан, не достигло-бы никакое оружие.

На стоке рек Случь и Арестанки, на Мазурщинском тракту в лесу - дубовой роще, на берегу серебряно-прозрачной воды, стоял

91

одинокий Мазурщинский ФАП, где особенно в первые годы войны 1941-1942 г.г. часто появлялись фашистские каратели. Быченя не бросал работу, хотя ему и угрожала опасность, где каратели могли захватить или встретить партизан. Здесь Быченя встречался с проезжающими по тракту - окружающими людьми и часто с оккупантами. Он знал все что делается в окружности. Вот и брали у него эти данные партизанские разведчики. Он с удовольствием перевязывал, особенно офицеров немецких, с которыми притворившись предателем говорил на откровенность, где притворяясь, что слабо знает немецкий язык, вытягивал от них все тайны.

Сделанные им дела и оказанная помощь партизанам в борьбе с оккупантами заслуживает высокой награды. Правда Быченя награжден только медалями. Упустило начальство…

Жена его - Быченя Лида везде и во всем оказывала мужу постоянную помощь. Вдвоем Бычени - Леон и Лида - приняли огромный удел в борьбе и освобождении Белоруссии от фашистских захватчиков. Их патриотизм и любовь к своей Родине и ненависть к врагам Социализма, останутся в памяти белорусского народа, а для советской молодежи их непримиримая борьба в тылу врага на оккупированной фашистами советской земли послужит примером и школой в

92

борьбе против всяких поработителей.

Еще в деревне Мелковичи жили семьи, как Герасименя Иван, Герасименя Игнат, Герасименя Алексей, Руденя Василь и др. патриоты Родины…

В деревне Летенец - семьи: Раньцевича Николая, его брата, Бирули Ивана, Вабищевича Леона, Шпаковского, Гершман Паши и др., которые почти все отдали свои жизни в борьбе с оккупантами.

В деревне Кривичи - семьи: Кедича, Скалабана Сильвестра, Скалабана Мирона, Агинского Григория,Клишевича Николая, Прокоповича Ивана и др.

В деревне Бранчицы - семьи: Козленков Нестера и Петра, Ломейки Максима, Кернажицкого Ивана, Клезович Василия, Шпилевского А. - старосты деревни Бранчицы.

Деревню Бранчицы можно сравнить с деревней ушники где вся молодежь как комсомольцы, так и не союзная молодежь достигшие 18-годового возраста - все ушли в подполье т.е. создали комсомольско-молодежную организацию - подпольную по борьбе с оккупантами, которая по заданию партизанского отряда "Комарова" проводили диверсионно-боевые операции, как уничтожение телефонной связи - Бранчицы - Старобин. Саботаж и срыв выхода на работу деревни Бранчицы в новосозданное немецкое хозяйство

93

Уничтожение с помощью партизан откормочного пункта рогатого скота в деревне Брянчицы и другие… Бранчицкая комсомольско-молодежная подпольная организация в Брянчицах к концу 1942 г. выросла до 50 человек. При отходе из запада в 1941 г. наших солдат и офицеров с окружения и убежавших из немецкого плена, молодежь деревни Брянчиц более 30 русских раненых приютили на квартирах, оказывая им помощь и уход, вылечили и отправили в партизаны, с которыми они имели постоянную связь. В деревне с конца … во второй хате, оказался провокатор, которого подпольщики сразу изолировали, где до времени освобождения Белоруссии, в деревне больше не было провокаторов.

В деревне Старые Терушки - семьи: Журковского Евсея, Журковского Александра, Рябого Сидора, Серооких и др…

В деревне Крываль - семьи: Карповичей, Шириных, Тычины, Колош… и др.

В деревне Саковичи - семьи: Куделевича Ивана Степановича, Писчевского Моисея Парфеновича, Куделевича Кирилла Самсоновича, Шошиной Анны Владимровны, Шошина Александра Сергеевича, Лопана Филиппа Сергеевича, Куделевича Михаила Васильевича, Березовской Зои Михайловны, Новика Якова Дмитриевича, Шульги Михаля, Шульги Ильюка Т., Новика Поликарпа, Делендика Михея Ивановича,

94

Куделевича Якова и других, как Семака Филиппа и т.д.

В деревне Езавинь – семьи: Зеневича Никифора, Подлозного Николая Ивановича, Подлозного Мартина, Подлозного Якима Ивановича, Подлозного Филиппа, Куделевича Апанаса и др.

В деревне Домановичи - семьи: Хамицевича Дмитрия Ивановича Хамицевича Григория, Хамицевича Сергея, Хамицевича Ивана П., Малаш Семена, Хамицевича Данила Н.

Деревня Красное озеро: Бердниковича Якова В., Черняк Кохан Мих, Лагун Петра, Пузевич Андрея, Дубицкого Василия, Ильющица Николая, Казлекевича Владимира.

В деревне Обедимля - семьи: Добролета Хведара Л., Добролета Якова Л., Добролета Ивана,

В д.Хадыка – семьи: Андруховича Ивана Хамицевича Есипа и др.

В деревне Сухая Миля - семьи - Ширина Игната.

В деревне Ананчицы - семьи: Михновца Павла, Михновца Владимира, Михновца Красана.

В деревне Метявичи: Бондаренки Ивана Горячки Ивана, Цуба Ивана, Асиевского Михаила, Стецко Адама, Бегуна Василя, Баса Агея.

95

В деревне Чижевичи-Песчанка - семьи: Печко Апанаса с сыном Павлом, Мелешко Ефима с сыном Константином и дочкой Ольгой, Алешко Сергея Алексеевича, Алешко Федора Алексеевича, Барановского Михаила, Печко Андрея Агеевича.

В деревне Горька – семьи: Козловского Сергея Леонтьевича, Трафимович Радина, Матусевича Константина Константиновича, Козловского Ивана, Игнатовича Артема и др.

В деревне Мазурщина - Озявчик Алексей с женой Озявчик Ольгой.

В деревне Рак - семьи: Семака Ивана, Куделки Алексея и Александра - два брата и их мать.

В деревне Вейное - семьи: Михалюка Ивана, Бароновской Нины- учительницы.

В деревне Пузичи-семьи: Володько Мирона, Володко Владимира и др.

В деревне Раховичи - семьи: Судника Викентия, Судника Ивана В, Круковича Максима, Брановицкого Николая, Недвецкого Игналя, Недвицкого Антося, Вечери Александра.

В деревне Хворостово - семьи: Коржа Степана Захаровича, Федоровича Степана В., Коржа Кузьмы Ивановича.

96

В деревне Челонец - до осени 1942 года - одна единственная семья из всех окружающих деревень - Данилевича Семена Якимовича. Это связной и проводник одного из прославленных партизанского отряда в запад. Белоруссии, неуловимого командира отряда Орловского Кирилла Прокофьевича, где был заслуженным партизаном родной швагер Данилевича Семена Я. Долина Роман, а поэтому и он Данилевич был там в отряде Орловского и связным, и проводником.

Внезапное нападение фашистской Германии на СССР захватило Данилевича Семена Я. в д.Челонец, но старый партизан знал свое место в то время. Данилевич Семен тем же утром 22 июня 1941 подался в Пинск к своему старому другу по партизанской борьбе в отряде Орловского К.П. к Коржу В.З., которого на завтра 23 июля 1941 г. нашел в Пинске с организованным им первым в Белоруссии партизанским отрядом им Комарова, где и остался вместе с ним в отряде.

Упомянутые люди - это только бывшего Старобинского, нынче Солигорского района, и далеко не все перечислены.

Не меньше было советских патриотов и помощников партизан, активных связных в соседних, окружающих районах Белоруссии

97

партизанского отряда им. Комарова и Пинского партизанского соединения. В Ленинском, Лунинецком, Пинском, Краснослободском, Слуцком, Копыльском, Житковичском и других районах. Многие из них погибли от рук оккупантов, а все остальные от начала и до конца были верными борцами за свою Родину и народ против оккупантов. Не вспомнишь и не перечислишь тех событий и случаев, которые проявляли советские люди в тяжелые годы в 1941-1942 г.г. в оказании помощи развитию партизанского движения на большей территории Старобинщины, нынче Солигорщине.

Развитию двух партизанских соединений - Минского и Пинского, которые начинали свое начало в основном баллотировались на Старобинщине, ныне Солигорщине. Всякую помощь и в первую очередь материальную, как пища, одежда и обувь, партизанам оказывали люди, без которых трудно бы было развивать партизанскую борьбу против оккупантов.

За организацию массового партизанского движения на оккупированной территории врагом - фашизмом, заслуга в первую очередь принадлежит Минскому подпольному обкому партии и Старобинскому подпольному райкому партии - всем коммунистам Старобинщины, но в основном людям. Связным и их семьям, преданным партизанским помощникам,

98

партизанским семьям и другим, которые три с лишним года жили и работали только на партизан, они кормили, одевали, обмывали, обшивали и охраняли партизан.

Раздел четвертый

Партизанская разведка, её связь с населением, партизанская цепочка связных и ее работа.

Через партизанских связных, их семей, родственников и других честных людей партизаны, их разведка, знали каждый шаг действий и планов оккупантов, их Управлений и вооруженных гарнизонов.

Партизанские связные были засланы и работали во всех немецких управлениях, полицейских гарнизонах не только на Старобинщины, но и в других районах, а в 1943-1944 г.г. все старосты в селе и бургомистры даже в некоторых городах. Работали по заданию партизан. Без связи с населением, без связных и их цепочки в населенных пунктах, работа партизанской разведки была бы бездейственной. Партизанская борьба в тылу врага на оккупированной территории, без разведки, без её связи с населением - тесной цепочки связных была-бы немыслимой и невозможной.

Сначала у партизан идти в разведку доверяли только местным и уже не молодым товарищам-коммунистам. Вот сразу были в развед-

99

ке партизанского отряда им Комарова: Бородич Ф.С. Зеневич Н.Н, Хамицевич Данило Н., Шошин В.С., Кудравец Т.Ф., Михаленя Д.А., Бобрик Г.М., Котович П.Г.,Доваль Игнат В., Глушеня Владимир, Дербан Владимир, Хамицевич Д.И. Хинич Арон И., Добролет Яков Л., Мурашка И.М. и др. - это была группа разведки п/отряда "Комарова". После организации отрядов при каждом отряде была создана партизанская разведка отряда.

Вот разведчик п/отряда "Ворошилова". Начальник разведки Шошин В.С., разведчики: Журавлевич Семен Иванович, Григорьев Михаил Григ., Ярохин Михаил В., Рибчинский Петр,П., Подковзин Григорий И., Подлозный Григорий Л., Стешиц Николай Федоров., Стешиц Степан Е., Герасименя Евгений Я., Стешиц Григорий, Шарко Василь, Хамицевич Параска, Печко Андрей Агеевич, Печко Арина, Печко Михаил А., Смирнов Михаил, Булыга Степан, Черток Павел, Шарко Александр, Даронич Дмитрий Д., Дунин Павел, Харольский. Михаил, Павлов Иван Ф., Карабин Николай, Радин Сергей, Тарасов Александр, Крестьянин Сашка, Решетилов Иван Захар., Соколенко Леонид А., Стешиц Степан Ефимович, Приладный Василь.

Большинство разведчиков были коммунисты и комсомольцы. Это были проверенные в боях засадах походах т других боевых операциях, люди, которые не были мародерами, грубиянами, тряпочниками и т.д. Это были отобранные люди, на которых можно было верить и положиться в любой обстановке и в любое время. Партизанские разведчики давали такую клятву: "Клянусь

100

держать в строгом секрете партизанские, военные и другие секретные тайны, где, оказавшись в любых условиях, никому их не разглашать, запомнив, что разглашение партизанских тайн является изменой своим товарищам и Родине. Также клянусь, что, оказавшись даже в самых тяжелых условиях, живым врагу не сдамся, а пушу последнюю пулю себе в самое сердце. Всегда помня о том, что сдача партизана врагу живым считается самой тяжкой изменой Родине и своему народу».

Вот цепочка связных партизанского отряда им.Комарова, а затем с конца 1942 г. п/отряда им Ворошилова и Пинского соединения Старобинщине, которые тянулись цепочками в трех направлениях:

1-ое направление:

Деревня Обидемля - связные: Добролет Федор Логвинов. и его жена Добролет Татьяна, сестра Добролет Ольга.

Деревня Хадыка - семьи Хамицевича Есип, Андрухович Иван Мих.

Деревня Сухая Миля - Ширин Игнат.

Деревня Рак – Куделки: братья Алексей и Алесь семья Семаков.

Деревня Криваль - Тычина, Карповичи, Колоша.

Деревня Новые Терушки - Делендик Николай.

Деревня Березовка - Перепелко Василь, Трухан Алексей, Ефимчик Николай.

101

Деревня Зажевичи - Козловская Аля Константиновна

2 брата Николая семья и его брата.

Дер.Езавино - семьи Подлозного Апанаса М., Куделенича Апанаса, Подлозной Адарьи, ЗеневичаНикифора, Подлозного Николая и хутор Добрица - Куделевич Прохор.

Деревня Метявичи - Стецко Адам, Асиевского Михала - семья, Баса А.

Деревня Сельцо - семьи: Белицкой Проси Подлозного Григория, Трухана.

Деревня Погост- семьи Сергеевича Николая Антоновича.

Деревня Залесье - Шпаковского Ивана, Шулейко Валентины.

Деревня Слива (Слуцкого р-на) Три семьи Самусевичей.

г.Слуцк. Доктор Слуцкой больницы Трухан Павел Алексеевич, Рогожин Яков, Янович Клавдия, Витер Григория.

2-е направление:

Дер Сковшин - Кривальцевич Яков с семьей.

Деревня Завыход:

Деревня Запереходное:

Деревня Домановичи - семьи Хамицевича Дмитрия Ив, Хамицевича Сергея, Хамицевича Грирория.

Деревня Качева - семьи Хамицевич Данила Николаевича.

Деревня Ананчицы - семьи Михновца Павла, Минховца Красана, Михновца Семена.

102

Деревня "Комсомолец" - семьи: Тарликовского Петра Яновича, Лахая Александра, Булыга Степана.

семьи: Ермачиских Ефимовича Адама, Филоновича Семена, семьи: Боблевского Федота, Боблевского Иосифа, Боблевского Леона, Боблевского Алексея, Боблевского Михаила.

Деревня Долгое - семьи: Жилича Спиридона, Левчик Леона, Стешиц Қузьмы, Стешиц Александра, Стешиц Анны (Цира), Левчик Василины, Стешиц Адама П. Стешиц Григория П. и др.

Дер.Ровецкий лес - семьи: Гресских, Бернацкий Василь Пупкевич Данил, Спиндер Алесь, Пупкевич Захар, Янов Федор и его жена Ольга, Статкевич Григорий, Некрашенич Михаил, Сваткевич Константин, Клишевич Никиты и др.

Деревня Гадонь - Новик Иван Устинович, Козловский Никифор и Никола, Никонович Петр, Десюкевич Никифор с женой Десюкевич Христиной, Бондари, полностью семья Гресских.

Деревня Крушники - семьи: Стещиц Никифора,Николай Стешиц с женой Любой, Севрук Прасковьи, Тройнич Макара, Савы Сера-баба, Рудени Александра и др.

Деревня Миковичи - семьи: Быченя Леон с женой Быченя Лидой,Герасимени Ивана.

Деревня Листопадовичи-семьи: Скалабы Парфена Бородки Леона

103

Воробей Женя, Скалаба Гаврила и др.

Дер.Старобин - Головешкин, Хомич Артем - врач, Бобрик Мария-врач, Полещук,Петрушенков и др.

Дер.Тычины - Малющицкий, Тычина.

Дер.Чижевичи - Олешки, Мелешки, Печки…

Дер.Пиваши - Томилы.

Дер.Бранчицы- Козленки Нестор, Петр, Ломейко Максим, Кернажицкие и другие.

Дер.Клепчаны – Лесные.

3-е направление:

Дер Раховичи – Недвецкие, Вечари, Крюкович Максим, Судники, Барановский Павел, Брановицкий Николай и Недведские и др.

Дер. В. Лес: Якимовичи, Бондари.

Дер.Ясковичи - Круковичи Нестер, Михаль, Стешиц Фома.

Дер.Горка - Козловский Сергей Л., Данилович Артем, Матусевич Константин К.

Дер Камень - Черток Павел.

Дер. Желтый брод: Шарко Александр, Хильки.

Дер Мазурцина - Озявчики Алексей - учитель и его жена Озявчик Ольга, Василевский - дед.

Дер. Летенец - семьи: Вабищевичей, Бирули, Ранцевица Николая.

104

Дер. Дубеи - семьи: - Шуневича Александра.

Дер. Краснодворцы - Рускевича Герасима.

Дер. Радково – Бирули, Дризналовичи, Хомичи.

Дер. Чепели - Дымы - два брата, Мурашки.

Дер.Прусы - Шевчики, Петровичи, Цубы, Жуки.

Дер.Беличи - Адериха, Фомины.

Через такую цепочку связных партизаны-разведчики всегда были в курсе всех и всяких событий, происшествий, не только в районе, а и за пределами района, как в г. Слуцке, Бобруйске и др. городах и районах. Связные знали, где какой гарнизон оккупантов, в каком количественном составе, к с каким вооружением, что охраняет, когда снимаются гарнизоны, меняют место дислокации. Сколько пополнился гарнизоны количественным составом, оружием, кто возглавляет гарнизон.

Когда были приказы и указания гарнизонам с высших инстанций выезжать на партизан что намечено делать с, партизанскими семьями. Знали связные даже, кто состоит в списках у карателей и в управах партизанских семей, а каратели вместе с провокаторами и предателями, заносили в списки партизан, людей, которые давно служили в регулярной армии, а многие уже погибшие в боях, где семья

105

переживала дважды и за погибшего давалась, как партизанско

Многие связные сначала работали в строгой конспирации, а в процессе активизирования работы связных цепочек, многие узнавали друг друга и работали совместно. Получалось так, что еще только собрались каратели выехать на партизан в Слуцке, в Клецке и даже в Барановичах, как по цепочке связи этот выезд уже известно в крайних точках связи цепочки Сковшине, Хворостове,

в Домановичах и др.

Поэтому и трудно было карателям, вместе с помощниками-провокаторами и изменниками Родины поймать не только партизана, за которым каратели частенько охотились, а даже не могли дома, поймать партизанскую семью, которым было сообщено партизанскими разведчиками еще раньше, по поступившим сведениям от связных по цепочке. Через связных и их родственников партизан проникали на железнодорожные станции и даже в далекие города. Сестра к сестре, мать к дочери или дочь к матери ехали в г Слуцк, Глуск, Барановичи, Молодечно Гродно и другие Добирались до Минска и не одна эта поездка не была без партизанского задания. Мы, разведчики, посылали своих связных из деревни Гадень Никоновича Петра и его брата на подводах, напакованных ободами дугами и др. на базар в Копыль, Клецк, Невсиж и др. с особыми заданиями.

106

В деревне Ровецкий Лес жила женщина Статкевич, которая организовала баптистскую секту, а евангелия в секте не было, В Бобруйске нашлись люди, которые перепечатывали старые евангелия и продавали. У Статкевич в Бобруйске были родственники. Наша разведка партизанского отряда им." Ворошилова" убедили и завербовали Статкевич ехать или идти пешком с партизанским заданием, покупать евангелие, которая первый раз ходила пешком, а второй раз ездила на подводе, она первый раз узнала, что на подводе меньше подозрения. По партизанскому заданию, она побывала в бывших советских военгородках - в Старых Дорогах, в Глуске Бобруйске, откуда привезла ценнейшие военные стратегические данные, пригодившиеся для передачи в центр – в Москву.

Пропуск мы ей подделали с просьбой от баптисткой общины (секты) привезти евангелие. Она и партизанское задание выполнила и привезла евангелие.

Равносильно с таким же заданием разведка наша посылала человека в г. Барановичи и Молодечно. Не одна даже маленькая боевая операция партизан не могла быть выполнена без связных и окружающих людей они должны были указать место, подход, отход и т.д. Вот к примеру: запланирован

103

пуск под откос ж-д эшелона 150-160 км. расстояние надо пройти скрытым путем. Первый связной -проводник ведет 40 км., знакомые тропы его кончились. Ведет второй связной-проводник, отлично

знающий дорогу. Через 35 км. ему дорога незнакомая, его меняет третий, который знает и подход к месту операции и т.д. Недалеко от места операции еще надо найти, т.е. взять человека, который хорошо знает подход и отход.

Когда началась рельсовая война с сентября 1943 года, где нужно было нести взрывчатку до 100 и более км., приходилось брать десятки людей, нести взрывчатку и проводников тоже, с которыми приходилось быть на задании до 5-6 и более дней. Таких случаев много. Вот сейчас стоит вопрос, как считать тех людей, которые это делали три и более раз. Помогал ли он партизанам? Не случай, а было очень часто, когда п/отряд занял деревню, где, выбрав большие дома, по взводам остановившись на стоянку, где простояли месяц, полтора и два. Женщины-хозяйки дома готовили обеды и кормили людей - партизан, стирали и гладили их белье и одежду. Как считать помогали эти женщины партизанам или нет? А как считать баптистку- Статкевич, которая по убеждению партизан будучи по две недели в дороге, два раза была

108

в Бобруйске - задание партизан выполнила полностью. Помогала она партизанам или нет? Только человек сам пойдя этот путь, испытав на себе т е. кто был разведчиком, выполняя разные и крайне опасные поручения, а также диверсионные поручения может понять и знать, что такое разведка и её работа… Интересная работа разведки, но и тяжелая, а зачастую и опасная. Работа связного-разведчика еще тяжелее. Связной находился между двумя огнями - между своих и чужих, а он во многих случаях рисковал своей жизнью. Для выполнения диверсионного задания, связной должен был застраховать себя перед немецким Управлением перед начальниками и гарнизона, полиции, гестапо и другими, бывает надо и "подружить". Задание крайне секретное - знают только два человека - никому не скажешь. Вот и начинает свои докладывать партизанам, а даже и партизаны, где были случаи, когда соседи с партизанами или поддельно убирали своих честных патриотов Родины, активистов - партизанских связных. Такие случаи были в деревне Мазурщина, Мелковичах и в др. дер. Раховичи и др. Такие отдельные случаи были и в отношении старостам сельуправлений…

По диверсионной подрывной работе своих людей – связных

109

с особым секретным заданием партизаны засылали на службы в немецкие управления, в жандармерию в полицию, где только можно было определить, т.е. устроить. Таким было крайне тяжко вокруг, на них там смотрели как на предателей и убийц.

Вот в разведке п/отряда были связные диверсанты: Сергиевич Н.А., в м. Погост, которому запретили идти в партизаны, а вручили шестичасовую магнитную мину, выбрать случай и подложить мину либо в общежитие, либо в столовой немецкого гарнизона. Хомич Артем – зав. Старобинской больницы возглавлял районную медицинскую комиссию по определению здоровья, набора на службу в полицию в немецкую самооборону, для отправления в Германию людей и т.д., которая работала, выполняя все задания и требования партизанского командования.

Пивоваров Иван - засланный в немецкую охрану на Слуцкую автобазу, который получил две магнитные мины для подрыва автобазы. Шошин А.С получил партизанский пистолет ТТ, из которого должен был убить двух изменников Родины - Дубовского Ригора и Долматович Логвина, которые безжалостно уничтожали невинных людей района.

110

Шпилевский Александр - староста села Баранчицы, через которого партизанское командование передавало магнитные мины в г. Слуцк и др. места.

Радин Сергей, Карабин Николай, Хорольский Михаил, Иванов Александр засланы на центральный пост полицейский в Старобине на 2 месяца с диверсионным заданием.

Конопацкий Иван – киномеханик - заслан на работу в Микашевичский клуб для диверсии -подрыва клуба при сборе немцев. Из дер. Чижевичи двое – Алешко, Гришков были посланы для диверсионной работы в полицейский гарнизон. В деревне Черебасово, где немцы охраняли мост, в столовую для диверсионной работы были засланы 2 девушки:

111

Сколько эти люди, которые согласились бить диверсантами, выдержали невинных упреков со стороны наших людей.

Сейчас, когда все далеко позади, некоторые наши молодые люди, у которых военное время связано с их родителями, дедушками, бабушками и др., они, работая в наших партийно-государственных аппаратах в учреждениях, прислушиваются и делятся с советами и подсказами тех, кто прошел и испытал все это, а есть часть людей, которые не только не знают партизанской тактики, работы партизанской разведки и связных, а даже не имеют представления о войне. Начинают обсуждать время и людей, да еще с упреками: "Какой, он разведчик, какой связной? - кто его где видел, кто о нем слышал? Почему его или ее нет в списках партизанских связных, почему нет никаких справок и т.д… Вместо поощрения за участие и помощь людей в период войны партизанам, за их диверсионные работы против врагов, охаят и осмеют человека. Ниже мы ставили вопросы: как считать проводника, который водил несколько раз на ж.-дороги? Как считать женщину хозяйку, которая 3 месяца варила, обмывала, обшивала взвод партизан-бойцов? Конечно они помогали и без их помощи партизаны не смогли вести той борьбы в тылу врага.

Еще по неопытности с начала войны некоторые партизаны-разведчики

112

начинали писать списки связных и других честных патриотов помощников партизан. Такие записи поймали провокаторы и предатели, попали бумаги в жандармерию. После чего от рук оккупантов погибли десятки и сотни людей.

Поэтому до 1944 года в партизанах все было законспирировано – это было военной тайной. Связной сам все делал в тайне и о нем никто не распространялся. После разоблачения в некоторых местах партизанских тайн и гибли от рук фашистов многих связных и других партизанских помощников, партизанским командованием сверху, был строгий приказ: уничтожить все имеющие списки не только связных или честных патриотов, а даже запрещено было писать списки партизан.

Сначала даже вводили для каждого партизана подпольные клички. Везде была введена тонкая конспирация. А сейчас даже сверху орг. отделы райкомов требуют от бывших участников: дай какую-то справку и т.д.

Еще в 1941 году, осенью и в начале 1942 года, когда по халатности некоторых партизанских командиров отдельных партизанских групп, была нарушена конспирация, где по спискам, попавших в руки врагов - т.е. фашистов, часть людей-связных и диверсантов партизанских, были схвачены и казнены,

113

что было и на Старобинщине с Наумовичем, Деревянком, Полещуком. В Мелковичах с Тройничем Тарасом, в Чижевичах с Ткаченем Андреем, в Листопадовичах с Лобачем, Игнатенем, Бородком. В Сковщине с Кривальцевичем Яковом и многими-многими другими…

После этого разве можно было связному или прямому помощнику партизан, жить, чтобы о нем знали соседи? Везде была необходима конспирация и тайна. Есть такие умельцы маскировки,

партизанские связные, о которых и сейчас никто не знает, что он всю войну работал активным партизанским связным. Знать работу партизанского связного или в других партизанских делах в первую очередь знает начальник разведки и его помощник. Командир группы, взвода разведки и командир партизанского отряда. Их подтверждения и справка будут действительны. Остальные командиры подразделений и др. не знают о работе бывших партизанских связных, а поэтому и не могут ничего подтвердить.

Поэтому подтверждать работу партизанских связных, проводников, пекарей, поваров могут только командиры партизанских отрядов, их заместители по разведке, начальники разведок и их заместители. Если уже командир отряда и начальник разведки отряда подтверждают, то это все на их совести, они могут подтвердить и могут не подт-

114

вердить, считая, что работа не оправдывала звания связного, т.е. не соответствовала. А люди есть с разными характерами. Есть такие, что 2-3 раза накормил партизан или провел, как проводник и требует справку, доказывает, что он имел связь и помогал партизанам. Но есть и такие, что с первого дня войны и до конца через день-три кормил партизан группами по 3-5 человек. Отдал партизанам несколько пар белья, сапоги, валенки и полушубок - молчит, ничего не говоря и даже не вспоминая. Есть такие, что дали по 5 и более пар белья, новых сапог 2-3 пары, теплых носков 2-3 пары, валенок 2 пары, ватных брюк 2-3 штуки, полущубок, шинель солдатскую, и тоже молчит, и не говорит, что помогал…

Есть такие, что дома, из привезенной партизанами муки, пекли партизанам хлеб 1-2 и более месяцев, варили партизанам обеды месяц, два и больше - тоже молчат. Значит надо иметь совесть и командирам отрядов и начальникам разведок отрядов, которые таких людей не хотят оформить, как прямых помощников партизан.

Есть люди, которые не могут настоять и потребовать. Для оформления людей-участников по существу нужна была эта работа организовываться партийно-советскими органами -организованно, через

112

объявления в печати, помочь тем, которые действительно были связными, оказывали повсеместную помощь людям, из которых 60% были малограмотными, а им никто в этом не помогал, а наоборот

везде тормозили.

Раздел пятый.

Организационные и боевые действия партизанских групп на Старобинщине. Объединение партизанских групп Старобинщины, Житковичского, Краснослободского и Слуцкого районов с п/отрядом им. "Комарова".

Уничтожив вокруг переправы -мосты на реках – Случь, Морочь, Арестанка и другие, Долговская п/группа ведет среди населения деревень Старобинщины полит-массовую политическую работу и готовились к первой встрече с оккупантами. Повстречали партизан из соседней Домановичской п/группы: командира т. Хамицевича Д.И. и его помощника Яновича Александра И., которые рассказали, что партизаны их группы тоже сожгли мосты на Домановичском магистральном канале – дороге Ананцицы-Домановичи. Второй на дороге Домановичи – Писаревичи. Сожгли смолзавод и запасы смолы (живицы).

15 июля 194I года немецкая механизированная танковая дивизия через деревни Долгое, Сов. Морочь и др. двигалась на юго-восток. Вечер захватывал дивизию в лесу между деревень Долгое - Комсомо-

16

молец, она спешила на ст. Старушка - западной железной дороги, где еще не были оккупанты. Пропустив главную колонну вперед, партизаны Долговской группы - автор книги, Левчик Леон, Стешиц Яков Г., Стешиц Григорий, Веремейчик Семен, Крукович Вехдинир, Перепечко Яков, Руденя Трофим, Призба Александр, Минин Григорий и Герасименя Иван между деревень Долгое-Ананчицы из засады обстреляли движущуюся сзади хозяйственную часть, где троих немцев было убито и несколько ранено. После чего дивизия нарушает график маршрута, т.е. вынуждено разворачивается на ночевку в деревнях Сов. Морочь-Ананчицы. Захоронив убитых 16 июля 1941 г. дивизия еще на рассвете двинулась вперед по маршруту, но тут выбрав в лесу удобное место для засады, оккупантов ждали партизаны Домановичской группы в составе: Хамицевича Д.И. - командира, Яновича А. Хамицевича Данила, Коника Лазара, Черняка Ивана, Подковзина Григория, Григорьевича Михаила, Хамицевича Ивана Г., Хамицевича Алексея, Хамицевича Тихона, которые из засады в лесу между деревень Ананчицы-Кочева вторично обстреляли конную немецкую разведку где было убито четыре разведчика-оккупанта.

Подъехав к месту убитых разведчиков, оккупанты проводят блокадный обстрел леса с автоматов, пулеметов и с пушки. Подъехав

117

к деревне Домановичи, они принимают карательные меры, т.е. окружают деревни Кочева и Домановичи, где ищут коммунистов и других советских активистов. Тут же нашелся и провокатор, который успел переписать и подать оккупантам список советских активистов Домановичского с/совета, колхоза, а также и деревни Кочева. Каратели не нашли коммунистов деревни Домановичи и Кочева, а схватили их 6 родственников или членов их семей - 12 человек, которых тут же, согнав людей в центре деревни Домановичи, расстреляли публично, a в дер. Кочева, где люди убежали в лес, забирают всех свиней, телят, кур, и др. птицу, где ночуют в деревне Домановичи еще одну ночь, за время которой делают у людей деревень Домановичи и Кочева повальные обыски и грабеж. Награбив и загрузив большой обоз подвод награбленным добром и продуктами, на третий день оккупанты оставили деревню. Партизаны свое дело сделали, они вывели из строя, т.е. убили около 10 оккупантов, задержали от фронта на 3 дня боевую дивизию, которой сбили, т.е. нарушили все графики маршрута.

Партизаны Долговской группы готовились к встрече на территории Долговского с/с оккупантов карательного отряда, который, по слухам, ездил по деревням, назначал старост села и казнил расстрелом или через повешение советских людей-"противников"

118

Великой Германии. Для конспирации, Долговская группа изменила место стоянки на хуторе "Призбы" и перебралась блике к деревне Долгое. Между деревнями Долгое -"Ровецкий Лес".

Свои близкие люди знали, где мы находились, чтобы при появлении нового можно было сообщить нам. На стоянке нас было семь партизан: Руденя Трафим, Призба Адександр, Левчик Леон, Герасименя Иван, Перепечка Яков и Стешищ Григорий.

19 июля I94I г. один из активистов дер. Долгое Грицевич Сергей приехал верхом на коне к нам на стоянку еще на рассвете и сообщил, что за деревней Долгое он пас лошадей и своими глазами видел, как в начале рассвета по Мазурщинскому тракту - Старобин, Камень-Горька за рекой Случь в направлении д.Горька проехала немецкая автомашина "Студар", где в кузове сидело около 20 автоматчиков. На кабине автомашины установлен станковой пулемет, а сзади прицеплена мелкокалиберная 45 мм. пушка.

Командиру Гаврилу Стешицу размышлять времени не было. Предлагают: быстро всей семерке перейти за реку Случь, у берегов которой с правой стороны, сделать засаду, где для укрытия способствуют с правой стороны, высохший от жары, крутой берег, а на

119

второй стороне -густой лозняк и ольшанник, способствующий отходу.

Руденя Трофим, Левчик Леон напрямик, спеша, прошли на место засады. Разместились, замаскировались, я залег первым под выворот дуба, внизу берега р. Случь. Вторым справа в 8-10 метрах Руденя Т., за ним Левчик Леон, за ним Герасименя Иван и другие. Тракт от засады ровно 30 метров расстояния. "Спешить нельзя, но после сигнала не зевать, спускать боевой спуск, не увидев цели на мушке винтовки, запрещается. Сигналом будет первая небольшая очередь с автомата, а для

отхода команда только громкого голоса -"выходи".

Обо всем договорились. Наблюдаю в бинокль. Из деревни Горька выехал немецкий мотоциклист и направился по дороге Горька-Долгое к сожженному партизанами мосту еще раньше. Там остановился, слез с мотоцикла, постояв две минуты, развернулся и обратно поехал в направлении деревни Горька к Мазурщинскому тракту. Подъехав к тракту, остановился и в это время из деревни Горька по тракту на Камень-Старобин едет автомашина "Стадар". Еще издали видно на открытой автомашине от утреннего солнца, блестят окольшки фашистских фуражек. Нахватав у людей разной снедины,

120

оккупанты спокойно, на тихом году автомашины, положив автоматы, начали смаковаться. По тракту, в направлении к засаде, впереди ехал мотоцикл, а за ним вплотную автомашина. Пропускают мотоцикл, дают винтовочный огонь по кузову автомашины. Все стволы партизан без промаха бьют в кузов по оккупантам. Мотоциклиста первым выстрелом из винтовки убивает Руденя Трофим. Не успели оккупанты взять в руки автоматы, как меткие пули партизан насмерть скосили 20 оккупантов. Мотоцикл падает набок, автомашина сходит в сторону и тоже заглохла. Оставшиеся на автомашине несколько оккупантов, прыгают с кузова и бегут в лес, в направлении дер. Горька. От места засады до деревни Горька 700-750 метров расстояния. Только узкая гряда леса отделяла партизан от деревни. Тут мы все услышали в Горьке сплошной гул автомобилей. Стешиц дает команду - занять свои места в засаде и без команды ни одного выстрела. И тут партизаны увидели, как из Горьки одна за другой несутся на полном ходу немецкие автомашины. Все такие, с установленными над кабиной пулеметами и прицепной сзади 45 мм. пушкой, которые не доезжая, открыли в сторону нашей засады по кустам на другом берегу реки, беспорядочную автоматно-пулеметную стрельбу. Подъезжая к подбитым мотоциклу и автомашине, они все в ряд, стали поперек дороги и все без исключения, с автоматов и с пулеметов открыли

121

сплошную канонаду стрельбы с автоматов и пулеметов по лесному кустарнику против нашей засады, где некоторые деревья и кустарники пулями срезали, как пилой, а в деревне Долгое, которая

оказалась напротив засады, все стекла в окнах общественных построек, как школа, сельмаг, сельпо, а также и в домах людей были полностью выбиты. Люди попрятались, легли на землю, на пол и не

ходили, а засада партизан лежит в крутом высохшем берегу реки Случь невредима, берег которой укрыт заросшим маленьким кустарничком и травой. В чем дело? Выходит, Грицевич обманул. Получилось так, что в то время, как Грицевич видел, что действительно проезжала одна автомашина, а после того, как он уехал, к нам на стоянку, проехало еще 10 таких же автомашин с пулеметами над кабинами и 45 мм. пушками, прицепленными сзади. Это была спец. особая немецкая воинская часть особого назначения и с особым заданием партизаны шли в засаду, как против одной автомашины…

Ураганная стрельба с пулеметов и автоматов длилась около 10 минут, где оккупанты выпустили, как говорят -"За молоком" миллионы патрон. Затем оккупанты, поставив на побитую автомашину мотоцикл, подобрав трупы, прицепив подбитую автомашину, по очереди, по одной автомашине, не прекращая стрельбы, начали отъез-

122

жать в сторону Старобина, откуда и прибыли. В таком бою мы, партизаны, оказались впервые, и этот общий гул и свист пуль, которые летели над нами не выше одного-полтора метра, окончательно оглушил нас в засаде и надо признаться, что сплошной гул и свист пуль оглушили партизан. Приподнял голову и увидел, что автомашины по очереди удаляются по тракту в направлении Старобин и оставалось их только две, а потом тронулась и последняя, я не выдержал и начал с автомата бить по кузову последней отходившей автомашины, но она, не останавливаясь, быстро уходила. Первые машины автоколонны уже удалились около метров 600 и услышав обратно нашу стрельбу, они остановились возле хутора Герасимени Адама, вишне обстреливать задние уходящие машины помогли Руденя Трофим и Левчик Леван. Если на первой автомашине партизаны общим залпом убили 20 оккупантов, то стреляя втроем по двум последним отходящим автомашинам, безусловно были, если не убитые насмерть, то тяжело раненные. Остановившись на хуторе Герасимени, уже от р.Случь метров в 50, оккупанты развернули автомашины пушками в сторону реки и часть в направлении, откуда обстреливали партизаны, т.е. партизанской засады, оккупанты шахматным порядком, по кустам и обочинам реки Случь, выпустили также "за молоком»

123

сотни снарядов. А партизаны все невредимы, в это время, ушли в сторону своей стоянки.

Вот что стоила эта партизанская боевая вылазка, операция. Спец. военная часть -автоколонна, со спец заданием была остановлена, потеряла 20 убитых и много раненных, выведены из строя мотоцикл, автомашина. Выпущено в воздух "за молоком" миллионы патронов, сотни снарядов, не выполнив спец. задания, вернулась с маршрута. Это по существу на Старобинщине был первый партизанский отряд бой из засады против фашистских оккупантов, где партизаны убедились, а народ, на глазах которого все происходило, что можно оккупантов бить из засад и других мест даже малыми группами-подразделениями, где тут около деревень Долгое и Горька, Малая Горсточка - семерка партизан выступила из укрытия против большой вооруженной части и нанесла оккупантам большой ущерб, т.е. потери, а также сбили с маршрута, не дали выполнить боевого задания, т.е. сорвали задание целой военной части, а сами остались, даже все невредимы. А всю эту длинную пулеметно-автоматную канонаду, а затем пушечную, слышали все люди бывшего Старобинского, ныне Солигорского района, а все события разнеслись не только по Солигорскому, но и по соседним районам. Все

124

вокруг убедились, что фашистов можно бить везде и всегда, на оккупированной ими земле, и где живут люди, подлинные хозяева своей Родины.

Вернувшуюся автоколонну, с неудачным исходом после партизанской засады, спешившую в Слуцк хоронить своих убитых, под Старобином обстреляли партизаны Старобинской группы. Правда не на близкой дистанции, но они были настолько напуганы, что, не обращая ни на что, спешили вперед и это помогло им избежать повторных жертв, но от разрыва партизанской гранаты еще один солдат автоколонны, был тяжело ранен. В то же день партизаны Старобинской группы под командованием т. Меркуля группа партизан Бородич Иван, Мурашко Иван, Михаленя Данила, Лопан Дмитрий Ф., Рижиков Михаил, Зеневич Назар Н, Кудравец Тимах Ф, Хомич Иван, Панчук Степан. В деревне Копацевичи поймали немецкую легковую автомашину, на которой приехали 2 немецких офицера в гости по приглашению одной немецкой потаскухи, они оба были пьяными и навеселе заехали в лесную деревню, где партизаны взяли их живьем вместе с автомашиной. Партизаны Старобинской группы взяли живьем в г.п. Старобин бургомистра, предателя Сов.Родины Стешица, которого судили судом народных мстителей - за измену

125

Родине смертной казнью. На взятой автомашине с немцами в Копацевичах партизаны Старобинской группы Патрин, Лопан, Михаленя, Мурашка, Хомич, Бородичи другие заехали в м.Погост, разгромили новое немецкое управление. Взяли подготовленные списки Советских патриотов по Погостскому с/совету на более 50 человек, подготовленные бургомистром-предателем сов. народа к расстрелу и повешению, взяли немецкие распоряжения, разгромили управу, увезли изменника бургомистра, привезли в лес и также народным приговором народных мстителей «За измену Родине», казнили смертью.

22 июля 1941 года на тракте Постолы-Сухая Миля, в уроч. "Вербинка" Сухамильская партизанская группа, ее командир Ширин Ф.И. и с ним Кустанович Алтар из засады обстреляли немцев, едущих на грузовой автомашине, где убили 4 оккупанта и вывели из строя автомашину.

Все больше и больше убеждались народные мстители-партизаны и советские люди, что не так страшен враг, что его можно бить везде и всюду, но для этого необходима общая сплоченность всего советского народа.

Через несколько дней партизаны Долговской группы встретили группу вооруженных людей. Это была группа советско-партийного

126

актива гор. Лунинец. Одиннадцать человек, которые не успели эвакуироваться на восток и их захватила немецкая оккупация, после чего они решили пробираться на восток за фронт пешком, Лунинецкий актив-группу 11 человек возглавил первый секретарь Лунинсцкого райкома т.Анисимов, который рассказал, в бывших районах Западной Белоруссии, с приходом фашистов, бывшие осадники и другие враги социализма, создают группы зеленых банд и нападают на коммунистов и всех советских активистов, которых убивают, а имущества хозяйства разграбляют. Они, т.е. их группа ушли и З дня скрывались в болоте Гречин, а сюда пробирались только ночью. Сколько мы не убеждали группу т. Анисимова, оставаться с нами, они категорически отказались и вечером, на заходе солнца, ушли на восток.

Под конец июля 1941 года, мы в лесу около деревни Комсомолец, встретили группу 43 человека советских летчиков под командованием полковника Воронова, а всего в группе было 16 полковников. Были подполковники, майоры и капитаны. У многих из них были повязки на лицах, руках – это получившиеся ожоги при горении самолетов. Вот что рассказал нам полковник Воронов: В середине июля 1941г. они делали вылет на Берлин. На пути

127

возвращения, они встретились с несколько раз превосходивших в количестве, немецкими самолетами, где завязался неравный бой. Это было уже на границе оккупированной Польши с бывшей Западной Белоруссией. После уничтожения десятков самолетов врага, некоторые русские самолеты вырвались с окружения, а многие загорелись, где летчики почти без жертв, за исключением двоих, выбросились на парашютах. И все ушли в лес, над которым проходил воздушный бой. Посчастливилось нашим советским летчикам, рассказывал полковник Воронов, в том, что бой происходил над сплошным, частым лесом, входящим в непроходимое болото, а также в конце боя поднялся сильный ураганный буран с ливневым, до утра, дождем, который закрыл и смыл все следы, кроме парашютов. В такую погоду, по условленным раннее сигналам, летчикам удалось собраться, а назавтра они уже сидели на островке непроходимого болота, оказывали друг другу помощь в смазывании и перевязке нанесенным им в бою ран-ожогов. Личное оружие- пистолеты, у каждого остались свои. Дальше, при помощи двоих братьев, проживающих на окраине леса и умелой хитрой вылазкой, им удалось ночью разгромить немецко-полицейский гарнизон в одной из деревень на западе, где они взяли трофеи - 9 автоматов, винтовки, гранаты

128

и массу патронов. Также ночью они, при связи с военнопленными командирами Сов. Армии, в небольшом польском городке, обезоружили фашистский концлагерь, где взяли автоматы, другое оружие и боеприпасы. Вооружившись в основном все автоматами, имея у каждого 3-5 гранат, большой запас патронов, они несмотря у многих на ожоги, в полной боевой готовности, пробираясь за фронт в свою часть. "Только 2 дня, как мы оторвались от преследования фашистских лазутчиков"-рассказывал далее т.Воронов, а там нас все время преследовали. Он просил, чтобы мы оказали помощь - достать перевязочно-смазочные материалы и оказать им помощь в перевязках и питании. По указанию командира Стешица Гаврила, их разместили за 4 км. от деревни Махновичи - на хуторе Недельки, в колхозное громадное гумно, где бывшим до колхоза хозяина гумна Неделькой там уже было завезено и сложено больше 5-6 копен свежего душистого сена, которое пригодилось для отдыха неутомимым русским летчикам. На хуторе был большой деревянный колодец, который был приспособлен до начала войны 1941 года, для водопоя колхозного стада коров, где вода была чистой и прозрачной, которая и пригодилась вместе с водопойными чанами для освежения всех партизан и особенно промытия ран, ожогов летчикам. С помощью партизан

129

Рудени Мирона и других партизаны доставили на хутор Недельки кухонный котел, с колхозного коровника два выпуска, т.е. 2-х годовых быков, где летчики устроили настоящую кухню. На завтра партизаны Долговской группы доставлен на хут,фельдшера Долговской больницы т. Улаховича Федора, который принес с собой все виды смазочных и перевязочных медицинских материалов, а также и некоторые медикаменты. Улахович работал ночь, который тщательно осмотрел состояние здоровья всей группы летчиков, очистил и перевязал все раны, ожоги. Какие чувства, удовольствия, удовлетворения и благодарности выражались у летчиков к нам партизанам, к доктору Улаховичу и другим, оказываемым для них помощь и все услуги… После отдыха на протяжении 3-х ночей в мягкой душистой постели, все искупавшись, переодевшись, тщательного ухода за ранами, с обмытием новой смазкой и перевязки новыми материалами с подкреплением свежими горячими обедами и взяв с собой в запас, летчики, как в полном смысле, здоровые, ушли искать свою воинскую часть. И сегодня помнится высказывание той невыразимой благодарности всеми 16-тью полковниками и всеми летчиками группы, нам партизанам, за оказанные им услуги и помощь. С такой зарядкой они ушли, чтобы скорее найти своих,

130

стать в строй и бить фашистских оккупантов, пока не очистится от их проклятой погани русская -советская земля. Все уходили на Восток, за фронт, к своим, а партизаны на оккупированной фашистами советской территории разворачивали работу по организации партизанской борьбы против оккупантов.

Группа пограничников во главе капитана Иванова, коменданта Старобинской полевой, пограничной заставы, которая обитала в Полесской части Старобинского района на автомашине-полуторке тоже после I5 июля I94I года скрытно уехали на Восток и не возвратились.

Прибывши из города Орел, т.е. из-за фронта работники МВД, для работы в тылу оккупантов, рассказали, что им с трудом и с движением только ногами удалось перейти реку Птичь и другие переправы в бывшей Полесской области в районах Копацевичский, Домановичский, Петриковский и другие районы, где оккупанты установили заставы для заграждения отхода на Восток всяких движущимся обозам, толпам, группам и даже одиночным, которые до этого, т.е. от начала войны день и ночь двигались на Восток, уходя от фашистской оккупации, а также увозили и угоняли скот и другие богатства. Сейчас на преграде установили гестаповские комендатуры "Смерч", где все и всех останавливали,

131

а при малейшем сопротивлении и подозрении, стреляли.

Видимо там, при неосторожности, переезжая или проходя эти преграды погибли пограничники человек, партийно-советские работники Луненецкого района под командованием т.Анисимова и другие пробиравшиеся за линию фронта, о которых мы, как не интересовались, до конца войны так и ничего не услышали.

Правда о летчиках было слышно, что они до реки Птич вступили в неравный бой с врагом, где они пробили засаду ночью, оставив на месте боя, большое количество убитых оккупантов, а сами при ранении нескольких человек, ушли в направлении фронта на восток. После чего партизаны групп, стали проявлять осторожность и бдительность. Маскировку стоянок, света-маскировок и т.д, стали меньше показываться открыто в деревнях, перестали всем верить.

Главной задачей перед партизанами стала задача №1 - подобрать секретно замаскированное место для стоянки партизан, место кругом трудно проходимое, а в крайнем случае хотя бы с трудно проходимое с трех сторон, пополнять партизанский отряд, как количеством также оружием и боеприпасами.

Шел сентябрь 1941 года, приближалась глубокая осень, а затем и зима. Война все дальше удалялась на восток. Советские войска, изматывая силы противника, и сколачивая впереди силы для главно-

138

го удара, отходили на запад. Враг шел на Москву, бросая на восточный фронт все новую живую силу и технику. Около 70 отборных механизированных дивизий врага, были брошены для штурма на сердце Родины - Москву.

ЦК партии - штаб обороны во главе И.В.Сталина, советские полководцы, как тов. Жуков, Василевский, Ворошилов, Конев и другие, удерживая фашистские полчища, днем и ночью готовили смертельный удар гитлеровским оккупантам под Москвой.

Наш сосед - командир Домановичской партизанской группы т.Хамицевич Д.И. узнал, что рядом со Старобинским районом в соседнем Житковичском районе, урочище Скошев появился крупный, хорошо вооруженный отряд партизан. Он в тайне посылает разведку из опытных мужиков, которые вернувшись на третий день доложили, что в урочище Скошев Житковичского района разместился крупный партизанский отряд им. "Комарова" под командованием нашего земляка В.3. Коржа.

О появлении п/отряда им."Комарова", созданного первым в Белоруссии, т.е. на второй день войны 23 июня 1941 года лично В.З.Коржом в г.Пинск и его командира В.3.Коржа быстро узнали все партизанские группы Старобинщины.

133

B.3.Коржа хорошо знали в Старобинском, Житковичском, Любанском, Ленинском, Краснослободском, Слуцком, Лунинецком и других районах Белоруссии, где он работал долгое время председателем коммуны, председателем колхоза, уполномоченным Слуцкого окружного НКВД. Знали, как бывшего помощника прославленного партизанского отряда в Западной Белоруссии К.П. Орловского, как воина и партизана в интернациональной армии, борющейся против фашистской диктатуры в Испании сначала её и до конца.

Все командование партизанских групп, как Меркуль В.Т. - секретарь Старобинского подпольного райкома, зам. секретаря райкомат т.Бондаровец Н.И., член бюро т.Жевнов И.Е. Левченя Б.С. Дризгалович А.Б. от Старобинской партизанской группы. Стешиц Г.П., Руденя Г.Е. - от Долговской партизанской группы. Хамицевич Д.И., и Янович А.И. - Домановичской партизанской группы и многие другие партизаны, которые знали В.З.Коржа, поспешили навстречу, которая явилась началом объединения всех партизанских групп в единый партизанский отряд им. "Комарова", а в дальнейшем и в Пинское партизанское соединение, организовавшегося в конце 1942 года на Старобинщине под командованием В.3.Коржа. О создании в первые дни войны в Пинске партизанского отряда В.3. Коржом - отряда первого в Белоруссии и его бое-

134

вых действиях до прихода на бывшую Старобинщину и объединения всех п/групп в отряд на Старобинщине, Житковщине, Краснослободчине и других. О создании Пинского партизанского соединения, подпольного Обкома КПБ вкратце хорошо описано писателем т.Граховским С.И. в издательстве политической литературы в книге "Сеятель добра и гнева".

Моя цель в основном описать действия некоторых отрядов, их командиров и бойцов, активных участников в борьбе с оккупантами. О боевых операциях и вылазках партизан, с которых не упомянуто в книге Граховского и других. О проведении в тылу врага идеологической и политмассовой работы среди населения и особенно среди молодежи, об организации подпольным Старобинским райкомом партии в тылу врага комсомольско-молодежного подполья для борьбы с оккупантами. О партизанском отряде им. Ворошилова, созданного на базе отряда им. "Комарова" при создании Пинского партизанского соединения. О партизанской разведке партизанского отряда им. "Ворошилова" её действия и отдельных вылазках, о связи партизан с населением, о необходимой громадной и неоценимой помощи населения тыла в борьбе партизан с оккупантами. О цепочках партизанских связных и роль работы связных для партизанского командования и

136

особенно для разведки. О действиях партизанских отрядов и некоторых их боях, о которых нигде не упомянуто.

О патриотизме и активности советских людей в борьбе против оккупантов, на оккупированной врагом советской земле, против фашистских оккупантов. После встречи с партизанским отрядом им. "Комарова" с В.З. Коржом, в отряд им Комарова влились все партизанские группы Старобинщины, Житковщины и других соседних районов.

День и ночь в отряд им. "Комарова", к В.З. Коржу шли маленькие группы, семьи и одиночки. Шли с Минска Глуска, Бобруйска, Слуцка и других городов и деревень. Люди шли в отряд к тов. Коржу В.3. к своему знакомому и знающих по словам добрых людей.

Так в конце сентября I94Iг. в урочище Скошев "Булкова Горька" объединившиеся партизаны с отрядом "Комарова" совместно, открытым голосованием - единогласно избирают командиром отряда "Комарова" тов. В.З.Коржа, а первым комиссаром, а в то время вообще может первым комиссаром партизанского отряда им, "Комарова" единогласно избирают тов. Никиту Ивановича Бондаровца. Первым заместителем командира партизанского отряда, единогласно избирается командир Старобинской группы - секретарь подпольного Старобинского райкома партии тов. Меркуль Василий Тимофеевич.

136

Заместителями или помощниками по работе с комсомолом и всей молодежью избирается тов. Чуклай Иван Иванович и Нордман Эдуард Болеславович. Тут же состоялось заседание бюро подпольного Старобинского райкома партии, где был рассмотрен один организационный вопрос. В связи с ростом рядов коммунистов, в бюро подпольного Старобинского райкома партии дополнительно были избраны 2 члена бюро: тов.Ширин Федор Игнатьевич и Дризгалович Антон Борисович. Таким образом, Старобинский подпольный райком партии количественным составом вырос на 2 человека. Состав бюро райкома стал из пяти человек. Так на Старобинщине с конца сентября 1941 года начал действовать и дислоцироваться партизанский отряд им. «Комарова» а с конца 1942 года т.е. с ноября месяца - Пинское партизанское соединение.

Славный боевой путь В.3.Коржа хорошо был известен партизанам Слуцкого, Краснослободского, Старобинского, Житковичского, Любанского, Ленинского, Лунинецкого и других районов Белоруссии, которые считали его своим земляком и каждый считал для себя счастьем быть в отряде под командованием командира Коржа. Все это создавало высокий авторитет командиру В.3.Коржу. На приказ или указания командира Коржа не только не могло быть пререканий, но не было

137

случаев, чтобы кто-нибудь, хотя бы самого тяжелого и трудного приказания не выполнил. Самым надежным и верным помощником командира, уже после объединения крупного партизанского отряда им. "Комарова" стал первый комиссар отряда тов. Никита Иванович Бондаровец. Он родился в деревне Метявичи в семье крествянина-середника. Когда В.З.Корж работал в Метявичах председателем сельхозкоммуны. Бондаровец там уже работал секретарем с/совета, затем председателем с/совета. Сейчас, когда началась такая страшная война, они встретились, давно зная хорошо друг друга. Сейчас, когда партизаны единогласно избрали командиром п/отряда им. "Комарова" В.З. Коржа, по рекомендации и предложению командира первым комиссаром партизанского отряда им. "Комарова" также единогласно избирается Н.И. Бондаровец. Это радовало и удовлетворяло Бондаровца быть именно комиссаром у Коржа, а В.3. Корж тоже был доволен, что комиссаром у его был хорошо известный ему местный, проверенный на практике в боях с оккупантами Никита Иванович Бондаровец. Выдвиженец с низов, окончивший заочно высшую партийную школу, выросший до уровня руководителя районного масштаба, верный патриот партии Ленина, Родине и Советскому народу,

138

политически грамотный, умелый и способный комиссар отряда "Комарова" непримиримый к изменникам и врагам Социалистической Родины, наносивший везде и повсюду изменникам и предателям Родины страх и панику. Бесстрашный в боях с оккупантами, шагающий всегда и везде впереди, он водил партизан на бой с оккупантами неся на перевесь всегда на изготовке свой боевой автомат ППД. Вторым боевым и надежным помощником командира отряда им. "Комарова" стал первый заместитель Василий Тимофеевич Меркуль - секретарь Старобинского подпольного райкома партии, бывший председатель одного из передовых, в то время, Старобинского райисполкома - подлинный патриот партии и социалистической Родины, выходец из крестьян - белорус. Отважный, смелый и непримиримый к врагам социализма.

В штаб отряда «Комарова», при объединении всех партизанских групп, входили бывшие связные прославленного партизанского отряда в западной Белоруссии командира К.П. Орловского тов. Левченя Б.С., Стешиц Г.П., Данилевич С.Я. Карасев Г.С. Вожаки молодежи - бывшие секретари Пинского горкома и райкома комсомола тов. Нордман Эдуард, Чуклай Иван и Беркович Саша, выполнявший в то время основную работу в штабе - радист. Штаб отряда возложил на Берковича Сашу ответственность за работу рации, за прием и расшифровку всех радио-

139

передач, а также вечером ежедневно принять и расшифровать сводку Совинформбюро. Беркович Саша весь с головой утонул в этой работе. Несмотря на тяжелые условия, при отсутствии запчастей особенно питания, Беркович всегда держал рацию в исправности и своевременно принимал сводки информбюро и др. радиопередачи. Саша принял и расшифровал выступление по радио - с обращением к советскому народу и призывом к обороне Советской Социалистической Родины от 3 июля 1941 года 6 ноября 1941 г. на военном параде в Москве в честь 24 годовщины, по разгрому фашистских полчищ под Москвой и другие. Основным организатором и помощником в работе Берковича С. был комиссар Н.И. Бондаровец. Он посылал группы партизан в засады на грунтовые и шоссейные дороги со спец. заданием: сбить вражеский мотоцикл, автомашину и другие, снять генератор и принести питание. Беркович Саша в те тяжелые дни для нашей Родины, когда враг был

под Москвой, спал не более 3-4 часов в сутки, а его ждали - штаб и все партизаны. Ждали утром, ждали вечером: о чем и что прочитает радист Саша, а комиссар Н.И. Бондаровец с новой сводкой в руках "Совинформбюро" читал и разъяснял партизанам о положении на фронтах и задачах партизан. Какая бы не была не благоприятная погода, даже не прекращающийся буран, вьюга, но не было случая,

140

чтобы Беркович не принял сводку Совинформбюро. То, что в тех крайне неблагоприятных условиях делал и успевал делать - принять и расшифровать сообщение ТАСС, сводку Совинформбюро Саша Беркович сейчас даже нельзя представить и это непостижимо другому. Выполняя особо важные поручение Обкома и ЦК комсомола Белоруссии, погиб в неравном бою с оккупантами, как верный патриот Родины Беркович Саша сделал все, что только мог, а при тяжелых обстоятельствах Саша не струсил, он долгое время вместе с товарищами держал тот неравный бой, но не дрогнули, пока их подразделение полностью вышло из окружения и опасности, они, трое товарищей, вступили в бой с вражеской ротой, чтобы спасти своих. Они погибли героями - смертью храбрых.

В конце I942 года начальником штаба Пинского партизанского соединения стал гвардии капитан тов. Федотов Николай Степанович, один из организаторов в крупном фашистском концлагере русских военнопленных, организатор подполья, разоружения охраны концлагеря и побег т.е. уход с лагеря десятки тысяч узников-пленных, где Федотов из военнопленных создал крупный партизанский отряд и провел ряд боевых вылазок против оккупантов на западной границе с Польшей. Это был хорошо тактически подготовленный

141

воинский офицер, который накануне войны окончил военную академию им. Фрунзе с отличием. При штабе были и двое хозяйственников - Стешиц Дмитрий Михайлович и его жена Стешиц Федосия Федоровна. Он ведал хозяйством, а она работала поваром-официанткой.

До создания Пинского партизанского соединения в отряде им. "Комарова" были так называемые партизанские группы. Носили названия: первая группа, вторая группа, третья группа, четвертая, пятая, шестая, седьмая и т.д. группы. Командирами групп были до ноября 1942 года тов. Ширин Федор Игнатьевич, Мурашка Иван Моисеевич, Савицкий Андрей, Лисович Федор, Тамило Павел, Некрашевич Иван А., Котович Павел Г. и другие. При организации Пинского соединения, они в основном стали командирами отрядов, бригад, а некоторые стали комиссарами отрядов и бригад. В отряде Комарова таких групп было 7, где из некоторых сразу создавались несколько отрядов или полная бригада из трех отрядов. Вот такая партизанская группа была 6-ая, которой командовал Антонович Владимир, этой 6-ой группы была создана партизанская бригада из трех отрядов. Из 2-ой партизанской группы, которой командовал тов. Ширин Ф.И. была также создана партизанская бригада им. Буденного. Еще в отряде "Комарова" было много партизанских групп на стороне, которые сами сразу

142

называли себя отрядом. Это отряд Сталина, расформировавшийся в три отряда, в бригаду им. Кирова. Партизанский отряд Васильева вырос в бригаду им. Ленина - комбриг тов. Васильев А.В. Партизанский отряд Бориса, партизанский отряд "Шиша", партизанский отряд Баранова и другие. До ноября 1942 года все эти партизанские группы и отряды до организации Пинского партизанского соединения были в подчинении штаба партизанского отряда им. "Комарова". Командира в.3. Коржа. Из которых в ноябре 1942 г. было организовано 7 партизанских бригад 21 партизанский отряд, не считая при каждом партизанском отряде хозяйственной роты и особого спецотряда при штабе соединения. Ко времени освобождения Белоруссии в Пинском партизанском соединении на насчитывалось около 16 000 вооруженных партизан, кроме крупной сети партизанских связных более 600 человек.

Организаторами и руководителями партийно-комсомольского подполья в Пинской, Полесской, Минской и других областях, а именно в Старобинском, Слуцком, Копыльском, Ленинском, Краснослободском, Лунинецком, Житковичском и других районах были уполномоченные ЦК КПБ и ЦК ВЛКСМ тов. Зимянин Михаил Васильевич, Мазуров Кирилл Трофимович и Бирюков Адам Андреевич, которые в Пинское соединение прибыли в 1942 году и были вместе с Пинскими партизанами в самое трудное

143

для их времени - первой гитлеровской блокаде на партизан Пинского соединения в 1943 году, где после блокады на месте последней, до конца освобождения, базы Пинского соединения, под высокими, развесистыми дубами, собравшимся тысячам партизан, тов. Зимянин прочитал лекцию-доклад о последней сводке Совинформбюро, «О положении на всех фронтах, об успешном наступлении Советской Армии и задачах партизан в оказании помощи Советской Армии». Многие партизаны ещё перед блокадой и во время блокады не слышали сводки Совинформбюро. С каким только вниманием слушали партизаны докладчика, а вопросов было столько, что помнится, как сегодня Михаил Васильевич, потел крупным потом и едва-едва успел ответить на все вопросы до обеда. При непосредственной помощи товарищей: Зимянина М.В., Мазурова К.Т. и Бирюкова А.А. в указанных ниже районах, при партизанских отрядах, были повсеместно созданы подпольные райкомы партии и комсомола. Тогда же ЦК комсомола тов. Бирюкова А.А. утвердил первым секретарем подпольного Пинского обкома ЛКСМБ. В конце ноября 1941 года подпольный Старобинский райком партии - секретарь тов. Меркуль в целом бюро райкома провели общее партийное собрание, на котором присутствовало более 100 коммунистов и около 50 членов

144

комсомольского актива с повесткой дня: О проведении идеологической и политико-воспитательной работы среди партизан и среди народа, оставшегося на оккупированной земле в глубоком тылу оккупантов. Докладчиком по идеологическому воспитанию коммунистов-партизан и политмассовой работы среди населения на оккупированной территории врага- был первый комиссар партизанского отряда им. Комарова Никита Иванович Бондаровец. Выступили на собрании товарищи: Меркуль - секретарь Старобинского подпольного райкома партии B.3.Корж и Дризгалович А.Б. Вторым вопросом партийного собрания был вопрос о достойной встрече 24 годовщины Великого Октября. Доклад секретаря подпольного Старобинского райкома партии тов. Меркуля В.Т. Выступил по этому вопросу тов. В.В. Корж, командир партизанского отряда им. "Комарова". Какую вылазку он организовал и провел по уничтожению трех крупных вражеских вооруженных гарнизонов в центре Полесья Старобинщины в деревне Красное Озеро, Осово и Забродье в канун 24 годовщины Октября, где без выстрела и жертв со стороны партизан было обезоружено пленено около 100 оккупантов. О чем ясно рассказано, т.е. описано в книге Белорусского писателя тов. Граховского Сергея Ивановича. С огромной помощью комиссара п/отряда им. Комарова

145

тов. Бондаровца Н.И. и члена бюро подпольного райкома партии тов. Жевнова И.Е. - радист отряда тов. Беркович Саша организовал прием и печатание передачи по радиорации выступления тов. Сталина на площади в Москве на военном параде в честь 24 годовщины Октября в тысячах экземплярах и разгром партизанами оккупантов в канун 24 годовщины Октября тоже отпечатали более тысячи экземпляров. Все эти листовки и сводки, согласно решения последнего партизанского собрания об идеологическом воспитании, все было распространено среди населения окружающих деревень Старобинского и других соседних районов. Все это попалось к людям, которые все больше и больше убеждались о лживой пропаганде гитлеровцев, о силе и правде коммунистов, о справедливой партизанской борьбе народных мстителей.

Первый партизанский лагерь для зимовки 1941 г. был построен командиром В.3.Коржом в урочище Великий Лес, недалеко от деревни Обидемля, который был построен по проекту Коржа на Старобинщине по всем правилам конспирации и обороны при случае нападения, но во время строительства в лагерь проникли бывшие уголовники, политические преступники, судимые и высланные органами Сов.Власти, как Чекинец и другие, которые рассекретили все тайны лагеря,

146

после чего размещаться в лагере было невозможно. Как не жаль - столько заложили хлопцы труда, а все пришлось оставить.

Прибыв в Любанский район и встретившись там с партизанскими отрядами Далидовича Николая Николаевича, а также с членами тройки КПБ и подпольного Минского Обкома партии тов. Козловым, Мачульским, Бельским, Бондарем и Варвашеня в декабре 1941 года партизанский отряд им. Комарова, разместился в деревне Загалье и Старосека на Любанщине. На Любанщине - Совхоз Жалы, Загалье, Старосек и других населенных пунктах на стоках трех районов - Любанский, Глусский, Октябрьский создалась партизанская зона. Началась первая военная зимовка партизан, куда собрались: Тройка ЦК КПБ - подпольный Минский Обком КПБ, возглавляемый В.И. Козловым. Подпольный Старобинский райком партии, возглавленный тов. Меркулем В.Т., партизанский отряд им Далидовича Николая Николаевича и крупный партизанский отряд им. Комарова под командованием В. 3. Коржа.

Немцы дважды врывались в зону партизан, ночью ворвались в Яменск, но и первый и второй раз сильными заслонами из засад, а затем контратакой, были выбиты и обречены в бегство, потеряв большие потери в живой силе и оставив часть оружия больше не появлялись.

149

Наступило затишье.

Партизанская разведка, действующая в Слуцком Старобинском, Краснослободском, в Северной и Западной части Любанщины, в Житковичском, Ленинском, Лунинецком и других районах, ежедневно докладывали через связных о том, что в указанных районах, после ухода партизан, начали свои активные действия оккупанты и их помогатые - изменники Родины - цепные псы- полиция. Они почти в каждой деревне, а в сельсовете обязательно, устанавливали вооруженные гарнизоны и сельские немецкие управления (сельхоз-управы), которые насильно грабят людей, т.е. забирают: свиней, телят, овец, птицу и т.д. Создают для гарнизонов столовые и т.д. Забирают животных и птицу в первую очередь у советских активистов, у семей военнослужащих и партизан, у которых разграбляют все имущество и уводят в райцентры. Устанавливают везде "Новый немецкий порядок", а не подчинившихся и недовольных новому порядку, угоняют в концлагеря смерти, сажают в карцеры, расстреливают и вешают на черных виселицах всех без исключения.

Еще летом, после оккупации фашистами советской территории, партизаны по указанию Минского подпольного обкома партии, Старобинского подпольного райкома партии, командира партизанского отряда Комарова

148

тов.В.3. Корка и др.

Партизаны повсеместно провели среди колхозников и оставшихся там руководителей колхозов чтобы во всех колхозах разобрали по домам колхозники колхозный скот - коров, свиней, овец и даже лошадей кроме стоенных жеребцов. Специально послали в колхозы ответственных, где мы после предложений и назначения, ждали, когда разберут. Вот и сообщают разведчики что каратели забирают скот у людей под предлогом, что это скот не ваш, а колхозный. Так и все подряд грабят оккупанты. Получая такие сведения от разведчиков B.З. Корж разработал план партизанского рейда по тылам противника - для усмирения оккупантов и изгнания из сельской местности немецких гарнизонов.

План Великого партизанского рейда помогли составить В.З. Коржу его первый комиссар отряда Н.И. Бондаравец и первый заместитель - секретарь подпольного Старобинского райкома партии тов. Меркуль В плане предусматривалось: Великий партизанский рейд провести совместным объединением всех имеющихся в Любанской партизанской зоне отрядов и групп. Посадив около 1 000 вооруженных партизан на подводы (развалины) по 3-4 партизана на воз. Сани и коней с выпряжью взять в колхозах и совхозах. Взяв со стайни жеребцов

149

(коня) в колковных амбарах брали для коня по 2-3 мешка зерна на корм. Около 300 подвод выезжают в рейд и на полном ходу окружают деревню на полном галопе. Разведка боевая все время на передних подводах, автоматчики, а за ними пулеметы и другие. План Великого партизанского рейда по тылам противника был представлен тройке ЦК КПБ - Минскому Обкому партии, который рассмотрел и утвердил план Великого партизанского рейда по тылам противника на своем заседании. Особенно заслуживал план рейда одобрения предусмотренной быстрой разворотный маневрированностью партизан на лихих конях. Пешие переходы в засады на оккупантов, нападение на вражеские гарнизоны, на "новые" фашистские управления, на волости и т.д., которые изнуряют людей и везде замедляют боевые действия партизан, говорил командир партизанского отряда В.3. Корж: «Чтобы сделать отряды поворотливыми и подвижными надо иметь достаточное количество коней и саней. Сделав отряды партизан такими подвижными - говорил Корж, - партизаны смогут в любое время появиться в любом нужном районе и также быстро, на конях, умчаться от преследования».

Еще до начала Великого партизанского рейда, партизаны отрядов Далидовича и Розова в деревне "Новые Милевичи" на р. Случь

150

встретили сильно вооруженную группу партизан в количестве тридцать одного человека на подводах, под командованием генерал-майора товарища Константинова Михаила Петровича. У них был станковый пулемет-максим и два ручных - Дехтярева. Константинов в 1941 году с группой бойцов остался в Белорусском окружении и избегая плена, ушел в Червеньский - Пуховичский леса Минской области. В группе в основном были все военные. Они много сделали партизанских вылазок и в основном все вооружились немецкими автоматами. Правда в этой группе был командиром Чижик - это сугубо гражданский человек, даже не был в Армии. До начала войны он работал замполитом Копыльской МТС. В начале зимы 1941 года Константинов с группой из Червеньских лесов прибыли в г.п.Копыль поближе к лесам партизанской зоны Белорусского Полесья, где сделали подземный больной склеп-погреб под домом, откуда ночами делали боевые вылазки.

C Копыля группа Константинова выехала на десяти подводах, подготовленных местными подпольщиками в одной из деревень партизанской зоны Копыльщины, которая, проехав лесную зону Копыльщины, одним из январских вечеров, попали в Старобинский район в маленький - из семи домов поселок Залужье, размещавшемся на берегу реки Случь, окружающей вокруг густым, лиственным лесом поляне, от районного центра г.п. Старобин, где размещался крупный немецкий гарнизон, на расстоянии 6 километров, расположились на ночевку.

В поселке Залужье, хотя и малом, где всего 7 дворов, но были изменники Советской Родины, которые сразу сообщи-

151

ли в гарнизон о расположении партизан на ночевку, о том, что группой командует русский генерал, что они слыхали при обращении и нему, что на вооружении автоматы и пулеметы.

В райцентре немецкий Гибец комиссар, бургомистр района, начальник гарнизона полиции, Гестапо и другие, настольно встревожились таким сообщением, что объявили всеобщую тревогу, Они не верили, что генерал следует дальше и останавливается только на ночевку, а посчитали, что генерал следует дальше и при нем только его охрана, а остальная сила десантов где-хо рядом. Были посланы гонцы во все деревни района, где были немецко-полицейские гарнизоны, чтобы в полном боевом порядке все срочно были в Старобине. Связались с соседними районами, как Красная Слобода, Слуцк, Любань, вызывая все гарнизоны на помощь. К утру в г.п.Старобин собралось более полторы тысячи фашистской зграи несмотря на то, что ночью мороз дошел до тридцати восьми градусов. Старобин был окружен несколькими пушками, минометами, станковыми пулеметами и другими ограждениями, а утром около полуторы тысяч фашистской зграи, двинулись вдоль реки Случь на поселок Залужье.

Вся ночь у оккупантов и их наемников прошла в суете и панике, в ожидании нападения на Старобин. А когда провокаторы, наблюдавшие за группой генерала, утром сообщили, что никаких движений в Залужье и на Залужье не было, что генерал с группой спокойно спит, немецкий Гибец комиссар аж почернел от злости. Он яростно бранился и весь собравшийся фашистский сброд гнал на Залужье. К де –

152

ревне Летенец в двух километрах от Залужья, прошла вся зграя холуев-изменников советского города, а сзади за ними на трех машинах, одной немецкой и двух русских автомашинах ехал Гибец-комиссар со своей немецкой охраной из четырнадцати человек автоматчиков. Из десяти вражеских гарнизонов собрались вояки более полторы тысячи фашистского охвостья на тридцатку партизан Разделившись на три группы - по дороге в поселок около триста полицаев, с ними станковый пулемет, пять минометов, два ручных пулемета. За ними по прямой колонна немцев около 20 человек. Две группы до трехсот пятидесяти человек в каждой, пошли в обход с левой и правой сторон поселка. "Окружить и уничтожить, а генерала взять живым"- приказал немецкий Гибец-комиссар. За пойманного генерала все получат награду - пообещал фашист.

При тридцати восьми градусах мороза, утром густой туман тесно окутал и скрыл в своих объятиях поселок Залужье, что и пригодилось военным людям группы во главе генерала Константинова. Они разбили своих людей и оружие на три точки обороны центре на чердаке - установили станковый пулемет и группу автоматчиков, где у каждого было в достатке патронов и не менее шесть-восемь лимонок. Таких две точки обороны поставили, т.е. укрепили тоже на чердаках позади поселка вправо и влево, только там не стан- говне, а ручное "Дехтярева" пулеметы.

Генерал Константинов приказал командирам точек обороны и вместе всем "Ни одного выстрела без цели. Гранату бросать только в группу. Полностью использовать скрип и

153

шорох мороза под ногами оккупантов и стрелять или бросать гранату в самый густой скрип и шорох мороза под шагами оккупантов. Кроме трех точек обороны, генерал посредине поселка посадил на чердаках по одному автоматчику с густострельным чешскими автоматом завода "Шкода". Головная колонна оккупантов подошла к поселку на совсем близком расстоянии и при установке станкового пулемета и минометов, создали такой скрип и шорох ног, где партизанам была возможность ударить по этой толкучке со всего вида оружия и даже бросать гранаты. Так и получилось - из тумана партизаны дали такой шквал огня по морозному треску и шуму ног оккупантов, что оправдало принятый метод. Удар получился, как с точного прицельного прибора. Пулеметчик и помощник пулеметчика - были убиты. Два миномета брошенными гранатами партизан, были выведены из строя. Десятки оккупантов, которые побросали оружие и бросились бежать по прямой дороге в деревню Летенец. Партизанские пули по прямой попали сзади в немецкую колонну и двух охранников Гибец-комиссара тяжело ранили. Гибец-комиссар бросает команду и срочно едет в Старобин.

Правая и левая колонны, окружающие с леса поселок Залужье, при той морозной утренней тишине, выйдя из леса на поляне скопившись, подняли такой скрип и шум, по которым в густом тумане можно было определить по шагам сколько где движется оккупантов и общий пулеметный и автоматный огонь с добавлением гранат, поранили около сотни фашистского сброда, которые полив, то есть покрасив своей пога-

154

ной кровью белый снег, все бежали в Старобин.

Интересно получилось, что оккупанты были все ранены в ноги, потому, что партизаны били сверху - с чердаков и пули шли понижено. Битых и раненых оккупанты подбирали позже, когда партизаны были уже далеко. Не зря всю ночь тряслись от паники и страха оккупанты и их пособники. Генерал и советские офицеры показали командную и боевую способность русского воина. После такой смелой боевой операции генерала М.П.Константинова, где тридцатка партизан разогнала и обратила в бегство полуторатысячный сброд оккупантов, которые оставили под поселком Залужье станковый пулемет, один ручной пулемет, минометы и другое. Также оставили более десяти оккупантов убитыми и более сотни ранеными, которые своей черной кровь полили белый снег на дороге от поселка Залужье до г.п. Старобин. После чего оккупанты и их пособники стали смотреть на лес, как на скрытую, тайную силу народных мстителей, грозящую оккупантам внезапной смертью на каждом лесном повороте и перекрестке. Слухи о боевой операции тридцатки партизан под руководством русского генерала, которая разогнала и обратила в бегство полторы тысячи оккупантов, разнеслись по Старобинскому, Слуцкому, Краснослободскому, Ленинскому, Любанскому, Житковичскому и других районах, внушили партизан, население окружающих районов в силу партизанской борьбы и в будущую победу. Генерал Константинов слышал от внушительных людей, что в глубоком Полесье Белоруссии, действуют партизанские отряды, а центром глухого непроходимого болота в Полесье, на карте значилось урочище «Комар Мох».

155

Лывощ; Романюк Иван Васильевич - председатель Юрковичского сельского Совета - девятка. Позднее через месяц-полтора к ним прибыл Смоляр Степан Васильевич и всего в группе стало 10 человек. С первых дней войны девятка Житковичская начала боевые вылазки против оккупантов, они убили немецкого мотоциклиста, одного провокатора-изменника Родины и т.д. Но сразу, с первых дней войны, оккупанты создали в райцентре Житковичи крупный немецко-полицейский вражеский гарнизон, который возглавили изменники и предатели Родины - Коцубинский и Герман. Также были созданы вокруг района немецкие гарнизоны в Юрковичах, на Белом Рыбхозе, в Будах, Посталах и других населенных пунктах, где был введен жестокий террор не только к партизанским семьям, а к их даже далеким родственникам, к семьям военнослужащих, к бывшим работникам партийно-советского аппарата и житковичская девятка была вынуждена временно зайти в глубокое подполье. Старшим девятки был Дербан Владимир, но по хоз.делам командовал Котович П.Г. Временным убежищем и стоянкой девятка избрала место - уроч. "Комар Моx". Правда первая военная зима была крайне суровой, а продуктов у девятки в запасе было мало. Снегу выпало в пояс. Идти за продуктами в населенный пункт надо было рисковать жизнью, они решили временно пожить законсперированно, а затем сделать глубокую разведку. Они стали добывать продукты за счет налетания на диких - копытных зверей - лося и косулю, но при таком покрове снега охота, оказалась тяжелой. Такие охотничьи следы и заметил генерал Константинов, он взял с

156

собой три человека - комиссара Чижика, еще двоих военных офицеров, оставив свой обоз на месте, где дальне можно было пробираться только пешком, пошли по недавнему следу охотника. Землянка была хорошо замаскирована, и они подошли близко ничего не замечая. Генерал был убежден, в таких местах, кроме партизан, никто жить и обитать не может. Поэтому, когда впереди метрах пятнадцати-двадцати раздал громкий голос Котовича П.Г.: "Стой, руки вверх и не шевелись!", только тогда генерал и его попутчики увидели, что перед ними партизанская землянка. Генерал и все остальные подняли руки вверх и вышли на открытое место. Одна минута и десять партизан, с оружием на взводе окружили партизан Константинова, обезоружили и повели в землянку. Только тогда, когда показал свое Удостоверение и визитную карточку, они поверили, что перед ними действительно находится русский генерал. Партизаны по команде Дербана Владимира стали смирно, а Дербан рассказал кто они такие. Тут же Дербан В. пригласил генерала и его людей сесть к столу и рассказал все по порядку: "Убили косулю, съели, другую съели, а затем лося тоже съели, а последнее время выходили на охоту вдвоем, втроем, а потом и вчетвером - не повезло… После чего уже несколько дней, мы делили по порции лосиную кожу, печем на углях и едим, а затем запиваем чаем, правда без сахара, но он с ароматным запахом с богульника, вот попробуйте на вкус, товарищ генерал". Дербан рассказывал как бы с обидой, а затем со стеснением и готов был извиниться за то что у них ничего нет. В это вре-

157

мя подхватывается Котович Павел и говорит: "Простите товарищ генерал, во всем виноват я, что не обеспечил питанием и не сумел организовать последнюю охоту, но все это мы поправим товарищ генерал". Генерал смотрел на голодных партизан, которые без хлеба, без соли - питались подпеченной кожей. Смотрел и не верил, что эти люди, при встрече, стараются показать, что они не голодные, что они здоровые и считают виноватыми только себя.

Константинов предложил - сниматься группе и следовать с ними. Так Житковичская девятка вышла из глубокого подполья. Котович Павел повез обоз Константинова в свой бывший колхоз Новые Мимвичи-Заютичи, где они встретились с партизанскими отрядами т. Розова Н.Н. и Далидовича, с которыми генерал Константинов со своей группой и Житковичская девятка, прибыли в Любанскую партизанскую зону.

По прибытии на Любанщину, где размещался партизанский отряд имени Комарова, Житковичская девятка - 10 человек, добровольно вступили в партизанский отряд "Комарова". Генерал Константинов, с группой, остался при Минском подпольном Обкоме КПБ. Тройка ЦК КПБ и подпольный обком партии предложил генералу товарищу Константинову М.П. оказать помощь В.З. Коржу в командировании Великим рейдом партизан по тылам противника, составленным B.З. Коржом, утвержденном тройкой ЦК КПБ. Генерал принял предложение с большим удовольствием. Поход Великого партизанского рейда по тылам противника начался 12 февраля

158

1942 года. Морозной зимней февральской ночью из Любанщины выехало более 300 подвод, разместившись не менее чем по 3 человека, а где сильный конь-жеребец - по 4 человека. В санях - развалках было все укомплектовано для партизан и для коня. Разведка, всегда ехавшая далеко впереди, была в седлах, только одна подвода и двое людей не отставала от конников. Правда у разведчиков кони были подобраны рыжаки-скакуны.

В Великий рейд выехали: партизанский отряд имени Комарова - один из крупнейших того времени, партизанский отряд. Партизанские отряды Любанщины - Разова, Патрина и Далидовича, а также группа М.П.Константинова. В оккупированные деревни и особенно, где размещались вражеские гарнизоны, партизаны врывались ночью с такой быстротой, что некоторые караулы вражеских гарнизонов захватывались без выстрелов, т.е. без сопротивления. Бросали оружие сдавались. Так было в деревнях - Юрковичи, Новый Ленин, Милевичи, Тимошевичи, Полустеевичи, Хворостово и многих других.

Не успевали вражеские гарнизоны сосредоточить, чтобы дать сопротивление. Вчера партизаны были в сорока пяти - пятидесяти километрах, а ночью уже окружили деревню… Громадная лавина партизанских подвод, на полном ходу коней, сметали на своем пути все препятствия и мчались вперед. При остановке, выбрав большую деревню, окружали со всех сторон, перекрывали все выезды и переулки. Занимали обязательно каждую хату. Во всех хатах делали перепись семей и тех, кто отсутствовал из дома. Приехавшие или пришедшие в деревню издалека или с близка, из деревни не выпускались хоть неделю, две или больше. Из деревни тоже

159

щенко, как партизанским руководителей свыше, а также своих природных партизанских вожаков, как В.3.Коржа, Н.И.Бондаровца, Керасева Г.С., Данилевича С.Я., Левченя Б.С., Меркуля В.И. и других. Выходили навстречу и принимали хлебом-солью и доброй лаской. Через круги своих родителей люди знали всю вокруг обстановку. Они несли партизанам оружие, боеприпасы, продукты и так далее. Приглашали всех в гости.

К примеру, в деревне Долгое размещался крупный вражеский гарнизон, который возглавлял ярый предатель народа - сын попа Неслуховский. В конце августа 1941 года партизан послали в Долговский гарнизон активного партизана-лейтенанта кадровых войск Советской Армии товарища Левчика Леона Федоровича, которого война захватила в отпуске в деревне дома у матери в Долгом, который с первого дня в партизанах, участник многих партизанских вылазок. Особенно 19 июля 1941 года, где из засады между деревень Долгое-Горька-Камень - на Мазурщинском тракту, где было убито 20 оккупантов, Левчик был один из активнейших партизан в этом бою. Партизанскому секретному приказу, в конце августа 1941 года товарищ Левчик Л.Ф. явился к коменданту полиции Неслуховскому.

160

и доложил, что в начале войны, он с отпуска из дому поспешил в свою часть, но где-то под Смоленском их эшелон перехватили немцы и они обратно вернулись по домам, что, он как сын отца, которого репрессировали в 1938 г. большевики, решил пойти в полицию и мстить за отца, помогать оккупантам устанавливать новые порядки.

Неслуховский доволен, что попалась кандидатура военного человека-лейтенанта, назначает Левчика Л.Ф. своим первым заместителем. Так с конца августа 1941г. начальник крупного немецкого гарнизона Неслуховский стал под постоянным контролем и наблюдением народного мстителя-партизана. Левчик, как первый заместитель, действовал смело даже больше, чем положено. Он под видом презирания партизанских семей и родственников. Все секретные документы, немецкие приказы и другие, он переписывал на квартире-дома. Также переписывал всех осведомителей-сообщников немецких, списки по району, списки партизанских семей и других активистов, на которых были написаны доносы провокаторов и др. документы, выезжая в деревню, якобы с угрозой матери, брату, сестра партизана; выбрав из них надежных, все оставлял им для передачи партизанам. Было так, что не успел немецкий приказ обнародоваться в гарнизоне, как партизанам о нём уже было известно. Он спас сотни людей от репрессии

161

карателей. То устроит побег, то отложит на завтра, а то через честных людей сообщит человеку, семье или нескольким семьям – скрыться. Все окружающие и дальние провокаторы, доносчики и изменники на описке были у партизан, которые постепенно их убирали. Для разгрома Долговского вражеского гарнизона, и зам. коменданта - партизан Левчик был готов давно, он перетянул и обратил на свою сторону 1/4 часть личного состава гарнизона. Кроме этого - начальник склада оружия - Левчик поставил своего человека. Старшим разводящим караула поставил своего, зав. складом продовольствия был свой, писарь гарнизона был свой. За сутки раньше Левчик Леон знал, что завтра партизаны нападут на гарнизон. В карауле везде были поставлены свои. У пулемета рассчета был поставлен из своих. Для оружейного склада и боепитания в карауле стояли свои. При первых выстрелах Левчик в присутствии своих дал команду не сопротивляться, а сложить оружие. Гарнизон сдался без боя. Только одному сожалел Левчик, что отсутствовал Неслуховский, он выехал в район и заночевал, т.е. не возвратился, а так вряд ли пришлось ему больше поганить советскую землю. Так организованно, умело и тихо в разгроме гарнизона решил вопрос, с помощью товарищей, один смелый отважный партизан Левчик Левон Федорович. Разгром каждого

162

крупного немецкого гарнизона сопровождался, как правило проведение массового митинга, куда сходились люди села. Здесь на митинге выступили перед народом - секретарь подпольного Минского Обкома КП Белорусии тов. В.И.Козлов, Р.Н. Мачульский, В.З.Корж, А.Г. Бондарь, B.Т. Меркуль - секретарь подпольного Старобинокого райкома партии, Боңдаровец Н.И. - комиссар отряда Комарова и И.Е.Жевнов член бюро райкома. Выступающие рассказывали людям правду о положении на фронтах, о партизанской войне в тылу оккупантов и т.д., а радист Беркович Саша в это время закреплял к дереву или к крыше дома радиопередатчик, который громко рупировал о сражении Советских воинов под Сталинградом, чем разоблачалась Гебельсовская пропаганда, которая Москва передавала правду. А с каким вниманием люди вслушивались в каждое слово, звучащее в радиорупоре.

Великий рейд укрепил силы партизан и особенно рейд привлек внимание советских людей Полесья Белоруссии, которые увидели и очевидно поверили в силу народных мстителей-партизан, которые на митингах услышали голос Москвы по радио, откуда услышали правду и надежду, что Победа придет. В партизаны шли и вступили все новые и новые люди и особенно молодежь тянулась к партизанам.

163

По предложению комиссара т. Бондаровца Н.И. и по инициативе партизан тов. Карасева Г.С. Данилевича С.Я., Левчени Б.С., Протасени Архипа, Швеца Григория и других под непосредственным руководством Рудени Трофима Е. за 2 дня в деревне Запереходное была построена русская баня с каменной печью, с маленькой прачечной и парикмахерской на 3 места. Истопниками бани были призначены Циганков Иван и Баков Петр. Парикмахерами: Бородич Федор С., Хамицевич Л.И. Стецко Марко А. которые гордились своей профессией. Старшим за распорядок и работу бани, прачечной и парикмахерской был назначен Кононович Петр. Работали баня, прачечная и парикмахерская беспрерывно, которому и присвоена была кличка "директор бани", который за организацию работы получил от командира Коржа В.3. и комиссара Бондаровцна Н.И.

благодарность. Также были объявлена благодарность за строительство бани, прачечной и парикмахерской тов.: Рудени Т.Е., Данилевичу С.Я Левчени Б.С. Протасени А.3, Швец Г. и другим. Как вовремя и к месту сгодились партизанам баня прачечная и парикмахерская после почти месячного партизанского великого рейда, которые после бани почувствовали себя способными людьми к жизни и партизанской борьбе против оккупантов. Под покровом ночи 3 марта 1942 года, за час до рассвета, комаровцы на 40 подводах, под командованием командира B.3. Коржа, оцепили вражеский гарнизон, который размещался в по-

164

селке Бунасы деревни Сковшин. Оккупанты были расквартированы в хате по 2. Только в хате начальника полицейского гарнизона Бунаса Матвея было трое, он и два его охранника. При въезде в поселок и выезде стояли часовые, которых наши разведчики Хамицевич Данил, Бобрик Гаврил, Янович Александр, Чернас Антон, Хамицевич Алексей, Бордникович Яков, Мацукевич Николай и Шошин В.С. взяли без выстрела и тревоги. Брать всех полицаев только живыми, приказал В. З.Корж - командир и комиссар Н.И.Бондаровец. Партизаны были разбиты на тройки, т.е. каждая тройка блокировала хату, где размещались картели, брала их, обезоруживала и доставляла со связанными руками назад к Сковшинским кладбищам, где были свежие могилы советских людей - патриотов, по-зверски которые убиты оккупантами в присутствии местного полицейского гарнизона.

У меня, Шошина В.С., в тройке оказались партизаны т.т. Другаль третий секретарь Старобинского райкома партии и Севастьянчик Харлам И. Когда мы готовили операцию, там же в деревне нашли патриота 75-го летнего старичка, который сам предложил быть проводником или быть во время операции. Старичок бегом повел нас и мы незаметно оказались у двери хаты начальника гарнизона Бунаса. В хате горит лампа. Во дворе рядом женщина зачерпывает воду

165

в колодце. При подходе к двери она поставила ведра с водой, подставляю пистолет к носу и даю шепотом команду: "Открывай дверь настежь, без слов!" Женщина была жена начальника гарнизона Бунаса, она распахнула дверь, та распахнулась настежь. Одно мгновение и тройка партизан, взяв на взвод оружие стояла у постели Бунаса и его двоих охранников. "Руки вверх" - командую отрывистым голосом, а винтовки со стены уже снял и подал Севастьянчику. Другаль быстро повязал сзади руки изменникам, подготовленной ранее веревкой из конопли. Правда пришлось по очереди развязывать и дать одеться и обуться по одному.

Женщина, несшая воду, оказалась моей землячкой по детству - соседка Нина, которая бросилась мне в ноги с плачем - "Брате Володя не убивай Матвея, пожалей детей". Таким же способом были пленены все 50 изменников-полицаев. Все тройки партизан благодаря правильному, умелому руководству командира В.З. Коржа и комиссара H.И. Бондаровца, которые сами были на месте операции, боевая задача выполнена успешно. Партизаны вели на место указанного сбора с повязанными назад руками изменников Родины и народа полицаев, которые потупив свои бесстыжие воровские очи в землю, стеснялись смотреть на людей и шли впереди, как мертвые жалкие тени. Так без сопротивления, т.е. при быстром оперативном действии партизан,

166

был ликвидирован и еще один вражеский гарнизон оккупаитов.

Полицаев привели к сельским кладбищам, где издали виднелись свежие могилы, недавно по-зверски убитых советских активистов села Сковшин. Здесь собрались почти все жители Сковшина. Митинг открыл первый комиссар отряда Комарова Н.И. Бондаровец. С призывом к людям с речью выступил секретарь подпольного Старобинского райкома, партии тов. В.Т. Меркуль. С обращением и призывом к людям - брать в руки всем оружие и бить оккупантов выступил командир В.3.Корж. А с каким интересом и вниманием слушали люди внезапный голос Москвы с установленного на дубу радиопередатчика на высоте до 8 метров радистом Берковичем Сашей, откуда передавались сводка Совинформбюро и другие события. Люди слушали и просили продлить передачу по радио.

В присутствии людей деревни Сковшин полицаи были отпущены с условием, что они все поняли суть их преступления и все будут искупать свою вину перед Родиной и народом. Так было договорено до операции. В.З.Корж давал команду собираться к отъезду на Любанщину для завершения великого рейда и подведения итогов действий отрядов в рейде вместе с тройкой ЦК КПБ и генералом т. Константиновым М.П.

167

Во время партизанского рейда были разгромлены вражеские гарнизоны в Любанском, Житковичском, Ленинском, Лунинецком, Старобинском Краснослободском, Слуцком и других районах, которые до конца войны больше в деревни не возвращались. Вместо гарнизонов оккупантов в Полесской зоне Белоруссии начали создаваться обширные партизанские зоны. Но партизанский рейд не будет законченным до тех пор, пока не будут разгромлены и изгнаны еще уцелевший гарнизон: самый крупный в Постолах на Любанщине.

Тройка ЦК КП Белоруссии и подпольной Минской обком партии во главе тов. Козловым поручили тов. В.З. Коржу командиру партизанского отряда им. Комарова разгромить вражеский гарнизон в деревне Сковшин, а генералу Константинову М.П. разработать, подготовить план разгрома вражеского гарнизона в Постолах.

В конце февраля 1942 года тройка ЦК КПБ, отряды Любанщины - Розова, Патрина и Далидовича, а вместе с ними группа генерала тов. М.П. Константинова, вернулись на свои базы, а партизанский отряд им. Комарова временно расквартировался в деревне Запереходное на Старобинцине в 6-ти километрах от деревни Сковшин. Запереходная деревня находилась среди леса, где на некоторые крыши нависли

168

густые ветви старых развесистых сосен, берез и других которых при застройке хозяева жалели рубить, а сохраняли, как уже выращенные лесонасаждения. Сараи и другие постройки строились среди деревьев, не срезая их. Поэтому деревня, особенно в весенне-летнюю пору, высматривала, как спрятана или замаскирована лесом, где особенно ночью и утром стояла такая тишина, что не хотелось слушать и верить в гром отдаленные и близких разрывов гранат, пушечных воздушной канонады, тянувшегося тысячами километров восточного и юго-западного фронтов, где день и ночь сражались храбрые воины Советской Армии, где лилась кровь людей, защищающих и борющихся за каждую пядь советской земли.

Штаб п/отряда им. Комарова разместился в центре деревни Запереходное у гр. Хамицевича (Булка по-уличному). Вместе со штабом отряда разместился и подпольный Старобинский райком партии. B.3.Крж вызвал к себе нас местных старобинских партизан-разведчиков: Хамицевич Д.И., Хамицевича Данила Н., Бердниковича Якова В., Бобрика Г.Я. Яновича А.И., Мацукевича Николая и Шонина В.С. и других, он перед нами поставил задачу-поручение: в срок, за 5 дней , изучить состав, расположение, вооружение, охрану, командование, действия и т.д. вражеского гарнизона в деревне Сковшин

169

В разгроме Сковшинского гарнизона и в целом в рейде принимали активное участие в боях и других операциях партизаны отряда "Комарова" во главе командира т. Коржа В.З. и комиссара Н.И.Бондаровца следующие партизаны:

Стещиц Г.П., Левченя Б.С., Данидевич С.Я., Карасев Г.С., Швец Гр., Ширин Ф.И. - командир группы, Котович П.Г., Дербан Владимир, Глушеня Владимир, Романюк Иван, Савицкий А.П., Степан, Лисович Ф.Ф., Доваль Игнат, Лефантьев Виктор, Григорьев Михаил, Бобрик Гаврил, Добролет Яков, Добралет Иван, Ширай Игнат, Михаленя Данила, Бородич Федор С., Мацукевич Николай, Подковзин Михаил, Хинич Арон И., Мурашка Иван, Меркуль В.Т. всегда командовал группой, Нордман Эдуард Б., Зеневич Апанас Н., Зеневич Назар Н., Коник Лазар, Садовский Борис,

Писаревич Феял, Хамицевич Иван Г., Хамицевич Алексей, Хамицевич Параска, Хамицевич Дмитрий, И., Хамицевич Данил Н. Михнавец Кросан, Хамицевич Александр С., Некрашевич Иван А., Некрашевич Григорий, Некрашевич Михаил, Некрашевич Сергей А., Некрашевич Вера А., Рижиков Михаил, Пинчук Степан, Быков Петр, Циганков Иван, Лобач Исидор М., Кононович П.И., Кудравец Тимох Ф., Кустанович Алтарь, Протасеня Архип 3, три брата Домничи - большой, средний и малый, Черняк Иван М., Филонович Петр Е., Стецко Марко А., Горачка Иван, Черняк Лазар, Лопан

170

Дмитрий Федор., Герасименя Иван Г., Левчик Леон Ф., Беркович Саша, Чуклай Иван Ив., Журавлевич Семен И., Руденя Трофим Е., Переченко Яков, Руденя Степан Трофим., Повленко Михаил, Ташнары Евгений, Ходько Данило Н., Стешиц Дмитрий Мих., Дризгалович Антон Б., Магат Соня, Малаш Вера Семен., Тимончик Степан, Тимончик Михаил, Наумович Иван, Попов Иван.

Во время партизанского рейда в конце февраля 1942 г. разведка донесла командиру тов. В.3.Коржу, что из г.Слуцка каждую субботу ездит в деревню Чижевичи Рудольф немецкий офицер на гулянку, где он имеет ухажерку и тут же в Чижевичах ночует, а уезжает в Слуцк на завтра или послезавтра. Вооруженный двумя пистолетами с фотоаппаратом, В.3.Корж подбирает людей и дает боевое поручение "Поймать офицера и доставить живым. На задание были назначены: Ширин Ф.И., Хинач Арон, Конник Лазар, Домнич Яков, Раенгольф Исак, Черняк Лазар. В Чижевичах жил партизанский связной Ткаченя Андрей, он и сообщил партизанам о Рудольфе. Партизан ночью на подводе заехал к Ткачене, который уже хорошо знал, где гуляет Рудольф, где ночует и какой тропой ходит на ночлег. Партизаны избрали для засады перекресток дороги между поселков и замаскировались за забором. Ночь выда-

171

лась пасмурной с ветром, но морозная. Ждать долго не пришлось. Послышался близкий звук гармошки и припевки девчат с помощью непонятного нерусского ломанного языка. Гармонист, не в первый раз провожавший Рудольфа, растягивая до отказа гармонь, подыгрывая веселые частушки, а 2 пропившиеся девки, потеряв облик русской молодежи, довольные частованием немецкого офицера, захмелевший от спиртного и довольны удачей, весело подпевали гармонисту с припевкой. Все они так были вовлечены своими забавами, что ничего не выдели до тех пор, пока партизан Черняк Лазар внезапным прыжком кошки, набросил на голову певуна Рудольфа мешок и вместе с Домничем Яковом и Коником Лазаром, до локтей скрутили руки немецкого офицера. Поздно спохватившись Рудольф тянулся к пистолетам, которые были заряженными у его в карманах, но уже поздно, Ширин с правой стороны, а Хинич с левой держали в руках Рудольфовы пистолеты, который от страха и ярости расплакался как ребенок. Ткаченя Андрей недалеко от засады стряг около запрягшей своей подводы и подводы, на которой приехали партизаны.

Через час-полтора Рудольф уже был в деревне "Рак" - партизанской зоне. Сразу от его брали секретные, имеющие военно-стратегическое значение, сведения, которые Рудольф давал скупо и осто-

172

рожно, а спустя два дня, Рудольф предложил сам и дал ценнейшие военно-стратегического значения данные, которые были срочно радированы центру – Москве, для советского командования.

C Рудольфом обращались вежливо. Освободили из-под стражи, он ходил свободно (конечно следили за каждым шагом, для его незаметно. О том, что Рудольф жив и играет вместе с партизанами в карты, смеется, поет, провокаторы донесли в гестапо. Об этом было известно и гибец-комиссару на Уречьи.

За взятого живьем немецкого офицера гестапо с помощью вооруженных гарнизонов немцев в м. Погост 75 человек, Уречье - 80, г-н, Старобин 300 и другими на завтра ночью сделали блокаду

(облаву) в Старобинском районе. Схватили жен и матерей партизан, взяли, как заложников за Рудольфа Заневич Галю А - из деревни Езавинь, Лобач Катю и Лопан Ульяну из д. Листопадовичи.

Бегун Елену, Вишневскую Валю, Добровольскую Анюту с деревни Чижевичи, Хомич Нину - деревни Радково, Бородин Зину - мать Бородичев Федора и Ивана - партизан из деревни Поварчичи. По доносу провокатора был схвачен и партизанский связной Ткаченя Андрей, видно заметили Ткаченю с подводой, на которого сразу гестапо пустило собак, и они его растерзали.

173

Старушку Борович Зину тоже повесили сразу за то, что она им плевала в глаза и ругала, вместе с Гитлером, разной бранью. Всех остальных держали и подвергали пыткам в созданном концлагере на Уречье, который создал гибецкомиссар Слуцкого округа, поселившийся в местечке Уречьи в бывшем советском военгородке. Женщин подвергали пыткам и требовали выдать, то есть назвать имена и фамилии партизан, а также партизанских командиров, за которых они обещали большой выкуп, то есть вознаграждение.

Немецкий гибецкомиссар пробовал обмануть партизан, он выступал по радио, было написано много и распространено по всей Старобинщине листовок к партизанам - отпустить Рудольфа, а в случае не отпущения его, или убийства, все женщины - партизанки будут казнены смертью. Одновременно немецкий гибецкомиссар готовился в тайне к блокаде / облаве / деревни Запереходное, где временно размещался партизанский отряд им. Комарова, и там же в отряде, жил немецкий офицер Рудольф, о чем доносили гибецкомиссару провокаторы. Гибецкомиссар собирал все окружающие вооруженные силы, чтобы в одну из ночей окружить партизан в деревне Запереходное.

Но партизанская разведка узнала полностью задуманный план фашистов, о чем командование отряда им Комарова изложили свои планы и были готовы ко всем вылазкам оккупантов.

В обоюдном согласии с Рудольфом, командование отряда уговорили его написать собственноручно письмо гибецкомиссару с большой просьбой "Отпустить всех партизан заложников, после чего, он тоже будет отпущен, в чем он убежден и уверен. Письмо пищу, продолжал Рудольф, сам, по своей личной инициативе". Гибецкомиссар дал указание - отпустить всех партизанских заложников, а после отпуска Рудольфа, дал тайное указание - схватить их обратно. Об этом тоже бы –

174

до разгадано, партизанами и партизанские жены не шли домой, а шли в партизанский отряд. Одновременно гибецкомиссар, в тайне наметил окружение партизанского отряда в деревне Запереходное и насильно освободить Рудольфа. Для окружения отряда "Комарова" в деревне Запереходное, была команда гибецкомиссара - в определенное время, всем вооруженным гарнизонам, окружающих районов, как Любанский, Слуцкий, Старобинский, Уречский и другим, прибыть в деревню Сковшин - на Старобинцине.

Собравшись на бюро Старобинского подпольного райкома партии тов.: В.З.Корж, Н.И. Боңдарови, В.Т. Меркуль, И.Е. Жевнов, Ширин Ф.И., Дризгалович А.Б. и другой костяк отряда, решили: в связи с тем, что отряд находится в неприятных условиях для занятия обороны. Во-вторых, что выпавший последний снег слоем более метра упраздняет маневренность в боевой обстановке и в-третьих, что собираются силы оккупантов для окружения отряда, во много раз превосходящие и количественного состава и в вооружении, сняться и незаметно уйти на Любанщину.

Была команда и все быстро готовились к отьезду, откуда в 170 вечера должны выехать. Правда в тот день до отъезда с деревни Запереходное, произошли некоторые события.

Человек, видно ранен в начале войны, в верхнюю челюсть зубов, от чего разговаривает в нос от контузии. В старых солдатских ботинках с обмотками, в старой, длинной до пят, солдатской русской шинели, отчего и заложена задними полями под ремень, называя себя Поповым Иваном, заверяет командира отряда т. Коржа В.З, и комиссара т. Бондаровца Н.И., что он - кадровый комиссар полка, попавший тяжело контуженным в плен, с группой бежали с плена и некоторое время жили в деревне в Латвии. Затем, когда оккупанты решили обманным порядком склонить советских людей к измене, обратились в печати в первую оче-

175

редь к украинцам, имея опору на бульбовцев и Бандеровцев: создать РоА - русскую освободительную армию, где указано, что все украинцы могут получить прописку, идти домой на Украину и там вступать в POA.

Их собралось много, они все выдавали себя украинцами. Всем им, а в том числе и ему Попову выдали пропуска до Украины, а на правом плече каждому поставили клеймо РOA. Вот он оттуда, вместе со многими, с немецкими пропусками и клеймом на плече свободно добираются до Украины. Но когда, Попов Иван прибыл в Минск и пошел по Минской области, он услыхал, что в Белоруссии действуют партизаны, он оставил компанию и решил найти партизан. Придя под Старобин, он по подсказании людей, направился в деревню Домановичи и вот попал на партизанский пост. п/о им. "Комарова". После остановки рейда, на подводе мы с Черняком Иваном остались вдвоем. Нам на подводу и сажает комиссар Бондаровец Н.И. третьего - Попова Ивана и просит меня, если есть чем вооружить его и дать хоть 5-10 патронов, заверил, что это свой коммунист - полковой комиссар. У меня был запас - несколько винтовок, я дал Попову русскую винтовку и 15 патронов.

Того же дня на партизанский пост пришли, вооруженные немецкими винтовками, трое комсомольцев. из хуторов "Красная воля" Лунинского района Пинской области, два брата Тимончика - Тимончик Степан и Тимончик Михаил и Наумович Иван.

Из деревни Доманович женщина вышла замуж на Красновольские хутора. Когда наступила война, ее младшие сестры - девушки из Доманович пошли ее проведать, а по-соседству жили хлопцы Тимончики - братья - Степан и Миша, которым не было спаса от начальника Красновольского гарнизона полиции, который каждую неделю писал хлопцам повестки с вызовом на службу. Хлопцы упорно сопротивлялись - не шли. Тогда начальник полиции решил заставить их через Гестапо. Ребята

176

все трое - два брата Тимончики и Наумович на понедельник получили повестки в субботу, явиться в г.Лунинец - в Гестапо в понедельник к 90 часам. Хлопцы познакомились с прибывшими девушками с востока - д. Домановичи, которые им рассказали, как вокруг Доманович и в деревне Домановичи, действуют партизаны, как делают засады, бьют немцев, и полицаев повсеместно. Комсомольцы деревни Красная воля - братья Тимончики Степан и Михаил, Наумович Иван и другие договорились в субботу организовать вечеринку, куда обычно появляются - начальник полиции со своими дружками. Подобрать время, когда полицаи отойдут от винтовок, забрать и уйти в лес, оставив полицаев живыми, но строго приказать, что в случае продажи их самим немцам, они их найдут в любое время и в любом месте …

Начальник полиции прибыл и с ним два полицая, ребята выбрали время, когда полицаи подошли, схватили винтовки, которые были заряжены, заставили полицаев поднять руки вверх. Вывели на улицу и отпустили с условием …

Сами не заходя домой, ушли на восток - искать партизан.

Перед самым выездом, когда уже все были на подводах, к нам подошел наш земляк, боевой командир группы - Ширин Ф.И., который просил, чтобы мы со своей подводой, вместе с ним - на двух подводах заехали влево, при выезде из деревни Завыход в деревню "Сухая Миля" забрать в партизаны семью Ширина - жену и детей. Проходя мимо нас в это время т. В.З. Корж остановился и слышал голос Ширина Ф., ласково сказал: "Помогите, хлопцы, своему товарищу и земляку, потому, что вернемся наверное не скоро, а ей оставаться дальше нельзя". Мы и без этого бы не отказали бы Ширину Федору - забрать его семью, а тут еще, чуть не с просьбой обратился командир отряда Корж В.З. И так, под покровом ночи и начинавшейся снежной метелицы, партизанский отряд Комарова, более чем на сто сорока подводах, тро-

177

нулся в путь - на Любанцину. Первой как было всегда, шла подвода командира отряда В.3.Коржа, он только часто останавливался, ожидая сообщений едущей впереди разведки. Второй - подвода комиссара тов. H.И. Бондаровца и первого заместителя командира отряда "Комарова" тов. В.Т. Меркуля, пятой шла подвода Ширина Ф.И. - командира партизанской группы. Шестой - за Шириным, как договаривались - наша. Если при выезде с деревни "Запереходное", то через полчаса погода изменилась. Ветер почти совсем успокоился, но зато сверху пошел такой густой снег, что хлопья его походили на маленьких птичек, которые закрыли небо, где на расстоянии трех-пяти метров, нельзя было различить человека. Следы прошедшего обоза, как по заказу, закрывались свежим покровом белого ковра.

Подъездная к Сухамильскону тракту, по которому мы должны поехать влево, по договоренности с Шириным, а с правой стороны вдоль тракта, стояла деревня Запереходное с нашей подводой получилась авария – в санях подвалились оба заворотня и наш конь с оглоблями выскочил вперед. Нас спасло, что длинные вожжи и я крепко их держал в руках, а так бы наш конь, оставив всех нас в санях, с оглоблями, побежал бы за обозом. Авария не большая, но пока я закрутил один два заво - ротня с концов вожней, отрезав их потому, что другого материала не было, а время шло. Подвода за подводой обогнали нас подводы своего обоза, а мы остались на поле одни. Когда мы, закрепивши заворотни, тронулись за обозом, кругом было так тихо и пусто, даже след самих саней и копыт коней, снежные громадные хлопья закрыли полностью, а обоз, недавно проехавший, как в воду канул. Выехали мы на Сухамильский тракт, остановились чтобы рассмотреть на тракте следы саней и коней, ничего не обнаружили, кроме лая собак в деревне Завыход, который нарушал ту вечернюю зимнюю тишину.

Как нам быть? Поехал Ширин за семьей в деревню Сухая Миля или нет? Сомнений быть не может, договор был твердый. Поворачиваем на

178

тракте влево и шестнадцать километров мчимся чуть не вскачь - галопом, догоняем с подводой Ширина. Вот и деревня Сухая Миля. Останавливаемся в стороне. Иду огородом к окну дома. Все вокруг тихо, только в одной хате, через улицу, мерцает яркий огонек. В доме ширина темно. Был он сейчас или не был? Стучу тихонько в окно, Подходит жена Мария Ивановна, я спрашиваю: "Был сейчас дома Федя?». Рассказываю все, как было и зачем приехали. Спрашиваю, что где новое?". А Фёдор не заезжал. Садимся и галопом по тракту мчимся назад. Подъезжаем к деревне "Завыход", идем к партизанскому связному Малаш Николаю. Спрашиваем про отряд … Были, останавливались, Василь Захарович. Корж зашел ко мне в хату один, говорит Николай. Много чего у меня спрашивал и записывал в блокнот, а в основном интересовался и спрашивал о немецких вооруженных гарнизонах в Кузьмичах, Буда, в соснах и других … Никто больше с возов не сходил. Корж В.З. вышел от меня, сел и уехал в направлении деревни Кузьмичи. Это было давно - часа три назад, а сейчас я был на улице и видел большое зарево – мне кажется, пожар в деревне Кузьмичи. Даже были слышны глухие далекие выстрелы и взрывы". Конечно давно. Мы сделали 32 километра, считая туда и обратно. Вот задержались и вот некоторое время уже здесь. Я посмотрел, на часах было ровно час, а отъезжали в Сухую Милю, было пол восьмого – 19:30.

Задаю себе вопрос, как поступать дальше? Третий на возу у нас Попов Иван с немецким пропуском и клеймом на правом плече -"РOA". Свободно прошел с города Риги до партизанского поста. Хотя его проверяли, - В.З.Корж, Н.И.Бондаровец и В.Т.Меркуль. Поверили и приняли в отряд, но документов нет никаких. А что если подослан? Если провокатор? Решаю, если он коммунист, честный свой советский человек, то в той одежде с клеймом на плече POA, с немецким пропуском в кармане, он свободно будет следовать "на Украину", а там расслышит, где

179

наш отряд и обратно найдет отряд, или встретится с партизанами. Подхожу к возу, рассказываю обстановку в какой мы оказались, прошу извинения и предлагаю ему, Попову остаться в деревне, а завтра - потихоньку, якобы следовать на Украину и так далее. Винтовку и патроны мои пока, временно отдай мне и забираю винтовку и 15 патронов. Они числятся за ним, но пока будут у меня. Даю Попову наставление, как дальше себя вести. Затаив на меня обиду, Попов Иван остался в деревне, а мы с Черняком Иваном сели в сани и уехали в том направлении, куда несколько часов назад, то есть еще вечером уехал наш партизанский отряд имени Комарова. А снег все продолжал идти, где уже сравнял и закрыл все дороги и тропы. Наш конь, натаскавшись всю ночь по бездорожью, т.е. по цашку, стал сдавать и шел только шагом. Ничего не зная, что после проезда нашего отряда, в деревню Сковшин, прибыл Любанский полицейский гарнизон численностью около двухсот человек и заняли в Сковшине по шляху два поселка. Мы с Черняком И., надеясь догнать своих, приехали в поселок, на полицейский пост, где семерка часовых оккупантов в двадцати метрах от поселка, окликнула нас: "Стой, кто идет?". На поселке в другой стороне было видно толпилась большая группа оккупантов в черных шинелях, они и устроили в поселке засаду на партизан.

В бой вступать бесполезно, а главное, что конь совсем прибился и к бегу не поддается, других выходов у нас никаких не было, быстро спрашиваю и бегом бегу к оккупантам: "Почему пропустили партизан, сволочи?", дав пощечину одному, другому, третьему, они затушевались, выхватываю с рук винтовки и тут сразу меняю тактику, толкая винтовки им назад, почти под нос, упрекаю: «Нате, берите, а если повториться, обратно пропустите, своей рукой постреляю, как собак». В это время, сидя на возу, разгадавши мою затем, Черняк кричит: "Господин комендант, они пропустили нарочно, видно имеют связь, а может совсем договорились". Полицаи еще больше затушевались. Один из них, приняв

180

уже меня за коменданта, после оклика Черняка, начал оправдываться, что они сами в засаде. Через час после приезда партизан, я кончив читать оккупантам нотацию, подхожу к возу, сажусь и комендантским голосом кричу на Черняка: "Поехали, нам некогда разбираться, потом, a Вы, горе - вояки - смотрите!». Повернув коня назад, мы малой рысью, где конь сильней уже не мог, поехали назад в деревню "Завыход".

Полицаи приняли меня за немецкого коменданта, одного из соседних гарнизонов. Внушением была и моя одежда. В деревне Крушники, я недавно забрал новую с котиковым воротником, поддевку - теплую тужурку. Шапка - ушанка теплая, брюки с кожаными леями и теплые сапоги-хунты, где несколько не походил на партизана, а полностью внушал пана-коменданта. Еще спасло нас, что мы попали на соседний Любанский гарнизон, а если бы попали на Старобинский гарнизон, нас бы сразу узнали, да еще и желтый Сковшинский жеребец местный, который уже едва цокал, опустив голову вниз.

А снег не унимался, он своими большими хлопьями через 8-10 минут закрывал след нашей подводы. В деревне Завыход, мы повернули огородами и остановились за стопкой с погребом в середине того же партизанского связного Малаша Николая, который провожал вечером наш отряд и совсем недавно нас. Николай загнал нашу подводу под крышу стопки над погребом, которая была сплошной, а по сторонам опускалась на землю, где было тихо и даже, хотя рядом - ничего не видно.

Нам Николай открыл погреб, где мы с оружием и гранатами легли против двери погреба, который, со двора, он закрыл на замок и ушел в хату. Через несколько минут он вернулся и сообщил, что со стороны деревни Сковшин слышен шум и движение в направлении к деревне Завыход, а сам быстро ушел в хату.

Мы знали, что этот шорох - погоня за нами, спохватившихся оккупантов. Здесь в деревне Завыход нас никто не видел, заехали и

181

и поставили мы подводу тихо, но кто может разгадать тайны ночной тишины. У нас вдвоем - автомат и винтовка, шесть гранат, два пистолета. Напряженно лежим и ждем…

После встречи нашей с оккупантами в деревне Сковшин, они между собой долго спорили, обвиняли старшего поста - почему не проверил документов, не посмотрел, что было в санях? Потом они доложили своему начальнику, который прибывший на место, убедился, что оттуда - из леса, в такую пору времени никак не мог появиться немецкий начальник, а затем обратно, той же дорогой уехать в лес только вдвоем с адъютантом, как ему рассказали. Убедившись, что это только партизаны, начальник Любанской полиции Сосновский сажает на пять подвод полицаев и едет догонять партизан. Время было уже под утро, то есть часы пробили семь. Вернувшись от нас, Николай едва успел с заднего хода зайти в хату, как в парадную дверь ему стучат и требуют открыть, а он как вошел, зажег маленькую лампу - керосинку, зажгли лампы и еще двое соседей Николая, в которые на свет и ворвались оккупанты. Сразу были вопросы: "Зачем зажег свет, кто был, кто проезжал по улице?". А Николай едва успел сбросить валенки и верхнюю одежду, а пошел открывать, как будто встал с постели, а поэтому струсил - растерялся: «Ничего не знаю, ничего не видел» и так далее. Выручила жена Николая. У нее в печи лежали наложенные поджигать дрова еще вчера, она подбежала, открыла печь и убедила, что она всегда встает рано и сегодня встала в семь часов, наложила дров и собиралась поджигать, а для этого и зажгла керосинку. Оккупанты пробовали запугать, что мол ты знаешь, к кому ходят партизаны? Что и сегодня видел, когда ехали по улице и так далее. Посматривая на двери и окна в хате деревни чужого района, Сосновский становится мягче, а когда Николаи ему рассказал, что из деревни дальше вправо

182

на деревню Обидемля влево на деревню Запереходное, которая в трех километрах, он, сделавшись "нежным", просит Николая не обижаться, что на него нашумели. Закуривает и дает команду -"Пошли!". Оккупанты вышли, посадили своих с других хат, садят на подводы и быстро уезжают в деревню Сковшин. Когда Сосновский услыхал, от Николая, что до деревни Запереходное три километра, а все кругом знали, что там размещался партизанский отряд "Комарова", а несколько дней назад отряд в деревне Сковшин внезапно ночью обезоружил полицейский гарнизон в количестве более пятидесяти полицаев, он не мог дальше находиться в деревне Запереходное и минуты, который подал команду и быстро на галопе умчались в деревню Сковшин, где находился его гарнизон. Он догадался, откуда подъехали на подводах партизаны.

Снежная пурга закончилась только к вечеру, которого мы, сидя в погребе Малаша Николая, едва дождались. Как только смерклось, нас, на нашей подводе Малаш Николай отвез на хутор Урочище "Болото" - 2,5 километра от населенного пункта Богославка "Ясная Поляна" отделение совхоза 10 лет БССР в трех километрах от центра совхоза, где размещался крупный военный немецкий гарнизон, окопанный вокруг карьерами и бункерами, где в постоянном карауле были пушки, станковые пулеметы, минометы и др. Хутор "Болото", куда привез нас Николай, находился от тракта в шестистах метрах. Жил на хуторе лесник - Кривальцевич Семен - участник гражданской войны, где потерял правый глаз. Это был один из активистов села того времени. Жена – Кривальцевич Мария Минична ничем не уступала мужу. Это была сильная, мужественная женщина, которая способна была преодолеть в жизни всякие трудности и невзгоды. Это была семья верных патриотов социализма и партии Ленина. Супруги Кривальцевич Семен и Мария жили между собой дружно, уважая друг друга. Растили Кривальцевичи восемь детей, за что, как многодетная семья получали государственную денежную помощь /пособие/.

183

Эта семья временно, несмотря на существовавшую для них тогда, серьезно угрожающую опасность, приютила нас двоих партизан, хутор которых размещался в углу между двух трактов, рядом с крупным гарнизоном оккупантов, как "Сосны" в совхозе десятилетие БССР. Откуда к ним на хутор днем и ночью могли заглянуть оккупанты. Малаш Николай оставил нас и пешком ушел домой, спокойно себя чувствуя, что сдал нас в надежные руки. Нам необходимо было на некоторое время затаиться, чтобы скрыть свои следы от полицейских гарнизонов, которые по приказу гибецкомиссара должны были съехаться в деревню Сковшин для блокировки и окружения партизанского отряда имени "Комарова" откуда гибецкомиссар получил от Рудольфа два последние письма. Также нам, разведчикам нужно было проследить и знать, что будут делать оккупанты в деревнях, где размещались партизаны, как они будут обращаться с населением. Будут ли искать партизан? А может, узнав, что партизаны выехали, то есть снялись на много раньше, как они прибыли их окружать и выручать Рудольфа, развернуться и уедут? Разведка долина и обязательно нужно все это знать. После суточной снежной пурги, мороз набирал силы и ночью уже доходил до тридцати восьми. Перед нами и хозяином хутора, стал вопрос: где найти скрытое место пережить нам это время в такую морозно-вьюжную погоду?

В метрах двухсот двадцати пяти - двухсот тридцати от хаты, где начинался лес, стояли два большие стога сена, где мы вместе с хозяином Кривальцевич Семеном, сделали для нас утепленное, хорошо замаскированное убежище - жилье. Мы втроем, под командованием хозяина, зашли по стог и проработали втроем полный день: выскубли в середине сено, вынесли его, где образовался уютный, тайный и теплый шалаш, где при помощи хозяйки была оборудована двуспальная комната. Так, на хуторе для нас была устроена тайная квартира. Хотя мороз тридцатиградусный в Белоруссии пробивал все и сено токе, но при помощи хозяй-

184  
киного отепления, с морозом можно было мириться. Несколько раз,  
перед рассветом, хозяин загонял нас греться, а сам охранял, не уходя с улицы. Три ночи мы ходили в деревню Завыход к связному Малаш Н., одну ночь вместе с хозяином ходили в деревню Запереходное. В совхоз 10 лет БССР мы посылали дочерей хозяина, там жила их тетя. Все сведения об окружении партизанского отряда, о поведении гарнизонов -  
оккупантов, как они, то есть все их гарнизоны избегали встречи с партизанами, а некоторые уехали преждевременно к себе домой в район и так далее. Все разведанные нами уже были собраны полностью. Даже через дочерей хозяина, у нас были полные данные о численности и вооружении немецкого гарнизона в совхозе 10 лет БССР.

Кушать нам приносила сама хозяйка Мария Минична, а некоторые вечера мы ужинали вместе с хозяином за столом. Это было, когда прибывал с ближайших населенных пунктов, убедившись, что там никого нет. Тогда охраняли нас дети Кривальцевичей под командой старшей дочери Тани. Дети - Таня, Варя, Параска и Гриша - это были опытные разведчики - партизаны. Тракт, на который выходила дорога с хутора, находился от хаты на расстоянии 300-320 метров. Двое детей с санками ехали на тракт, который по прямой дороге от хаты был хорошо виден. Двое тоже с санками находились все время на дороге около хаты и наблюдали за санками на тракте. В случае движения воинских сил и др., один от санок с тракта шел быстро по дороге к хутору - это был сигнал тревоги. Основным паролем на хуторе был постоянный - "Хочу воды", а отзывом - "Вода холодная". Мы узнали, что в деревне Сковшин, для выручки Адольфа, съехались: Любанский, Стародорожский, Слуцкий, Старобинский, Урецкий, и Краснослободский районы немецкие гарнизоны, численностью которых доходила до полутора тысячи. Прибывши в деревню Запереходное, где два дня назад стояли партизаны, каратели провели

185

повальный обыск у людей. Некоторые толкали и упрекали партизанами, а при выезде забрали почти в каждой хате - свиней, овец, телят. Два дня каратели искали следы партизан, а на третий день, заграсив у колхозников разное имущество, а также мелкий скот - как свиньи, овцы и др., разъехались по своим районам, оставив партизанам листовки гибецкомиссара о сохранении жизни Рудольфу, с запугиванием и угрозами партизанам расправой с их семьями. Мы узнали, что немцы гарнизона "Сосны" - совхоза 10 лет БССР. С наступлением зимы, начиная с января месяца и февраль, окапавшись вокруг, расставив вокруг пушки, пулеметы из помещения не вылазят. Только несут дежурство и усиленный караул, а особенно ночью. Прожекторами всю ночь освещают всю территорию вокруг гарнизона. Вообще не спят, боятся партизан, а спят днем.

Нам стало известно, что в деревне Богославка - отделение совхоза, находившаяся раньше госконюшня, которую немцы объявили собственностью немецкой армии, взяв там на учет коней и все имущество, куда до января месяца из гарнизона 10 лет БССР приезжали ежедневно, с января месяца - не приезжали, боятся. Так на хуторе "Болото" мы с Черняком Иваном прожили две недели, то есть четырнадцать дней, где нас Мария Минична сохранила, как родная мать готовила, кормила, согревала и охраняла, как своих сыновей, отрывая крохи хлеба от своих детей и мужа, рискуя своей жизнью и всей своей семьи. Сам Кривальцевич Семен, находясь в крайне опасном положении, ночами шел с нами - партизанами в разведку в деревни Запереходное, Завыход, Богославку. Отец и мать Кривальцевичи не только делали все это сани, еще направляли для этой работы своих детей, как Таню, Варю, Параску. Мы на всю жизнь остались в неоценимом долгу перед семьей Кривальцевичей - Степаном, Марией Миничной, перед их дочурками - Тaней, Варей, Параской, За батьковские заботы, за людокость, за их

186

преданность и патриотизм с Советской Родине, к партии Ленина. Нет слов дорогие Кривальцевичи для выражения Вам - простым советским людям, благодарности и оценки Вашего труда.

Так, отблагодарив словами и чувствами семью Кривальцевичей и распрощавшись тепло со всей семьей, через две недели, в субботний вечер, мы оставили хутор "Болото". Хозяин Кривальцевич Семен провел нас до Богосельки, где мы, не доходя деревни, остановились, а он, проверив, что там никого нет, распрощался с нами и ушел домой. Винтовку, взятую у Попова и еще двух, бывших в моем запасе, я оставил на хуторе у Кривальцевича. Мы с Черняком Иваном, вооруженные, я - автоматом, он - винтовкой, с пистолетами и по четыре гранаты у как- дого, в Богославке зашли в дом старшего конюха госконюшни Антанене Ивану, где был и помощник старшего конюха Шемет. Спрашиваем новости и даем команду: "Зайти в каждый дом поселка и от имени партизан заказать в каждый дом - подготовить ужин не менее чем на 20-25 человек, через полтора-два часа прибудет энская часть около тысячи человек, а на в госконюшне отобрать самых хороших, уже объезженных коней с новой амуницией, на которых мы должны выехать встретить своих. Мы понимали, что никто не будет готовить ужин, пока не явятся гости, a Богословка от гарнизона в 10-летии в 3-х километрах и мы спешили, давая вид, что не одиноки.

Как Антаненя и Шемет приняли наш приказ, мы не знаем, но надо отдать им справедливость в том, зная, что перед ними двое партизан, они оба поступили так, как подобало поступать, в то время, каждому честному советскому человеку, они оседлали нам одних из лучших объезженных коней, с полной новой амуницией - от седла до плетки. Кроме этого оба приглашали на ужин. Правда, мы отказались от ужина и поблагодарив их, сели в седла и уехали в направлении коммуны на Любанщине. Отъехав не больше полтора километра, мы оказались у текущего канала,

187

преградившего нам путь, на котором мост видимо был сожжен в начале войны. Вместо моста через канал были положены кладки - два тесаных широких бревна, по которым они, пешеходы, шли нормально, но перед нами стояла задача, как перегнать лошадей ?… Как будет, а пробовать переходить надо. И тут к нашему удивлению моя Буланка, а за ней и Каштан Черняка, без всяких сопротивлений, не спеша, свободно перешли кладки. Ликованию нашему не было меры. Препятствие осталось позади. Дорога, ведущая с Богославки на Коммуну, ночью представляла собой глубокий туннель, где по обе стороны росли обсажены деревья, за которыми лежали широкие массивы торфяников совхоза "10 лет БССР". В 1941 году перед войной они были засеяны коноплёй, поросшей всплошную до полутора метра высотой, которую война оставила на полях без уборки, она своим шелестом и трением друг о дружку, от колыхающего его ветра создавала сплошной шум, который как бы упрекал и обвинял всех проходящих и проезжающих спутников за свою осиротевшую судьбу. Своим массивом конопля прилегала вплотную к немецкому гарнизону и надежно укрывали всех переходящих и проезжающих людей по этой дороге от освещения фашистскими яркими прожекторами, установленными в гарнизоне, откуда напрямую расстояние было около двух километров. Стояла тихая пасмурная зимняя ночь. Тихо было и в гарнизоне врага. Только ярко сверкающие прожекторы раз - по разу - перекрестком освещали расположение гарнизона, нагадывая вспышки внезапной тревоги. Не хотелось проехать мимо и не потревожить, дрожавших от находившего страха партизан.

Ночную тишину и шепот конопли нарушали - две автоматные очереди, которые я пустил в направлении фашистского логова. Откуда незваные хозяева открыли из всех видов оружия, такой ураганный огонь, что орудийно-минометные снаряды и мины почти насквозь прорезали конопляную стену, которая казалась вот-вот вспыхнет пламенем. Мы быстро уе-

188

хали в направлении коммуны. Под звуки фашистской канонады из гарнизона "Сосны", мы на полном галопе вскочили в конец коммуны и по березовой аллее повернули резко вправо в направлении деревни Нежин, не останавливаясь. Проскочив 300-350 метров, от коммуны, мы услышали сзади пулеметные очереди, винтовочные выстрелы. Оказывается, на перекрестке дороги Богославка - Коммуна, оккупанты держали против партизан усиленный пост-засаду, который установили уже три дня раньше для преграждения партизанам пути с востока, а канонада стрельбы в гарнизоне карателей и цокот копыт наших лошадей - наоборот приближались с запада, что и нагнало страх на оккупантов в засаде и они из засады ушли в укрытие. Когда они увидели, что проехало только двое, открыли по нас стрельбу, но мы уже были далеко.

В деревне Нежин, мы встретили партизан отряда Далидовича, которые держали оборону от полицейского гарнизона в Коммуне.

На 15 день отсутствия на с в отряде, мы приехали в совхоз Жалы рядом с деревней Загалье, где располагался наш отряд имени Комарова. В Жалах мы решили накормить коней и отдохнуть сами, где мы переночевали и на завтра, на шестнадцатый день прибыли к своим. Не успели мы въехать в деревню Загалье, как о прибытии уже все партизаны отряда знали, а те, которые были для нас близкими, с кем вместе росли, работали, как Любач Иссидор, Лопан Дмитрий, Стешиц Дмитрий, Зеневич Назар, Хинич Арон, Садовский Борис, Ширин Федор, Руденя Трофим, Гаврило Стещиц, Бородич Федор, Бобрик Гаврил, Пинчук Степан, Рижаков Михаил, Меркулов Р.Т., Левченя Борис, Жевнов И.Е. и другие…

Они еще вечером знали, т.е. им доложили, что мы ночуем в Жалах, они подготовили для встречи нас разнообразный - с жестянок, с бутылок, ложек, сковород, противней и других погремушек - шумный оркестр, с которым встретили нас при въезде в деревню. Встреча была шумной, привлекательной и все немножко повеселились. Командир в.3.Корк, про-

189

читав мои донесения - разведанные, поблагодарил нас и за проведение партизанских вылазок и ухватку партизанскую крепко обнял меня, а затем и Черняка. Также В.3.Корж поблагодарил нас за приобретение хороших коней - скакунов с новой амуницией.

Пятнадцать дней о нас в отряде ничего не было слышно и все считали, что мы попали в лапы карателей, где давно уже зарыты землей, а поэтому и готовили шумную встречу.

Того же дня, вечером в деревню Загалье, в той же форме, в подкасаной старой шинели, с немецким шифром на плече "РОА" и с немецким пропуском "На Украину" прибыл Попов Иван, который после нас, зашел в деревню "Завыход" в одну добрую хату, где его приютили, как родного. И он решил отсидеться, пока оккупанты перестанут рыскать по партизанским следам. Потом пошел от деревни к деревне - поближе к месту стоянки партизан, о которой, он уже наслышался от людей.

В деревне Кузьмичи Попова остановил полицейский пост, а потом, увидев на плече клеймо POА и немецкий пропуск, сразу отпустили. Когда начальник Кузьмичской полиции узнал, что был задержан и отпущен контуженный русский военнопленный, он запряг подводу, взял двоих полицаев и поехал догонять попова, который за деревней уже был на опушке леса. Догнав Попова начальник полиции нашел два пня. На одном сел сам и рядом поставил к березке винтовку. Позвал Попова и указав на пень, пригласил сесть. Попов отказался. Проверив документы, каратель спросил: "Скажи пожалуйста, Попов, правду. Когда ты проходил Белоруссию, ты встретился и был с партизанами?" Попов ответил: "Странный вопрос - встречался и был ли я в партизанах?". Если бы я был партизан, то ваша винтовка, которая стоит рядом, давно была бы у меня в руках, а Вас не было бы давно в живых." Каратели, убежденные видом одежды, клеймом и немецким пропуском, а также внушительными ответами, отпустили Попова, который и пришел в отряд.

190

Не успели партизаны расспросить нас о приключенных, как и появился сам Попов Иван - наш однокашник по подводе. Десятки вражеских гарнизонов были разгромлены и уничтожены во время партизанского рейда по тылам врага, а один самый крупный на Полесье Любанщины - Посталовский гарнизон в рабочем поселке Постолы с численным составом около полуторы тысяч предателей Родины, оставался орудовать - грабить население Полесья, который возглавляли ярые изменники Родины - Кацубинский и Герман.

На заседании тройки ЦК КПБ и Минского подпольного Обкома партии, разработанный план разгрома Посталовского гарнизона, разработаный план разгрома гарнизона генералом Константиновым по поручению Минского обкома ранее, был утвержден, командование которым было поручено М.П.Константинову, но посколько В.3.Корж являлся уже опытным и испытанным вожаком партизанской борьбы, его подпольный обком закрепил в помощь Константинову, по руководству операцией в разгроме Посталовского гарнизона, Корж согласился. 28 марта тысяча девятьсот сорок второго года партизанские отряды имени Комарова, Далидовича, Розова, группа Константинова пешком вышли на боевой рейд и под прикрытием темноты - ночыю на двадцать девятое марта тысяча девятьсот сорок второго года заняли деревни Городячичи и Калиновку. 29 - 30 марта партизаны вели разведку и готовились к штурму.

С 31 марта на первое апреля тысяча девятьсот сорок второго года партизаны сконцентрировались вокруг вражеского гарнизона и в полночь на 1-е апреля по сигналу партизанской ракеты, под прикрытием ночной темноты – народные мстители со всех сторон грянули на укрепления врага такне внезапным и быстрым штурмом, что "храбрые" вояки от переполоху не могли опомниться и в панике начали разбегаться, бросая оружие.

А когда группа партизан - автоматчиков, под командованием чле-

191

на тройки ЦК тов. Мачульского Р.Н., зайдя раньше в тыл гарнизона, начала расстреливать бегущих в панике "вояк" и забросали гранатами окна казармы, размещавшихся карателей, они бросили посты, оставив установленные там станковые пулеметы, минометы, и другие, а сами бежали к лесу, чтоб спасти свою шкуру, без всякого сопротивления. Только в трубе печи лисопильного завода, где нашли лазейку скрыться каратели, их задохнулось от дыма как мухи, более тридцати полицаев, не считая тех, которых нашли партизанские пули. В деревне "Хвойка" утром на рассвете по черным кровавым следам, партизаны догнали четырех карателей и привели на суд трибунал народных мстителей за измену Родине.

Утром с восходом солнца первого апреля тысяча девятьсот сорок второго года на площадь поселка "Постолы" собрались все жители поселка, где состоялся митинг и суд - трибунал народных мстителей над изменниками Родины. А с каким вниманием и радостью слушали люди голос Москвы, который звонко звучал из Украинского радиодинамика на рядом стоящей пушистой сосне, установленного радистом партизанского отряда имени Комарова Берковичем Сашей. Над рабочим поселком звучали пламенные слова правды о положении на фронтах, о партизанской борьбе в тылу врага и т.д. Чего люди не слышали сначала войны тысяча девятьсот сорок первого года. На митинге выступил - секретарь подпольного Обкома партии тов. Козлов В.И., Мачульский Р.Н., командир партизанского отряда Комарова т.Корж В.3., секретарь Старобинского подпольного райкома Меркуль В.Т.

Генерал-майор тов. М.П.Константинов, прочитал приговор суда - трибунала народных мстителей партизан - шести ярым изменникам Родине и советскому народу, который там же публично был приведен в исполнение. В Постоловской операции было уничтомено более ста кадателей. Взяты трофеи: два миномета, два станковых и три ручных пулемета,

192

много винтовок, гранат более тысячи и большое количество патронов. Особенно взяты большие трофеи на складе-кухне оккупантов, где оккупанты заготовили, то есть награбили у людей, более ста штук разных туш, как свиные, говяжьи и несколько баранов. Для отправки трофеев - оружие, боеприпасов и особенно продуктов питания пришлось создать, то есть организовать специальный обоз. И так, совместный партизанский рейд по тылам врага, начавшийся 12 февраля 1942 года, по разработанному плану В.3.Коржа, с активной помощью генерал майора т. М.П. Константинова, при непосредственном участии членов минского подпольного Обкома КПБ, а также Старобинского подпольного Райкома партии, закончился разгромом последнего в Полесской части Белоруссии вражеского гарнизона в Постолах 1-го апреля I942 года.

Партизанские отряды разъехались и каждый в отдельности занял свой определенный район с местом дислокации и боевых действий, с целью повсеместно наносить внезапные удары по оккупантам. Партизанский отряд имени Комарова расположился в бывшем Старобинском - нынче Солигорском районе. На острове "Нежин" расположенном по середине труднопроходимых Хадыкского и Махновичского болот, был построен по счету второй, а по существу первый партизанский лагерь отряда "Комарова". Остров "Нежин" имел дугообразную форму площадью около двадцати гектаров. Лагерь начали строить в апреле и закончили в мае тысяча девятьсот сорок второго года. В лагере землянки были построены: - для складов, столовой, мастерской, прачечной, баней, пекарней, санчасти и др… Для жилья строили - шалаши с разных материалов, как палатка, кожа, резина, клеенка, картон, доски, деревянная кора - береста и других. Строились шалаши непромокаемые. Колодцы копались на самых высоких местах острова - на взгорках. Для очистки воды были приспособлены марлево-ватные фильтры, без которых питаться водой было бы невозможно

193

Основным и главным напитком у партизан был крепко заваренный чай малинником, а весной кленовым и березовым соком. Также в весенне-летнее время в пищу применялись - дикий чеснок, лук, щавель, которых на острове "Нежин" было в достатке. Богат был остров и разной ягодой, как земляника, малина, смородина, рябина, и на болоте вокруг острова клюква. Было много орехов. Все это, при случаях, способствовало для базы питания партизан. Все было приспособлено к жизни людей - партизан. Но злейшим врагом партизан был гнус - мошка и комары, от которых не было никаких средств спасения. Они сыпались в котел, в миску, в пищу, в воду, в рот, в нос, глаза, в уши. День и ночь, они не давали людям покоя. В лесу было одно средство спасения от них - на старых дубах и их пнях растет гриб - губа большими ковригами. В сельской местности зовут – «Скрыпень» он высушенный хорошо горит. Этого дыма, они только и боялись. И только тогда было можно сделать передышку в спасении от них. Некоторые товарищи не могли переносить этих миллионных укусов и заболевали разными болезнями, как зуд-чесотка, малярия, и другие. Очень трудно было переносить детям. Для тех, которые из степных районов и впервые попали весенней порой в лес - партизанский лагерь. Исход даже не в одном случае был смертельный. В партизанском лагере на Нежине таких пять смертельных случаев из них один ребенок в возрасте до трех лет. На острове Нежин была исключительно богатая и красивая - привлекательная природа. Лес был только лиственный - дуб, клен, граб, орешник, ясень, рябина и другие. В низменных местах росли березы, осина, ольха и только в северо-восточном углу острова росли, как насаженные пушистые елки. Очень много на острове душистой черемухи и других цветов, как колокольчики, ландыши и другие, которые своим душистым ароматом привлекали все живое. На старых дубах, кленах, ясенях, и других деревьях, в их дуплах и на вершинах было множество гнезд - белки, ястреба, и

194

других, а на самых высоких деревьях на острове Нежин по краям острова выделялись громадные гнезда сооружений буслянок, где летней порой беспрерывно клекотала буслиха. Остров был богат звериным и птичьим миром. Тут водились лоси, кабаны, косули.

На одном конце острова, где был возвышенный бугор, водилось несколько семей барсуков, а на втором десятки нор лисицы. Там жил царь - птица - глухарь, масса тетеревов, рябчиков, вальдшнепов и многих других птиц. Так с апреля 1942 года началась новая - лагерная, партизанская жизнь партизан отряда им. Комарова. Они перешли на полевые условия жизни с большой разницей полевых условий солдат советской армии. В том, что там оружием, боеприпасами, одеждой -обмундированием и обувью, продуктами питания полностью обеспечивает государство, а у партизан для этого не было никакой базы.

В основном все это надо было отбить у врага. Все это, начиная с хлеба, приходилось добывать кровью. Мало того, что партизаны, отбивали хлеб, оружие, боеприпасы и другое у оккупантов, нужна было и активная помощь населения, которое делилось с партизанами всем, что только у них было. Только при этих условиях партизанам можно было жить и вести постоянную борьбу с оккупантами. В лагере на острове Нежин экономические условия партизан были крайне тяжелыми. Остров окружался болотом с такой и непроходимой топью, где до августа 1942 года не было никакого подъезда и все материалы на устройство лагеря продукты питания и другое люди более двух километров несли на себе или тянули тягой по болоту.

На первую боевую операцию с лагеря острова Нежин партизаны отряда "Комарова" вышли девятого апреля тысяча девятьсот сорок второго года. Лагерь покинули все боеспособные и здоровые, кроме хозяйственников по кухне, прачечной и других, а также раненые и больные.

195

Партизанская разведка и связные доложили командованию отряда о том, что в деревнях Метявичи, Погост, Тесово, и Зажевичи гарнизоны карателей и новые немецкие силы хозуправления активизировали свои враждебные действия в отношениях к людям семьям партизан, военнослужащих, бывшим советско-партийным работникам. Издеваются над ними, делают обыски, упрекают связью с партизанами, арестовывают, отводят в сельуправу и избивают. Для усмирения и проучить зарвавшихся карателей и их пособников направился партизанский отряд Комарова под командованием первого комиссара партизанского отряда имени Комарова Никиты Ивановича и секретаря Старобинского подпольного райкома партии, первого заместителя командира партизанского отряда имени Комарова тов. В.Т. Меркуля. Разведчики принесли донесение, что девятого апреля утром из деревни Зажевичи более сорока подвод колхозников выехали за сеном в урочище "Рак", что и решили использовать опытный комиссар и зам. командира отряда Комарова тов. Бондаровец Н.И. и Меркуль В.Т.

Партизаны пришли в урочище "Потолочье" днем, во время - после обеда, около пятнадцати тридцати - шестнадцати часов на тракте, ведущем Рак Зажевичи. Ждать долго не пришлось - обоз колхозников с сеном тут как тут. Колхозников всех оказалось сорок две подводы – значит, сорок два человека. Их созвали в месте и представились: Председатель райисполкома Меркуль и Уполминзаг. Старобинского района Бондаровец, которых все знали хорошо до войны и сейчас все узнали сразу. Им Бондаровец рассказал о положении на фронтах, чего идем в деревни и как надо и положено сейчас вести себя каждому советскому гражданину по отношению к оккупантам и партизанам, какие обязанности в период войны советских людей… Обоз тронулся и уже за каждым возом шли не один возчик, а по три-пять-шесть и более. Лучше не придумаешь маскировка, случайно получилась, как по договоренности. Нас тройка – Черняк

196

Иван, Михаленя и я – должны взять живым начальника полицейского участка в Зажевичах - предателя народа - Родины Радюка.

Быстро отрываемся от обоза и по улице справа, окружаем шестую хату. Радюк, вдвоем с соседом починяли крышу. Заметив вооруженных, Радюк насторожился … "Стой, - кричу - не с места, руки вверх". Предатель поднимает руки и прыгает вправо к лестнице, а там Черняк c Михаленей. Связываем руки назад, спрашиваю: "Где оружие?". «В хате за печью винтовка и патроны». Они держат старосту, а я быстро спешу в хату. За печью беру винтовку и мешочек с 250 патронами. В хате одна жена, беру на пушку - "Где вторая винтовка?" "В кладовой, на палице" - отвечает женщина. Иду в кладовую, беру вторую винтовку и еще 150 патронов. В это время жена бросается ко мне с плачем и просьбой: "Мои хлопчики, мои добрые люди, забирайте его с собой и не пускайте, он нам не дает жить, каждый день идет на какую-то засаду, вторую винтовку дает второму или третьему и все кого-то ловит, кого-то стережет. Он у нас примак прятался перед войной - тут у него никого нет. Я пробовала ругаться и отправлять с дому, он нахал меня бьет и бил каждый день. Вот сейчас он слыхал, что я сказала где стоит вторая винтовка и за это он меня убьет. У меня есть дочь, освободите нас, хотя не пускайте обратно". Недалеко от нас - впереди поселка, около сельской немецкой управы, раздались выстрелы, где старший полицейский Вечер Андрей - местный из поселка Кальск, заметив нас, начал беспорядочную стрельбу. Наш партизан Мацукенич Николай из ручного пулемета, который был впереди нас, срезал предателя из ручного пулемета насмерть. Тут же на улице по приговору суда - трибунала народных мстителей партизан за измену Родине был казнен старший охраны сельской Управы Астап. На улице Старого села партизаны поймали еще одного изменника Родины, который не подозревал, что здесь будут партизаны, сам случайно пришел в руки партизан с вин –

197

товкой и пистолетом, который признался, что ходил на засаду к хутору, куда должен был ночью прийти партизан. Его судили по приговору трибунала народных мстителей-партизан вместе со старостой Радюком за измену Родине. Немецкую новую сельскую Управу в деревне Зажевичи, мы разгромили и всю документацию сожгли. Заготовительный магазин, организованный немцами, мы также разгромили, а что нельзя было забрать, раздали населению.

Затем, после исполнения приговора трибунала народных мстителей, на улице деревни Зажевичи, был проведен митинг, на котором выступили перед населением тов. Бондаровец Н.И., Меркуль В.Т., Мурашка Иван, Жевнов Иван и другие. После такой профилактической операции, вокруг немецкие сельские управления, немецкие гарнизоны боялись вводить свои новые порядки. Старосты, начальники полицейских гарнизонов, полицейские, начали, начали бояться народных мстителей и их трибунала. Людям стало жить немного лучше, то есть спокойнее. А полицаи, даже приезжающие, долго в деревне не задерживались - боялись мести трибунала народных мстителей.

24 апреля 1942 года, нас, пятьдесят партизан, под командованием командира отряда имени Комарова тов. В.3.Коржа, на рассвете, оставили лагерь и вышли обратно на боевую операцию. Надо было зайти ночью в средину г.п. Красная Слобода, где жил связной, имеющий личную связь с B.З. Коржом, связь там, заготовленное оружие связным некоторые разведанные.

В деревне Копацевичи обезоружить голландцев девять человек, которых немцы привезли в Копачи, как специалистов строить немцам новое сельское хозяйство. Их вооружили винтовками и пистолетами. Вооруженных девять голландцев, директор /управляющий имением/ который был директором Безверховичского кирпичного завода, добровольно пошел тоже вооруженный винтовкой и наганом, его заместитель Шарко Василь - местный, бывший панский объездчик, тоже вооруженный. Вот и

198

складывается вооруженный вражеский гарнизон, с которым на скором времени В.3.Корж решил разобраться. Быть этому гарнизону в Копачах или сразу его ликвидировать? На такую сложную боевую операцию, отобранных пятьдесят боевых партизан, повел сам В.3.Корж.

В состав группы входили: пулеметчик с ручным пулеметом Дехтярева Добролет Яков Л., Добролет Иван, Бородич Федор С., Григорьев Михаил, Подковзин Григорий, три брата Некрашевичи - Иван, Григорий, и Михаил, Дербан Владимир, Лисовский Федор, Савицкий Андрей, Смолер Степан, Кудрявец Тимох, Глущеня Владимир и Доваль Игнат тоне с девятки, Михаленя Данила А., Хамицевич Алексей Ник., Хинич Арон, Черкас Антон, Перепечко Яков, Хамицевич Иван, Чуклай Иван И., Нордман Эдуард Б., Ширай Игнат, Ташнады Евгений, Лефаньев Виктор, Мацукевич Николай, Мурашка И.М., Павленко Михаил А., Хатько Данила, Зеневич Назар, Черняк Иван, Коник Лазар, Журавлевич Семен, Бобрик Гаврил, Цыганков Иван, Быков Петр, Котович Павел, Романюк Иван, автор книги Шошин В.С. и другие. Вооруженная группа была: ручным пулеметом "Дехтярева", 16-тью автоматами и 33 винтовками. Пистолетами и гранатами. 24 апреля 1942 года к двенадцати часам прибыла на канал – Арестанку, между деревень Ананчицы - Комсомолец, где сделали привал. Арестанка потому что капали его арестанты, а местные люди прозвали - "Арестанская канава". Зима в 1942 году была устойчивая и затяжная, где на 24 апреля местами в лесу еще много лекало снега, а в канале только в берегах стояла вода от растаявшего к солнцу снега, а лед еще не трогался. В этих стоках берега канала, начали мыться партизаны свежей, весенне-снежной, прозрачной, как с фильтра водой. В этом месте, где партизаны сделали привал, Арестанка проходила через горку, где ее насыпанные крутые берега сотни лет назад мозолистыми, сухими руками царских узников, образовали по обе стороны канала два высоких холма, откуда во все стороны всем просматривалось, как с вышки. Тут и стали

199

два часовых партизана. Скоро часовой Быков Петр доложил В.3.Коржу, что в сторону деревни Комсомолец в метрах двухстах появилось скопление коров и вместе с ними людей - женщин, которые остановились и дальше не движутся. Оказалось, что жители деревни, после зимы, впервые выгнали на пастбище своих коров, где каждая хозяйка шла за своим хвостом. Хорошо погулявши и вдоволь набегавшись, коровы остановились и к весеннему сенцу, с большим вовлечением, об стволы деревьев, вычесывали оставшуюся зимнюю линьку - шерсть, а женщины, собравшись вместе, начали свой хозяйский говор. К собравшимся на поляне в лесу женщинам, с автоматом на плече, направился В.З. Корж. Вместе с ним пошел Стешиц Гаврил. Стешиц не шел на задание дальше, но поскольку он сам местный, решил провести партизан по своим родным местам. Увидев вооруженных людей, женщины прекратили разговор. Подойдя вплотную, Корж и Стешиц поздоровались, им также ответили и тут же стали перешептываться, они все узнали Стешица Г, В.3.Кори начал спрашивать о новостях, о жизни колхозников о Долговской сельуправе и др. В разговор втянулись все женщины - пастухи - хозяйки и завязалась активная беседа. Параллельно каналу Арестанка по течению в сторону леса на расстоянии от канала 150-170 метрах проходила лесная дорога. С деревни Долгое в деревню Комсомолец - на Ананчицы. Деревня "Западная Морочь" находится на другой стороне реки Случь. Если напрямую через реку Случь и болото, от деревни Комсомолец не более 5 километров. А выезд из деревни только через деревни Горька, Долгое, Комсомолец, где расстояние до деревни Комсомолец двенадцать километров. В западной Морочи размещался около пяти месяцев гарнизон оккупантов из латышей в количестве 65 эсэсовцев, которые и носили форму СС. Дней десять назад - в начале апреля командование отряда имени Комарова от имени белорусских партизан послали ультимативное письмо:

200

«Оставить деревню запад. Морочь и выехать, чем поскорее». Правда ответа не было, но штаб отряда Комарова такого ожидал.

Ничего не зная, что сюда направились партизаны так, как и партизаны не знали о выезде в этом направлении Морочского гарнизона.

На 16 подводах латыши ехали по маршруту: Горька, Долгое, Комсомолец, Ананчицы - за продуктами. Их обоз растянулся длинной дистанцией, где задние подводы от передних были дистанцией до километра, где к пригревавшемуся солнышку любопытно и приятно было проехать лесной тишиной. К лесной поляне, где собрались женщины, а В.3. Корж с ними уже настоящее собрание-собеседование, лесная дорога крутой дугой поворачивала к Арестанке, а затем дугой обратно в лес - объезд болотины. Вот тут передняя подвода, оторвавшись далеко вперед от следующих за ней, на которой ехало четыре солдата - латышей, внезапно выехали из лесу, где они, ничего не подозревая спокойно разговаривали и курили немецкие солдаты, т.е. латыши в немецкой форме. Одно мгновение и командир отряда В.З. Корж пускает полную автоматную очередь и убивает насмерть весь экипаж подводы. Конь, с мертвыми пассажирами резко разворачивает назад и все остальные подводы, не подчиняясь никакому управлению, галопом понесли немецких пассажиров назад, которые из переполоха, так и не дали в ответ ни одного выстрела, а морочские кони их завезли обратно в Морочь. Конечно, в гарнизоне латышей было более половины честных советских людей, они и содействовали не ввязываться в бой с партизанами Белоруссии, а лучше, используя случай, уехать из этого леса. Заехав в гарнизон деревню Зап. Морочь, они снимают немецкую форму. Одевают свою национальную, делают гробы, кладут в гробы убитых, снимают все с гарнизона и все вместе везут в Латвию хоронить земляков. Правда немцы их обезоружили, а командира разжаловали и переаттестовали, но они повезли хоронить своих товарищей в Ригу. Так случайно или

201

нарочно, в вернее из-за смелой и умелой тактики партизанского вожака командира отряда Комарова В.З. Коржа, немецкий гарнизон был изгнан с партизанской зоны.

В тот же день, т.е. назавтра после полночи в четыре часа ноль ноль минут, партизанская группа под командованием В.3.Корка прибыла в деревню "Залази" бывшего Краснослободского района.

Деревня стояла на бывшей границе с белополяками, где еще стояли пограничные столбы, а недалеко от деревни виднелась пограничная застава "Липники". В деревне Залази всего проживало 46 дворов - семей, где, расставив с четырех сторон часовых, разместились партизаны. Порядок был тот же, что и при партизанском рейде по тылам врага. Уходить или уезжать из деревни строго запрещалось. Прибывшим в деревню уходить или уезжать обратно тоже запрещалось. Все должны жить на месте или у родственников, или у соседей до тех пор, пока партизаны снимутся с места.

Надо отметить, что люди деревни Залази все были честные советские труженики - патриоты своей советской Родины, они приняли нас, партизан, как добрых гостей и делились всем, что только у них было. Вот к примеру, при въезде в деревню слева был дом Живолковских, а справа Протасени. Это семьи, которые в деревне жили богаче и культурнее некоторых, но и больше некоторых они оказывали помощь партизанам. Это были семьи, с которыми можно было решать и более важные вопросы. На всех их членов семьи можно было положиться в любой обстановке. Они своими силами - членами семьи, помогли нам узнать данные, которые для нас были крайне необходимы и ценными. В райцентре Красной Слободе и других населенных пунктах. Они ночами, как проводники, ходили с партизанами-разведчиками и приносили ценные данные.

Напрямую с Залази до райцентра Красная Слобода, было до 18-20 километров. Наши разведчики связали в.3.Коржа с его связным, который

202

должен был подготовить оружие, и он ночью явился к Коржу. Жил связной в центре г.п. Красная Слобода, где рядом с ним жила жена погибшего в Испании вернейшего друга и товарища Коржа - Ярошени Ярошеня Надя с маленькой дочкой в возрасте до трех лет, которой угрожала опасность расправы карателей, как жену патриота соц. революции и старого большевика. Только на пятый день наша разведка проверила и узнала заходы и выходы в г.п. Красная Слобода. Подходы и отходы от гор. поселка и др. необходимые разведданные. а пятый вечер 28 апреля 1942 года отблагодарить людей за их ласку и человечность, мы покинули деревню Залази. Подойдя к Красной Слободе, куда нас привезли проводники жители д. Залази Живолковский и Протасеня. Мы прибыли в час ночи, где нас в условленном месте, ждал связной В.3.Коржа, который вчера лично приходил на встречу к Коржу. А поставив с двух сторон заслон автоматчиков по шесть человек, мы осторожно ступая, шли за связным, который почти бежал и мы едва успевали за ним. Подойдя к дому с темной стороны, он постучал в окно, и задняя дверь с огорода открылась. Огня не зажигали, светили фонариками. С хозяином мы зашли в кухню, затем в кладовую. В углу кладовой стоял бочонок с капустой, он отодвинул бочонок и указал на угол. Мы ничего не заметили, он показал на угол, где был пригнутый гвоздь. Наш партизан Некрашевич Миша взялся за гвоздь - не поддается, потянул сильнее, и доска поднялась, а там оказался погреб - клад, куда связной Коржа прятал оружие. Подняли две доски и увидели лестницу. Спустились втроем и увидели клад. Берем и подаем с мешком автомат, десять винтовок. Из них восемь - русские - два немецких. Затем вещмешок с гранатами - немец - кими около двадцати пяти штук и вещмешок солдатский с разными патронами более тысячи штук. Все подали через окно партизанам, которые с трофеями были уже под лесом. После удачной встречи в доме связного,

203

мы собрались уходить, как нам на руках с ребенком, подбежала женщина, та самая - Ярошеня Надя, которая начала плакать и просить: «Заберите меня с собой, а так они завтра меня повесят». Пришлось ее успокоить и выйдя с огорода, подвести ее к командиру В.З. Коржу, который разрешил Ярошене Наде с дочкой пойти с нами, партизанами. Связной Коржа тоже подтвердил, что Надю давно бы уже арестовали, но сдерживал ребенок. Он В.З. Коржу подал еще два немецких пистолета "Кольт" и две круглые гранаты-лимонки. Наша партизанская группа, не подымая шума, направлялись в соседнюю деревню от деревни Залазина запад в деревню Салагощ, где с рассветом 29 апреля 1942 года, мы партизаны, поставив укрепленный пост на перекрестке дорог у подхода к деревне, где укрытием служила небольшая горка, пулемет ручной Дехтярева, автомат и винтовка из четырех человек. Остальные разошлись по квартирам позавтракать. В.3.Корж, Некрашевич Иван и я Шошин - автор книги, завтракали у председателя колхоза тов. Радкевича - кавалера Ордена Красной Звезды, награжденного советским правительством за оказываемую активную помощь в охране государственной границы. Две дочери Радкевича были обе студентки. Мария - третьего курса медтехникума, а младшая - второго курса Слуцкого педтехникума, война которым прервала учебу. Они с хорошим желанием приготовили нам завтрак.

Не успели мы закончить завтрак, как на улице поднялась и послышалась тревога. Наш пост сквозь туман заметил движущихся по дороге из Красной Слободы в д. Салагощ оккупантов, по которым, подпустив близко, открыли внезапную дружную стрельбу Добролет Яков из пулемета, Чукай Иван из автомата и Павленко Михаил из винтовки, где сразу несколько карателей были убиты и ранены. Оккупанты, в растерянности, откатились назад и залегли. Сзади у них двигались пушка и

минометы, которые развернулись и начали обстреливать деревню Салаг-

205

- 32 -

ощ. Из пушки и минометов, надеясь навести панику среди партизан, рассеять и отрезать единственный отход партизан на запад в лес к глубокому броду, для чего все снаряды и мины пускали за деревню на деревенскую дорогу - отхода. В.З. Корж нам, десяти автоматчикам: Чуклай, Нордман, Котович, Доваль, Лифантьев, Савицкий, Лисович, Глушеня, Мацукевич и я, автор книги Шошин - приказал занять оборону по малому каналу, протекающему в то время там, цепочкой по правой стороне и прикрывать отход партизан пока перейдут кладки и скроются в лесу, где наши десять автоматчиков завезли такой бой, что они вынуждены были откатиться назад и прекратить стрельбу. Партизаны свободно перешли кладки, которые от дружной наступающей весны уже покрывались водой и вошли в свой родной густой еловый лес, который уже не первый раз укрывал их от вражеских пуль, снарядов и мин, а также от холода. Вечером 29 апреля 1942 года партизаны прибыли на пограничную заставу "Липники", где от бывшего здания заставы, оставалась только коробка, правда под крышей. Апрель шел к концу и если позавчера, когда мы ходили в Красную Слободу - ночью скрипел мороз, то вчера, после яркой солнечной погоды вечером пошел дождь. Дружно наступила весна, Лед кругом покрылся водой. Наступило такое тепло, что в лесу днем к солнцу, было даже жарко. Лед под водой держался, но местами уже становился черным. Поводка покрыла не только лучи и болота, а все вокруг пространство поля и улицы. Нам нужно было возвращаться в деревню Капачи, для выполнения намеченной главной операции.

Потом мы узнали, что в деревне Залази, во время пребывания там партизан, приезжали и приходили разные люди, даже из Красной Слободы, из которых нашелся провокатор и сразу доложил все в Краснослабодский гарнизон, а также нашелся провокатор, который видел нас, как мы двигались новью на Салагощь и тоже по-видимому быстро доложил в гарнизон, где оккупанты почти по пятам, сразу последовали нас. Они сня –

206

лись почти полностью и двести человек, взяв пушку, минометную батарею, пулемет станковый, другой оставили для охраны гарнизона. После нашей схватки под Салагощем и остановки их, они из Слуцка вызвали подкрепление - немецкую часть. Перекрыли все сухопутные отходы на запад, северо-восток, считая, что через день дальше на юг и запад вода прекратит путь отхода и они уничтожат здесь партизан, если не оружием, так голодом, разместившись в деревнях: Салагощ, Залази, Веска и других сами… А опытный партизанский вожак В.З. Корж запросто и здесь обвел оккупантов. От заставы Липники, используя еще державший под водой лед, он напрямик болотом "Бабыниха" повел партизан к острову "Козлова Гора" - в шести километрах от деревни до Копачей, где нам намечено быть завтра, напрямик, болотом примерно десять-одиннадцать километров, а по сухопутным дорогам, где нас стерегли оккупанты - семнадцать - восемнадцать километров. Идти напрямую болотом было бы по лежавшему на дне льду легко, но было скользко и некоторые без привычки, а значит и намокли в воде. Еще тяжелей было идти там, где была большая и густая трава под снегом, там было не замерзшее, и люди проваливались до пояса. Особенно было тяжело переходить болото женщине - Ярошене Наде, с ее маленькой дочуркой Галей. Конечно малышку мы несли посменно и Наде, которой сразу пришлось принять такое крещение в первые дни лесной жизни, помогали переходить тяжкие препятствия на болоте.

Оккупанты, прекратив засадами все наши проходы, зная, что других путей отхода нет, забыв, что вода и болото являются партизанскими тропами.

Ожидали появления партизан до тех пор, пока им не передали, что партизаны разоружили в деревне Копачи девять голландцев и пустили их раздевши верхнюю одежду. Забрали, вернее уничтожили - убили нового

207

назначенного немцами, управляющего имением - Гапановича и его помощника Шарко. Ночью - 30 апреля 1942 года, мы были на острове "Козлова гора" на реке Морочь. А сколько было радости у всех партизан, когда последняя маленькая партизанка Галя ступила на сушу - берег острова. Остров омывался рекой Морочь, 2/3 берега острова омывались ручным глубоким затоном и 1/4 рекой Морочь. Высота средины острова "Козлова гора" - два метра над уровнем воды. Берег вокруг острова заросший густым кустарником - лозы, вербника, ольхи, черемухи, малины, калины и др. Выше росли: береза, дуб, ясень, граб, орешник, клен и другие. Середина острова около полу гектара - чистая поляна, поросшая соцвветием разных трав и цветов, наполнявших воздух в весенне-летнюю пору, ароматом запаха меда. Нам нужен был костер, чтобы посушиться и обогреться. Стоячего сухостоя и валежника на дрова оказалось в достатке. Было разведено шесть костров, где все могли осушиться и обогреться. Тепло костров приласкало всех. Все осушились и обогрелись, забывая все что было вчера и даже сегодня. После двух бессонных ночей в некоторые уже спали замертво, где постепенно, кроме часового, спали все. Для завтрашней операции надо было отдохнуть, а вернее поспать, для подготовки операции - уточнения обстоятельств, изучения местности, расположения некоторых объектов в деревне и других данных, В.З. Корж посылает в деревню Копачи тов. : Кудравца Тимофея Федоровича - местного председателя Копацевичского сельского Совета, где проживала его семья, Савицкого Андрея Петровича, бывшего председателя колхоза д. Вильга, Бородича Федора С. - бывшего председателя колхоза Чкалова и автора книги - Шошина В.С. Кудравец, как местный житель обвел нас вокруг деревни, указав, где в каких зданиях размещалась МТС, где остались помещения пустые в связи с началом войны, где была контора, клуб, т.д. Побыли мы против и новой конторы- нового сельского немецкого имения. Обошли незаметно и вокруг здания, где

208

поселились девять голландцев, недавно приехавшие в Копачи. От людей мы узнали о поведении директора, его помощника и о голландцах. 30 апреля 1942 года мы возвратились с разведки по подготовке операции, о чем письменно, как на плане, изложили в.3.Корку, который распределил партизан по группам, поручая каждой отдельные задания, намечал ответственных в группах, устанавливал время и пароли, назначал место и время сбора после операции. Нашей группе из двенадцати человек - Котович Павел, Глущеня Владимир, Доволь Игнат, Дербан Владимир, Лисович Федор, Савицкий Андрей, Черкас Антон, Михаленя Данило, Григорьев Михаил, Лифантьев Виктор, Мацукевич Николай и автор книги - Шошин В.С. - расправиться с голландцами. Второй группе - Мурашка Иван, Хинич Арон, Коник Лазар, Садовский Борис, Бобрик Гаврил, Некрашевич Михаил, Подковзин Григорий, Павленко Михаил, Хамицевич Алексей, Добралет Иван, Романюк Иван, Швец Григорий, Зеневич Назар – блокировать квартиры директора нового имения Гапановича и его помощника Шарко, которые уже организовали для себя вооруженную охрану. Сам В.З. Корж и с ним - Нордман Э., Чуклай И., Некрашевич И., Бородич Ф. – установили заслон-засаду от центральных подъездов с дороги Старобин - Слуцк.

Добролет И. с пулеметом, Некрашевич Г., Хамицевич Иван, Кудравец Тимофей и Левчик Леон, установили засаду по дороге от деревни Великовичи, Красная Слобода. Это все было проделано командиром В.З. Коржом, чтобы боевые операции партизан проводились безопасно. Вся эта партизанская тактика и опыт борьбы с оккупантами в их тылу и расположениях взята товарищем Коржом из проведенных им операций против оккупантов сначала войны 1941 года, которая здесь сейчас и пригодилась. У Коржа был богатый накоплен опыт борьбы, в тылу вражеских оккупантами, еще с Гражданской войны против осадников и др. польских панов в Запад-

209

ной Белоруссии в п/отряде К.П. Орловского, в затем в Испании. Где любая - большая или малая, проводимая под его командованием боевая операция, имела успех в каких бы она не была обстоятельствах, даже при превосходившей живой силе и оружием противника. Он всегда, в самых тяжких условиях, находил выход из положения, а потери людей при его командовании, бывали только случайные. А намеченной цели командир В.З. Корж всегда добивался. Потерять в бою или другой боевой операции людей - человека, для его было самым страшным преступлением и несчастьем. Он, как командир, исключил случаи гибели партизан. По его убеждению, "Партизан должен пройти везде, сделать все и вернуться невредимым".

Голландцев немцы привезли, без их воли на согласие, они приехали в своей форме - в костюмах темно-зеленого цвета из голландского сукна.

Расположились жить голландцы все вместе в помещении бывшей конторе МТС, в доме из четырех больших комнат, разделенных плотной стеной по две, где окна были только с фасадной стороны. Ночь выдалась темной с мягкой мглой с неба. Когда мы с Котовичем Павлом вдвоем в темноте подошли к тыловой стене, голландцы услышали наш шорох и сразу все быстро перешли в другую половину дома - угловую комнату. Мы с тыла пробрались к окну дома и бросили в окна гранату, а сами быстро отпрыгнули до 20 метров и легли - ждем взрыва. И в это время за правым углом дома, засверкал электрофонарь, откуда на ломанном русском языке послышался голос: "Рус - комрад", где мы уже увидели, светящий в нашу сторону электрофонарь, который светил в нашу сторону офицер - старший группы голландцев, а у него под ногами лежала нагромождённая куча одежды - голландские шинели и кителя, а рядом вторая куча - винтовки, пистолеты и патроны. Голландец держит в правой руке фонарь - светит вперед, а левая рука поднята вверх. Все остальные восемь голландцев держат руки вверх: "Рус комрад, ходь тут"- повторяет

210

старший. Идем, держа на изготовке оружие и тоже светим фонариком. Около окна лежит девять винтовок, девять пистолетов и в малых мешочках патроны. Рядом лежат шинели и кители. Новые шинели и кители с темно-голландского сукна, новые с иголочки. Приказано: одежды не берем, а оружие сразу. Забрали Довель и Глущеня, он начал говорить и показывать, что голландцы воевать не хотят и не будут, но если мы не возьмем их оружие, т.е. не разденем, их немцы обвинят, что они сдались добровольно, Дане начал показывать, чтобы мы им на плечах и на боках набили синяки. Тогда поверят, что их били и раздевали. Пришлось быстро посылать посыльного к командиру Коржу В.З., который был не далеко. Посыльной пришел быстро и доложил, что командир запрещает брать одежду, а если они уже настаивают на этом, только при условии, что они все отказываются и отдают, а не один - их старший. Когда им их старший рассказал, об этом, они все хором закричали, что не только согласны все, а просят и настаивают. Пришлось согласиться. Голландцев мы научили, как медным пятаком или трояком нанести синяки на теле и тепло по-братски попрощавшись, расстались. Граната, которую мы бросили в окно, оказалась негодной и не взорвалась и на счастье голландцев и на счастье наше. Могло бы произойти небольшая неприятность … Старший группы заверил нас, что ни один голландец не будет воевать против русских и тем более на их оккупированной земле, о чем мы действительно немного позже убедились.

Вторая наша группа блокировала квартиру директора Гапановича и его заместителя Шарко. Правда охрана там была еще малая, которая при встрече партизан, разбежалась. Но так повели себя "начальники": они, засев в квартирах, дали партизанам сильное сопротивление и заявили, что живыми не сдадутся, где партизаны вынуждены были бросить в окна квартир сопротивлявшихся гранаты.

Все немецкие приказы и установки партизаны забрали, а все осталь-

211

ное сожгли вместе со шкафом и столом. Так был ликвидирован будущий гарнизон оккупантов и перестало существовать новое немецкое имение в деревне Копачи. Бухгалтер и другие работники конторы были взяты под расписку, что при следующем вызове на работу не явятся. Тут же на улице деревни Копачи В.3.Корж, собравшимся людям зачитал смертный приговор народных мстителей партизан изменникам Родины и народа Гапановичу и Шарко за измену Родины, который был уже исполнен. Через некоторое время мы узнали, что после проведения настоящих операций в деревне Копачи, туда наехали каратели из Старобина, вывели на улицу не в чем не винных безоружных людей, жителей Копачи - Фельдшер и Руденко, которых подвергли жестоким пыткам, добиваясь рассказать о местных партизанах, которые на пытках ничего не сказали, и их каратели казнили смертью. Так не в чем неповинные советские люди, простые крестьяне в возрасте от пятидесяти - пятидесяти пяти лет, в начале войны 1941 года, кители деревни Копачи Фельдшер и Руденко были по-зверски безжалостно замучены смертью врагами советского народа, а они оба как Руденко, так и Фельдшер, истекая кровью, сжимая зубами черные от крови губы, не проронили и полслова о партизанах, которых знали и видели в деревне Копачи.

Не успели мы отдохнуть, как обратно команда: "Выходи строиться!". Наши разведчики узнали, что есть секретный немецкий приказ, то есть гибецкомиссара округа: "Забрать в колхозных кладовых и амбарах, которых никто не трогал с начала войны, продукты питания, как горох, бобы, крупа, мука пшеничная, мед, и другие продукты и лакомства, которые лежали в кладовых колхозов как общественные - государственные. Командование п/отряда имени Комарова, вместе с подпольным Старобинским райкомом партии решили создать группы партизан и направить по составленному маршруту колхозы с конным обозом, забрать все перечисленные продукты в отряд для питания партизан. Руководство та –

212

кой операцией взял на себя подпольного Старобинского райкома секретарь товарищ Меркуль В.Т.- бывший председатель Старобинского Райисполкома. В группу подбирали местных партизан, которые знали где кладовые, сколько их в колхозе и какие там имеются продукты.

В группы вошли - Ширин Ф.И., Зеневич Н.Н., Кудрявец Тимох, Кустанович Летар, Протасеня А., Данилевич Семен, Стецко Марко, Пинчук Степан, Домничи - три брата, Черняк Лазар, Коник Лазар, Хамицевич Дмитрий, Хамицевич Данила, Хамицевич Алексей, Герасименя Иван, Хинич Арон, Перепечко Яков, Стещиц Дмитрий, Рыжиков Михаил, Лобач Иссидор, Халицевич Иван, Михновец Красан, Филонович Петр, Керасев Григорий, Другаль, Быков Петр, Швец Григорий, Мурашка Иван, Романюк Иван, Шталь Саша, Герасименя Евгений, Подковзин Григорий, Садовский Борис, Раенгольд, Добролет Иван, Бобрик Гаврил и другие… B.Т. Меркуль составил план-график объезда колхозов ночью начиная с Листопадовичского сельского Совета. Первый выезд групп и второй были удачными, т.е. без всяких ЧП, но в третьем выезде в деревне Березовка партизаны оставили заслон от Старобина - три человека Зеневич Назар Никифорович, Кудравец Тихон Федорович и Ефимчик Николай - житель деревни Березовка, а сами поехали дальше - Дунцы, Галица, Старые Терушки, где операция затянулась, а в Березовке нашелся провокатор, который верхом на коне, скрыто от партизан, заскакал в г.п. Старобин, где стоял крупный немецкий гарнизон. Каратели на галопе примчались в Березовку, оцепили ее кольцом, а затем окружили и двор Ефимчика, где находились партизаны. Каратели старались взять партизан живыми, но партизаны вступили в неравный бой. Зеневич Назар бросает в окно гранату, которая убивает двух карателей, Кудравец с винтовки убивает третьего. Каратели с тыла зажгли хату Ефимчика, где зашла и не сдавалась тройка партизан. При вспышке огня партизаны бросают гранату по заслону карателей и бегут за сарай к лесу. Зеневич и Кудравец

213

врываются в сарай. Каратели поджигают сарай. Верные своей Родине и партии коммунисты Зеневич Назар и Тимох Кудравец, выпустив по оккупантам все что у них были патроны, последней гранатой вдвоем вместе подрывают себя. В неравном бою, они сражались с врагами до конца, и как не страшна видимая смерть, Зеневич и Кудравец не изменили партизанской клятве, где сказано: "Живым в плен партизан не сдается". Сдача партизана живым является изменой Родине и товарищам. Когда Зеневич и Кудравец оторвались уходить к лесу, Ефимчику удалось оторваться в другую сторону и он, дважды раненый, убегает и остается жив. Произошло ЧП, смерть тов. Зеневича Н.Н. и Кудравца Т.Ф. произвела на всех партизан их земляков и соотечественников такое удушающее настроение, где во всех появилась такая ненависть к чужеземцам-оккупантам, к изменникам родины и их помогатым, где каждый партизан отряда Комарова клялся отомстить убийцам за товарищей. На митинге, который проводил комиссар отряда Н.И. Бондаровец, посвященном смерти коммунистов-патриотов Родины - партизан Зеневича и Кудравца, выступил старый партизан Данилевич Семен Якимович. От имени всех товарищей и однокашников-партизан, он заявил: "Пролитая кровь наших товарищей Зеневича и Кудравца даром не пропала, она приводит к гневу, мести всех партизан, кровь за кровь. От лица всех заявляю, что мы не пощадим себя в борьбе за дело, которое боролись они и отомстим кровью за кровь, пролитую ими, оккупантам и всем предателям Родины и народа".

Услышав такую неприятность, у меня что-то стало под грудью и подкатилась такая боль, что в горле пересохло и отняло речь, я хотел сдержаться, но слезы произвольно залили мне глаза и я заплакал навзрыд. Передо мной стал образ друга и товарища детства, дней батрачества, затем по комсомолу, где мы по соседству в деревнях Саковичи - Езавинь на Старобинщине, вступали в комсомол сами, в затем

214

в этих деревнях создавали, еще первые, комсомольские ячейки в 1926- 1927 годах. В те тяжкие двадцатые-тридцатые годы, когда вместе вели классовую борьбу на селе с кулачеством, церковными служителями. Как вместе организовывали колхозы "Рассвет" и "Новый путь". Затем вместе работали и жили в колхозе "Новый путь", он - председателем колхоза, а я секретарем комсомольской ячейки, когда в колхозе еще не было партийной организации, где проработали семь лет. Тут ко мне подкатилась такая тяжкая, непереносимо больная жалость, что его уже нет с нами и мы больше не встретимся. Еще тяжелее всего было за то, что я не был с ним в минуты его тяжкой смерти, что хоронили его другие без меня. Я не верил и не соглашался, что он навеки засыпан сырой тяжкой землей. Что мы больше никогда не увидимся. Назар был коммунист ленинской закалки. Самые тяжкие годы: Гражданской войны, в годы НЭП, культурной революции в селе и коллективизации сельского хозяйства, он отдавал всего себя работе для общего государственного дела завоеванию Октября. В любые тяжкие минуты, он не перед чем не останавливался; а всегда шел вперед. Он был трудолюбивый, честный, справедливый, человечный, страшно непримиримый к врагам социалистической Родины. Он страшно любил свою советскую Родину, со всей окружающей ее природой. Оба они - Назар и Тимох, были подлинными патриотами советской Родины, коммунистами-ленинцами, народными мстителями-партизанами. Они мечтали жить и бороться за будущее счастье людей! За дело мира, за коммунизм! Они не дожили счастливых дней освобождения, в самую красивую пору года – весной, второго мая 1942 года, когда от зимнего сна оживает вся природа. Не щадя самого дорогого - жизни, сами взрывают себя и умирают смертью храбрых.

На особое боевое и важное задание группу партизан в составе товарищей: Бондаровец Н.И., Некрашевич Иван, Лопан Дмитрий, Герасименя Иван, Данилевич Семен, Горячка Иван, Кубик Дмитрий, Хамицевич Алексей,

215

Бобрик Гаврила, Глущеня Владимир, Григорьев Михаил, Некрацевич Григорий и Шошин Владимир - автор книги. Второго мая 1942 года повел комиссар отряда Никита Иванович Бондаровец. Наша разведка доложила, что по старому Ляховскому тракту: Слуцк - Лунинец, где уже около двух недель, на автомашине ГАз-51 /полуторке/ оккупанты возят немецкую воинскую полевую почту, которую сопровождают четырнадцать эсесовцев под командой одного немецкого офицера. Командование - командир отряда Комарова товарищ Корж В.З. поставил задачу: послать боевую группу партизан, выбрать удобное место для засады партизан и уничтожить автомашину вместе с охраной. Выполнить такую задачу, взялся комиссар отряда Н.И Бондаровец. Со второго на третье мая 1942 года группа партизан под командованием комиссара, прибыла в деревню Мелковичи, где с нетерпением ждал партизан партизанский связной-подпольщик, партизанский доктор, звали которого партизаны Леон Кондратьевич Быченя, который и сообщил партизанской разведке о автомашине с полевой военной почтой. Быченя Л.К. по поручению партизан работал заведующим Мазурщанского ФАП, который размещался на Ляховском - Мазурском тракте на перекрестке дорог с окружающих деревень: на берегу реки Случь, в которую впадала река "Арестанка". Быченя на ФАП сидел полные дни и вокруг у него были собраны все необходимые для партизан сведения потому что по этому тракту и к нему на мед. пункт со всех окружающих деревень, а также по тракту проезжали и оккупанты, перед которыми Быченя Л.К. показывал, что работает для "Новой Германии". Он обнаружил, то есть разузнал, что и куда везут автомашины, сопровождаемые вооруженными эсэсовцами. Он и заверил комиссара Н.И., что 3 мая 1942 года почта будет идти на Лунинец потому что вчера пошла на Слуцк. Лучшее место для засады Быченя Л.К. указал на тракте против кирпичного колхозного завода Заглинное около двух с половиной километров от ФАП, где работал Быченя. Место для

216

засады удобное, с горки на тракте резкий спуск, а там густые кусты-заросли, где было возможно укрыться и замаскироваться. Третьего мая 1942 года Быченя привел партизан к месту засады до восхода солнца, а сам ушел на ФАП, ждать исхода засады. Договорившись, что кто за кем ложиться в засаде. Бить по автомашине по команде комиссара, он спускает курок первый и кричит: "Огонь!" В двухстах метрах от дороги, залегли партизаны, ожидающие команды в бой. Все проверяют готовность оружия, а у кого исправное, майское утро не холодное - можно и подремать. Автомашина раньше полдевятого - девяти не ходит.

Я, как командир разведки дежурю около тракта на расстоянии 200-300 метров впереди засады, а появление звука - сигнала автомашины, я срочно должен быть на месте, ожидавших засаду, чтобы случайно не заснули. Для дежурства я взял с собой Данилевича С.Я, который, не выходя из леса вокруг просматривал тракт и главное внимание напрягали слух в направлении деревни Летенец - Старобино, откуда должен послышаться гул мотора автомашины. По тракту, изредка, на конях или валах проезжали колхозники, стояла пора законченных поздних яровых культур. Мы наблюдали скрыто и никого не останавливали. Вдруг на тракте показалась повозка в упряжке двух волов, загруженная флягами-бидонами с молоком. Узнаю знакомого возчика молока - это Прудников A. - из соседней деревни - "Желтый брод". Я вышел на тракт и указал Прудникову ведущую в лес тропинку, а сам пошел впереди, еще раз показывая следовать за мной. В метрах в пятидесяти от тракта, я указал на густой куст, за которым и скрыл свой воз с молоком Прудников Апанас. Прудникова я знал хорошо, а он меня тоже еще со времен организации колхозов, где мы работали по соседству в числе сельского актива. Он нам рассказал, что колхозники до войны собирали молоко и отвозили в Старобин на молочный пункт, а когда началась воина, староста деревни продолжал сбор молока, но отвозил уже в Старобин не

217

каждый день, а один раз в неделе и ухе не колхозный возчик, а поочередно дворы. За первую неделю этот двор и отвозил. На следующей неделе - следующий двор и т.д. по порядку. Сопроводительную на молоко давал староста села. Вот сопроводительную показал Пруденко Апанас, где на этот раз Пруденков вез 550 литров молока в двенадцати полных флягах. Подошла моя очередь, вот и везу. Прудников хорошо знал мой твердый характер и убеждать мне его долго не приходилось. я только

ему сказал: "Давай Апанас, с твоей большой помощью сегодня сделаем так, чтобы эти фляги больше в Старобин молока не отвозили". Ты стоишь с укрытым возом кустами пока мы отсюда уйдем, а тогда выезжаешь на тракт и быстро сворачиваешь на Заглинное и едешь лесом до деревни "Новосель", где, не доезжая 40 метров от поселка, снимаешь все двенадцать фляг молока. Только не на улице, а в сарай или кладовую. Там у тебя примут, а ты быстро оттуда уезжай. Партизаны заберут молоко и запишут в бумагах, что Пруденков Апанас 3 мая 1942 года доставил партизанам отряда имени Комарова двенадцать фляг молока и прекратил сбор и поставку молока оккупантам в г.п. Старобин по всему Мазурщинскому сельскому Совету. Старосте скажи, что на молочном пункте в Старобине не было тары освободить фляги из-под молока и пришлось оставить с флягами. Тут к нам подбежал Данилеви Семен Я. и доложил, что в стороне Старобино слышен звук мотора. Отошли, прислушались – действительно гул мотора автомашины – глухой, далекий. Утренняя погода тихая и напрямую все звуки моторов здесь были слышны отдаленно и потом замолк. Мы подошли к Прудникову и продолжили разговор, но не успели мы с ним распрощаться, как со стороны деревни Летенец мы все трое услышали отчетливо приближающийся гул мотора автомашины. Галопом, вдвоем с Данилевичем бежим к засаде, а комиссар Н.И. Бондаровец тоже услышал звук мотора. Поднял всех и сан впереди цепкой бегут к месту назначенной засады. Первый ложится комиссар, за ним Горячка Иван, а затем - я,

218

за мной Данилевич и все остальные.

Ждать долго не пришлось, показалась автомашина и в кузове к солнцу на головах оккупантов, засверкали каски, а на шинелях эмблемы эсэсовцев. Наш партизан Иван Горячка, лежавший вторым рядом - за комиссаром. Фамилия которого - Горячка, внушающая его характер - горячий. Как только автомашина на горке приглушила ход, Горячка на 3-5 секунды, раньше команды комиссара, нажал на спуск винтовки. Получился выстрел, и пуля Горячки попала в кабину автомашины - в ногу шофера Потаса Володи, который добровольцем пошел на службу шофера к оккупантам возить полевую почту - Слуцк - Лунинец. Потас шофер, на полном ходу, открывает правую дверь кабины автомашины, силой выталкивает сидевшего офицера, сопровождающего почту, и сам выпрыгивает из автомашины. Автомашины с горки по инерции, через секунды оказалась рядом с засадой. Раздался дружный партизанский залп, затем второй и третий. Мотор замолк, автомашина стала поперек дороги. Из 14 оккупантов в кузове сопровождающих автомашины, образовалось какое-то вздрагивающее месиво. Стрельба прекратилась, партизаны стоят и как будто ждут команду «Прекратить». В это время в кузове из кучи оккупантов подымает голову эсэсовец и кричит диким голосом: «Товарищи, я свой». Никита Иванович, комиссар, пускает недобитому оккупанту пулю одну, другую прямо в лоб, приговаривая: "Вот тебе изменник родины, товарищи, вот тебе свой". Забрать в кузове из-под трупов оккупантов все, что там есть. Осторожно снимайте, чтобы не повредить полевую почту, она должна быть в мешках - засургучована. Если есть целые без крови - костюм, шинель - тоже возьмите для разведки. Обращаясь ко мне, комиссар говорит: "Снимите аккумулятор, хорошо спрячьте, а автомашину облейте бензином и трупы, вместе зажгите. Все обыщите, во всех карманах, могут быть малые пистолеты и гранаты. Трофеи оказались богатыми - два больших ящика с немецкими

219

винтовками двадцать пять штук в ящике, пятьдесят винтовок, три ящика патронов к винтовкам - полутора тысячи штук, две ящика гранат по двадцать пять штук. Один мешок кругом засургучован печатями. Три мешка почты были наполнены посылками оккупантов в основном в другие города Германии. Посылки небольшие, в основном с питанием и разным награбленным в России барахлом, Питание в основном заготовлено пластики: колбасы, сыр, сало, ветчины и других для бутербродов все в небольших коробках-банках из-под конфет, как монпансье и другое. Барахло тоже небольшие посылки - один шерстяной платок, перстяная блузка, юбка, чулки, носки, перчатки и другие по одной вещи в посылке и письмо. У убитых оккупантов взяли один автомат, восемь винтовок, четыре карабина, пять пистолетов и другие, как кинжалы, часы и так далее. Только не удалось найти целые и не простреленные, и не вымазанные кровью костюмы или шинели для разведки. Все было прострелено и в крови.

Правда в одном ящике пулями партизан было пробито посылок несколько штук, повреждены 11 винтовок и другие повреждения. Все было взято и отнесено в лес, а трое нас - я, Шошин, Бобрик Г., Глущеня В., остались здесь сжечь автомашину вместе с трупами оккупантов. Канистра с бензином в кабине машины оказалась полной, это хватило облить полностью трупы и поджечь автомашину и пожар был к концу. Все догорало, мы тоже собирались уходить, где нас уже ждали товарищи – партизаны, как вдруг со стороны где ехали оккупанты из кустов, раздались один за другим три выстрела и пули пролетели рядом с нами. Мы с Бобриком Гаврилой подбежали к кустам и залегли. К нашему удивлению, из-за ствола толстой сосны через кусты, на нас смотрел немецкий офицер, откуда в сторону нас повторился еще один выстрел. Подползаем ближе и первым выстрелом сражаем насмерть. Оккупант стрелял по нас из пистолета "Кольт" и во внутреннем кармане у оккупанта еще находился

220

второй маленький пистолет - немецкий браунинг, две гранаты - лимонки, кинжал чешский и др. Как находка - нашлась для разведки новая шинель, костюм и фуражка.

Оказывается, когда шофер Потас Владимир, ведущий автомашину с полевой почтой, после попадания пули Горячки ему в ногу, он с такой силой толкнул дверку кабины, что, откатившись от машины, испугавшись такого исхода, а затем рядом такая ураганная партизанская стрельба, что оккупант от перепуга долго не мог прийти в себя, а когда и пришел в сознание, он с растерянности не понимая, что делал, и открыл беспорядочную стрельбу из пистолета, выдав себя для жертвы партизан.

Полевая почта, взятая в автомашине, оказалась стратегически ценной для нашего главнокомандования в Москве - фронту, где Берковичу Саше пришлось оставить свою работу и прием по рации, а более двух суток передавал секретные военно-важные документы Москве – фронту, за что Москва командованию партизанского отряда имени Комарова вынесла и передала благодарность за передачу важных стратегических данных.

Прудников Апанас оказался порядочным и честным советским человеком, он честно выполнил наш договор, он с тракта Старобинской дороги повернул на лесную Новосельскую тропу и не доезжая деревни Новосель на хуторе, снял для партизан двенадцать фляг с молоком, где мы, прибыв в лагерь, встретили на кухне новое меню. Все блюда с молоком: ряженка, сметана, сырники и т.д. С такими результатами была выполнена боевая операция партизан отряда имени Комарова под командованием комиссара отряда Н.И. Бондаровца. Перестала ездить полевая почта оккупантов Слуцк - Лунинец. Колхозники Мазурщины прекратили собирать и отвозить молоко оккупантам. Взята большая партия оружия, в котором крайне нуждались партизаны. Когда мы пришли в лагерь, нам сообщили, что вчера второго мая в неравном бою с оккупантами смертью

221

храбрых, погибли, т.е. подорвали себя гранатой: Зеневич Назар Никифорович, Кудравец Тимох Федорович - мои товарищи по жизни, работе и борьбе с оккупантами.

В мае 1942 года оккупанты решили укрепить свой тыл за счет увеличения своих вооруженных гарнизонов и организацией, т.е. созданием вооруженных батальонов, охраны тыла. Еще оккупантам была нужна мобилизация военнообязанных, чтобы взять на учет и закрепить всех военнообязанных мужчин то ли послать в полицию, в батальон обороны или в другие немецкие учреждения. Кроме местных жителей - военнообязанных, из которых многие считались в Армии, а были дома, многие даже скрывались, избегая попасть в полицию или в батальоны обороны. Еще на окраинах городов, в рабочих поселках, особенно в деревнях, было большое количество солдат и офицеров русской армии, ушедших даже многие раненые, из окружения и бежавших из плена, о которых в районных немецких управах не было никаких данных. Вот оккупанты и решили с помощью предателей и изменников социалистической Родины, призвать всю эту неисчислимую силу путем мобилизации всех военнообязанных и заставить их воевать или работать на пользу оккупантов. Еще в конце марта 1942 года для проведения такой работы в Белоруссии был приказ секретный Гитлера, который обязывает подготовиться к этой работе в округах, областях и районных и в пятидневный срок, при помощи вооруженных гарнизонов - городских, сельских, призывая для помощи везде тыловые немецкие части, привлечь к призыву т.е. заставить всех военнообязанных, особое внимание на военнопленных солдат и офицеров, бывших из окружения и убежавших из плена, чтобы ни один человек не остался без явки на призыв. К этой компании и готовились везде оккупанты и их пособники.

Начало этой гитлеровской операции в приказе было намечено на одиннадцатое мая и окончание шестнадцатого мая 1942 года. Повестки

222

были подготовленные сроком действительности на 24 часа, с ссылкой на закон военного времени, за опоздание и неявку ответственность по закону военного времени. Наша партизанская разведка за семнадцать дней до начала этой компании, перехватила секретный приказ Гитлера, что заставило командование отряда и особенно разведку, принять все необходимые меры, чтобы сорвать планы гитлеровщины и их пособников. Командование партизанского отряда - командир В.З. Корж дал указание - сформировать не менее двадцати партизанских групп разведчиков из более опытных и смелых товарищей по 4-5 человек в группе. Старшими групп назначались более надежные коммунисты или комсомольцы.

Против повесток оккупантов по вызову военнообязанных, подготовить контр-повестки следующего содержания: «Гр. СССР, военнообязанному тов. Попову Петру. Командование партизанского отряда имени Комарова строго запрещает Вам идти на службу к врагам Советской Родины - оккупантам в полицию, батальоны охраны и другие службы, связанные с помощью оккупантам. Идите в партизанские отряды, а нежелающие - скрывайтесь. Помните! Ваши ровесники борются на фронтах за освобождение Родины, советских людей и вас. Взятие в руки оружия считается изменой Родине, народу и военной клятве или присяге». В городах: Мозырь, Пинск Бобруйск, Барановичи и районы - Пуховичский, Любанский, Червеньский, Краснослободский, Осиповичский, Узденский, Стародорожский, Глусский и другие были срочно высланы сообщения о гитлеровских планах и начале т.е. срок операции. В зону партизанского отряда Комарова вошли районы: Старобинский, Слуцкий, Копыльский, Житковичский, Давидгородской, Ленинский, Лунинецкий, Краснослободский и др., которые должны были охватить наши двадцать групп разведчиков…

Кроме этого в районе были созданы комиссии по определению здоровья военнообязанных, которые возглавляли врачи. Например, в Старобине Хомич Артем Васильевич и Бобрик А.И. В Слуцке Трухан П.И. и дру-

223

гие, им тайно были вручены, через связных предупреждающие письма партизанской разведки: браковать, делать инвалидами и т.д. Пока 11 мая I942 года гитлеровцы начали эту операцию –«засекреченную» ими, у каждого военнообязанного уже была партизанская повестка.

Гитлеровская операция-ловушка, была разведкой своевременно разоблачена, бойкотирована и сорвана. Например, в Старобинском районе из 3600 человек примерно таких людей удалось призвать не более, и то по всяким причинам, 20 человек, в Слуцком из 4000 тысяч - не более 30 человек. А в некоторых районах - еще меньше. Многие ушли в партизаны, многие спрятались, сделали убежища и т.д. В партизанской зоне появились лагеря местного населения из военнообязанных. Лагерь партизанского отряда и лагерь местный.

5 мая 1942 года первый комиссар партизанского отряда имени Комарова тов. Н.И. Бондаровец собрал старых коммунистов-большевиков тов.: Руденя Трофима Е,, Стешица Гаврила П., Левчени Бориса С, Данилевича Семена н., Карасева Григория С., и учителей-историков тов.: Пинчука Степана и Шошина Владимира - автора книги, где под его руководством мы с 8.00 утра до 13.00 дня редактировали текст партизанской присяги-клятвы.

«Я, Петров П.П., вступив в ряды народных мстителей-партизан партизанского отряда имени Комарова пере лицом своих товарищей партизан - клянусь:

I. Буду безоговорочно и честно выполнять все приказы и поручения отряда.

П. Держать в строгом секрете все партизанские тайны и при любых условиях никому их не разглашать, всегда помнить, что разглашение партизанских тайн является изменой Родине и своим товарищам.

Ш. Клянусь, что, оказавшись в самых тяжких условиях, живым в плен врагу не сдамся, а последнюю пулю пускаю себе в самое сердце. Не забы –

224

вая, что сдача партизана живым врагу в плен, считается самой тяжкой изменой Родине и товарищам.

1У. Клянусь всегда быть бдительным и осторожным, как на посту, в боях, походах и других боевых операциях. Не поддаваться панике и не создавать ее самому. Всегда быть непримиримым к врагам завоеваний Великого Октября.

у. Клянусь всегда жить в дружбе с товарищами по оружию, оказывая товарищескую взаимную помощь и выручку в жизни и особенно в боях с врагами. Не оставлять раненым и даже убитым для издевательства врагам.

УI. Клянусь за политую кровью и истоптанную врагом советскую землю, за страдания советских людей и своих родственников, я до конца своей жизни не выпущу из рук оружия, а буду мстить фашистским оккупантам и их пособникам - изменникам социалистической Родины и бить их везде до тех пор, пока будет биться мое сердце или вражеская пуля остановит его жизнь. До тех пор, пока ни одного оккупанта и изменникам Родины - не останется в живых на Советской земле».

В 15.00 дня пятого мая 1942 года на острове Нежин в 8 шеренг были выстроены партизаны отряда имени Комарова, находящиеся в лагере, на митинг, посвященный принятию партизанской присяги - клятвы, где отсутствовали на заданиях не более 1/3 состава отряда, а весь остальной состав - 2/3 - находились в лагере.

Выстроенные в восемь шеренг партизаны по группам, заняли пространства большой поляны.

Выстроенные партизаны групповым строем в своей разной "парадной" партизанской форме, при полной боевой амуниции, кто с автоматом, с винтовкой на перевесе через левое плечо, а кто и с ручным пулеметом на правом плече. У большинства с правой стороны кобура с пистолетом. С левой стороны в чехлах у каждого 4-5 гранат. На околышах шапок

225

алели красные ленты. Впереди выстроенного строя - на поляне стоял большой самодельный стол, накрытый ярко-красным полотнищем, которое по готовил заботливый комиссар. Около стола виднелись два круглых, белых, как побеленных белилами, березовых стула. Стол украшали несколько больших букетов свежих, ароматным запахом цветов. Все это выглядело так красиво и придавало вокруг не только поляне, а и окружающим поле деревьям и кустарникам, праздничный пышный, а колоннам партизан, празднично парадный вид.

Казалось, что вся наша Советская небольшая страна, в это время принимает такой праздничный, торжественный вид, что нигде нет никакой войны и кровопролития, несмотря на то, что только позавчера партизаны похоронили своих верных пламенных патриотов народных мстителей-партизан Зеневича Назара и Кудравца Тимофея. К строю подошли руководители: командование отряда: командир первого созданного в Белоруссии партизанского отряда имени Комарова В.З. Корж и первый комиссар партизанского отряда Комарова в Белоруссии Никита Иванович Бондаровец. Третьим подошел к партизанскому отряду секретарь подпольного Старобинского райкома партии тов. Василий Тимофеевич Меркуль. "Смирно" - раздалась для всего строя команда командира первой партизанской группы тов. Ширина Федора Игнатьевича. После команды «смирно» в партизанском строе стала такая тишина, что даже звуки насекомых были каждому слышны. Первым перед парадным строем партизан, раздался голос командира Коржа В.3.: "Дорогие товарищи, народные мстители-партизаны! Позавчера со скорбью на душе, похоронили своих боевых товарищей, пламенных патриотов социалистической Родины, народных мстителей- партизан: Зеневича Назара Никифоровича и Кудравца Тимофея Федоровича, которые отдали себя борьбе за освобождение социалистической Родины и советских людей, они не стали на колени перед врагами человечества-оккупантами, а вступили с ними в неравный бой, а при

226

создавшихся им невыносимых условий, не сдались живыми врагу, а гранатой взорвали себя. Они поступили так, как подобает каждому народному мстителю. Сегодня мы все поклонимся, принимая свою партизанскую присягу, отомстить оккупантам и предателям Родины за своих товарищей - кровы за кровь! Снимем, товарищи, головные уборы и минутой молчания почтим память товарищей… Вечная Слава Героям, павшим в борьбе за освобождение Советской Социалистической Родины. Смерть немецким оккупантам!». Митинг, посвященный принятию партизанской присяги-клятвы, считаем открытым. Слово предоставляется комиссару отряда имени Комарова товарищу Никите Ивановичу Бондаровцу, который рассказал партизанам, что такое партизанская присяга-клятва, чем она обязывает того, кто принимает ее, т.е. клянется выполнять её. Для чего необходимо принимать ее каждому народному мстителю, он привел сравнения воинской присяги-клятвы солдат с партизанской присягой. Рассказав о положении на фронтах и задачах партизан в борьбе с оккупантами. Разъяснил, что обязывает присяга-клятва народных мстителей и какая ответственность ложиться на каждого народного мстителя. Комиссар предупредил, чтобы каждый, подходя к столу, расписывался за принятие присяги в тетради, лежащей на столе. Затем выступил на митинге секретарь Старобинского подпольного райкома партии товарищ Меркуль В.Т., который призывал народных мстителей к усилению борьбы с оккупантами и мести изменникам Родины за пролитую кровь и смерть наших товарищей. Меркуль предложил считать партизанскую присягу клятвой перед социалистической Родиной и советским народом. К столу подходят втроем - командир, комиссар и секретарь подпольного райкома. Посредине становится комиссар и втроем вместе читают текст присяги. Дальше по команде командиров групп, начиная с первой, к столу по очереди выходило двое партизан и в одних руках попарно читали присягу-клятву и оставляли в тетради свои подписи.

227

Давно не чувствовали партизаны перед собой такой напряженности и ответственности перед партией, Родиной, советским народом, как в тот день 5 мая 1942 года, читая перед строем вслух партизанскую присягу-клятву. Все эти люди приняли вид настоящих народных мстителей- партизан, несущих всегда ненависть и ярую месть оккупантам и их пособникам. Посмотрев со стороны, можно было сказать, что эта грозная сила людей, которые по зову партии и советского государства, без призыва и приказа, по своей собственной воле, добровольно взяли в руки оружие и вступили в неравный бой с фашистскими оккупантами. Сейчас весь их вид внушал, что они готовы и будут драться с оккупантами до полной победы, а все они твердо верили, что придет время этой победы.

Процедура приема присяги-клятвы проходила в лагере до 18.00 вечера.

В конце выступил с призывом былой подпольщик в западной Белоруссии, ныне партизан с первого дня войны т. Данилевич Семен Никифорович, который призвал всех партизан на усиление борьбы и мести оккупантам и их прислужникам за освобождение советской земли от оккупантов! За смерть погибших товарищей Зеневича Назара и Кудравца Тимофея отомстим кровью за кровь и смертью за смерть! - сказал он. «Правильно» - закричали другие партизаны – «смерть фашистским оккупантам!». А на завтра мало кто остался в лагере. Партизаны группами уходили на задания, в боевые походы, в засады на шоссейные и грунтовые дороги подбивать и обстреливать автомашины, броневики. Шли на железные дороги спускать под откос железнодорожные поезда, вагоны, рельсы, подрывать железнодорожные станции, железнодорожные и шоссейные мосты. Жечь вражеские склады с оружием, с горюче-смазочными материалами, с питанием и другие. Шли добывать оружие, боеприпасы, обмундирование, обувь, белье, хлеб, продукты питания и т.д. Все нужно было отбить

228

у врага. Шли малыми и большими группами. С лагеря уходили на сутки, на неделю, на две, на три, на месяц, два и больше. Каждая группа стремилась выполнить боевое задание. Никто не хотел возвращаться, не выполнив задания, не принести в лагерь трофеи. Все возвращались в лагерь только выполнив задание. Если не полностью - на половину. Выполнив одно задание, шли на другое. Задания были близкие и далекие - до 100, 200 и 300 и дальше километров.

10 мая 1942 года на боевое задание к райцентру Житковичи за оружием - как ручной пулемет, винтовка и гранаты, была направлена группа партизан Житковичской девятки тов. Котович Павел Г., Доваль Игнат Е., Глущеня Володя, Дербан Владимир и Ширай Игнат. В том же направлении, только правее Житкович по железной дороге, направлена другая группа партизан из Житковичской девятки тов.: Савицкий Андрей, Лисович Федор, Ивец Григорий, Романюк Иван и Смолер Степан. Первая группа задание выполнила - доставила оружие: пулемет, винтовки, гранаты и патроны, а вторая группа из житковичской девятки, где старшим был Лисевич Федор Федорович, прошла неделя, вторая и третья, а ее нет, как в воду канули пять партизан, были посланы местные люди-партизаны раз и второй раз, а люди, как сквозь землю провалились. Только позже стало известно, что эта группа - пятерка партизан, ведя разведку вокруг Житкович, на их след напало гестапо, где был пущен для поиска партизан, специальный отряд карателей, которые преградили для отхода назад все выходы, где партизанам можно было только отходить в обратную сторону, т.е. по реке Припять левой стороной в направлении города Лунинец или Лунинецкого района. А когда к командиру партизанского отряда имени Комарова товарищу Коржу В.3. из недавно созданного нового партизанского отряда имени Сталина, явился посыльной и передал командиру Коржу В.З. донесения за подписями ко-

229

Вот эти резервы и использовали партизаны отряда имени Комарова - коммунисты: тов. Лисович, Ф.Ф., Савицкий Андрей, Швец Григорий, Романюк Иван и комсомолец Смолер Степан. Они организуют партизанский отряд имени Сталина, с местом дислокации между деревни - хутором "Ситницкий двор" и рекой Лань. Через месяц времени сначала организации отряда имени Сталина количество боевых единиц - партизан достигло 135 человек, вооруженных станковым пулеметом, минометом, пятью ручными пулеметами "Дехтярева", шестнадцатью автоматами, винтовками, пистолетами и гранатами. Командиром отряда был Андрей Савицкий, комиссаром - тов. Лисович Федор, заместитель командира по разведке и нач. разведки - тов. Романок Иван, помощник комиссара по комсомолу - Смолер Степан и заместитель командира отряда по обеспечению - тов. Швец Григорий. Таким образом коммунисты и комсомольцы, партизаны Комарова, возглавили организацию и руководство партизанского отряда имени Сталина.

Когда командир тов. Савицкий А. и комиссар отряда тов Лисович посылали донесение тов. Корку В.З., они боялись, что мог обвинить за самовольство, хотя с отрядом они уже разгромили и полностью разогнали вражеский гарнизон в хуторах "Красная вая", где убили около десяти карателей и взяли хороший трофей - автомат и девять винтовок, гранаты и патроны. Также пустили под откос железнодорожный эшелон с боеприпасами. Правда в организации и вооружении отряда имени Сталина большую помощь оказал товарищ Данилевич Семен Акимович, которого с другими вместе, как местного и старого партизана - подпольщика Западной Белоруссии, командир отряда Комарова B.З. Корж послал по связи в Западные районы. Даже отряд сразу называли имени Воронина, а Воронов - это была кличка партизанская - товарища Данилевича С.А. Потом договорились с В.З. Коржом, отряд переименовали в им. Сталина. Получив донесение о создании и дейст-

230

виях, выросшего за короткий срок, партизанского отряда командир тов. Корж В.3. вынес коммунистам-организаторам глубокую благодарность и представил их всех к награждению орденами "Красной Звезды". Данилевичу Семену и Карасеву Гр. он прочитал благодарность перед партизанским строем - за выполнение ответственных тяжелых поручений командования отряда. Кроме оказания помощи своим партизанам в организации партизанского отряда имени Сталина Данилевич Семен Я. и Карасев Григорий С. создали и свою партизанскую группу из военнопленных, в основном из офицерского состава, где насчитывалось всего девятнадцать человек. Они дислоцировались недалеко от отряда имени Сталина и держали с ним постоянную связь. Их группа по заданию В.3.Корна вела разведку по особо важным вопросам с Пинском, которые они передавали в штаб Коржа спецпосыльными. Они нашли и связались с партизанским отрядом имени Шиша, группой Бориса и др…

В конце мая 1942 года В.3.Корж собрал, т.е. отобрал группу партизан - боевиков 38 человек для длительного похода по выполнению боевого ответственного и особого задания… Группу возглавил старый, с первого дня войны, партизан Ширин Федор Игнатьевич. Шошин В.С., Котович П.Г., Доваль И.В., Воронович Н.И., Черкас Антон, Лифантьев Виктор, Каляда Андрей, Гринь Федор, Левчик Леон, Крестьянин Саша, Герасименя Евгений, Глущеня Владимир, Хотько Данила, Дербан Владимир, Тимончик Михаил, Подковзин Григорий, Ярохин Михаил, Анищенко Иван, Мацукевич Николай, Бобрик Гаврил, Некрашевич Михаил, Некрашевич Григорий, Хамицевич Алексей, Хинич Арон, Решетилов Иван З., Бритов Михаил, Дунин Павел, Даронин Дмитрий, Пашнады Евгений, Павленко Михаил, Ралько Владимир, Стещиц Иван.

При отправлении группу в бывшие западные районы Белоруссии

231

командир В.3.Корж поставил перед группой задание: найти партизанскую группу под командованием Карасева и Данилевича, также отряд имени Сталина - командира Савицкого и комиссара Лисовича. Вместе связаться с отрядами и группами партизан, как отряд Шиша, Бориса, найти все имеющие, то есть организовавшиеся в западных районах партизанских групп из русских военнопленных солдат и офицеров, которые в 1942 году летом везде в концлагерях смерти фашизма массово делали подкопы, нападения и разоружения или убийство лагерной охраны. Уходили в леса и создавали партизанские группы, а местами и отряды.

Штаб подготовил для нас тысячи листовок с обращением к солдатам и офицерам, которые находились в концлагерях, на рабочих участках, на службе охраны под надзором оккупантов и т.д. Вот была листовка:

Обращение!

К русским военнопленным офицерам и солдатам!

От народных мстителей партизан Пинского соединения:

С каждым днем крепнут удары советских воинов и партизан на фронте и в тылу врага. Повсеместно оккупанты несут большие потери! Приближается время изгнания оккупантов! Партия и Советское правительство призывают всех к борьбе с оккупантами. Выполнить каждому долг гражданина СССР военнообязанных - защитить Родину, выполнить военную присягу! Мы призываем всех военнообязанных, как офицеров, так и солдат, где бы кто не находился, взять в руки оружие и вступить в бой с оккупантами. Даже и тем, кто нарушил закон и присягу, искупить свою вину перед Родиной - всегда можно.

Партизаны ждут Вас вокруг, на всей территории!

Таких листовок у каждого было по несколько. Партизаны нес-

232

ли такие листовки во вражеские гарнизоны, концлагеря, на стройки работ, в еврейские Гетто - во все места, где жили и работали военнообязанные.

Больше всего воздействовали листовки на военнопленных офицеров и солдат в крупных концлагерях - "лагерях смерти". Откуда повсеместно бежали, уходили военнопленные и особенно офицерский политсостав. Одни подкапывались, другие разрывали проволоку и т.д. Но больше всего были организованные и подготовленные восстания. Перебьют охрану и уходят с оружием. Такие восстания были даже при связи с партизанами.

Вот В.З. Корж и поставил перед группой задачу: листовки передать всем концлагерям в западных районах Пинщины, всем вражеским гарнизонам, всей еврейским Гетто - в м. Ленино, в Лахве, Лунинце, Ганцевичах - вплоть до Пинска и вокруг его. Дальше командир т. Корж В.3. выстроившейся группе зачитал донесение Данилевича Семена и Карасева о том, что в районах - Ленинском, Лунинском, Ганцевичском, Пинском и в других, т.е. во всех районах бывшей западной Белоруссии повсеместно установлена новая немецкая власть и с новыми порядками, где в деревнях работают сельские, а в бывших райцентрах, районные немецкие Управления. В деревнях при каждом сельском Управлении вооруженные немецкие гарнизоны, а в райцентрах - районные, которые страшно издеваются над мирным населением и особенно над бывшими сельскими активистами: устраивают побоища и виселицы. Все мелкие предприятия, как мельницы, молоко- и сырзаводы, кирпичные и смолзаводы полным ходом работают на немцев, откуда отправляют в Германию на автомашинах такую продукцию как масло, сыры, живицу-смолу и другое. Что все эти немецкие управления, предприятия имеют прямую телефонную связь с райцентрами, а оттуда с бывшим об-

233

ластным центром - Пинском.

«Чтобы ьвсе это совместно с указанными нам группами и отрядами было полностью уничтожено, - сказал Б.3.Корж, - чтобы никаких предприятий после вас не остались существовать, чтобы ни один грамм продукции не попал в руки врага, чтобы ни одна линия связи нигде не работала, чтобы полицейские с райцентра и ж/д станции Микашевичи в деревню боялись выезжать. Чтобы в деревнях не только работали сельуправления, а чтобы и следа не было немецких новых порядков. Вот когда с помощью, т.е. вместе с указанными группами и отрядами все сделать во всех окружающих деревнях, указанных ранее районах, тогда организованно вместе все проверив, измерив общими силами, ночью сделайте внезапную вылазку-налет на районный немецкий гарнизон в райцентре Ленин и уничтожьте все немецкие порядки. Вот тогда, вместе со всеми командирами отрядов и групп, возвращайтесь в лагерь" – закончил В.З. Корж.

В конце мая 1942 года партизанская группа против деревни Грабово переправились через реку Случь напротив Панского двора имения, где два месяца назад, размещался военный гарнизон немцев, который в конце марта перебрался в райцентр Ленино. Сразу мы увидели и убедились, что действительно телефонная четырех-линейная линия не только исправная, но и подновленная - заменен новый столб, чашки и др. Тут же нас встретили простые, пожилые уже мужики. Можно сказать, старики, но они все были старой закалки и вели себя, как молодые. Правду говоря, они все были крепкие, как говорится мужики в силе: Лахвич Трофим, Лахвич Иван и один из авторитетнейших старожил села - Прищиц Иван /Ковпак/ звали его по - уличному.

Филарет и другие, которые с этой встречи, начали и до конца освобождения Белоруссии, были активными связными партизанского

234

отряда имени Комарова. Они были связными, проводниками, посыльными, передатчиками и т.д.

Эти перечисленные люди, жители деревни Грабово, заслуживают высокой благодарности за оказанную ими помощь партизанам в борьбе с оккупантами.

Все тридцать восемь человек группы впервые попали на территорию бывшей Западной Белоруссии. Когда мы вышли в поход из лагеря, она при движении через лес напевали: "Дан приказ ему на запад, ей - в другую сторону"… Так же между собой переговаривались, что там много осадников, бывших панских управляющих, приказчиков и других и ополченных противников Советов. А когда перешли реку, бывшую границу, то встретили своих - простых мужиков, преданных с головой, за власть Советов, которые сразу на пальцах пересчитали всех предателей и штрейбрехеров, а в основном в деревне – например,Грабово - 90 % белорусов, преданных социалистической Родине.

Они нас сразу приютили. Обеспечили пищей и на дорогу. Обеспечили топориками, пилами, а ночью и сами оказали активную помощь в уничтожении телефонных линий связи. На второй день наши новые связные Прищиц Иван на рассвете уехал по нашим заданным ему вопросам в райцентр - местечко Ленино, а наши хлопцы-партизаны только за первую ночь, после прохода р. Случь, уничтожили телефонную связь - от деревни Грабово до деревни Милевичи, а утром партизаны ликвидировали Милевичское сельуправление, староста которого дал слово и даже расписку, что он не желает и не будет работать старостой и управлять сельуправлением категорически отказывается. Всю документацию - бумаги, он сжег сам. Шкаф, стулья, другую мебель и инвентарь, мы раздали живущим рядом соседям - жителям. Связь

235

ликвидировали следующим образом:

Две-три пары с пилами идут впереди и два столба пропускают, а затем два подряд срезают и валят на землю. За ними двое с топориками - разбивают фонари, чашки, сбивают крюки и т.д.

Назавтра, т.е. на третью ночь, мы уничтожили телефонную линию до деревни Евичи в 7-ми километрах от райцентра Ленино. Тут мы повернули на второй тракт, идущий с Ленино на Челонец - Пузичи- Хворостово. Здесь-то потребовались связные. В Евичах мы уже имели большую помощь от местного жителя Котовича. Остерегал нас и был проводником с переходом с одного столбового тракта на второй. Здесь под Тимошевичами нашли своих людей - трое братьев Романовских, в деревне Полустевичи нашелся Воробей Тарас, Михалавский К.И. и др., которые каждую ночь сами шли и помогали нам. Несли нам хлеб и другие продукты.

Еще нашлись связные в деревне Тимошевича - Боровецкий Владимир, Котович Харитон и многие другие. Кругом нас появилось столько своих честных людей, где некоторые готовы были сразу уходить с нами в партизанский отряд.

В Полустевичах, мы вывели из строя мельницу, не принося ей большой ущерб потому что знали, что завтра она нам пригодится. Зерно – помол, сбор, около двух тонн, мы погрузили мешки на подводы и отправили в лес на хутор Двино и спрятали в лесу около Двинского канала.

В деревне Тимошевичи разгромили немецкое сельуправление и за деревней расстоянием не больше полукилометра, сожгли смолзавод, откуда оккупанты увозили живицу в Германию. В Гречиновичи к нам пришел Прокопович Василий – по-уличному «Шапочка». Это был советский активист, который при воссоединении Западной Белоруссии, был депутатом народ Собрания и Федорович Самусь, работник Кремля

236

в Москве, который приехал к своим в гости, не бывший с 1920 года - восстановления Советско-Польской границы, и война захватила в деревне Гречиновичи. Вот они вдвоем - Федорович Самуил и Прокопович Василь – нашли нас и примкнули к нашей группе. Это были действительные народные нстители, испытавшие за год скитания и избегая попасти в руки оккупантов, они были очень насторожены. Оба они и стали нашими проводниками, которые вокруг хорошо знали местность, дороги и людей. В деревне Гречиновичи размещался вражеский гарнизон в количественном составе 22 карателя.

Решено было окружить и уничтожить гарнизон. Послали в разведку Глущеня Владимира, Прокоповича Василия и Федоровича Самуила, которые, вернувшись с разведки, привели с собой двоих. Из них одного карателя, а второго коменданта сельхозуправления деревни Гречиновичи. Прокопович Василь и Федорович Самусь; а также еще несколько гражданских жителей деревни Гречиновичи доказали, что и комендант и каратель гарнизона, которых они захватили, неоднократно устраивали самосуд и издевались над мирными советскими людьми. Пришлось судить предателей "За измену Родине". Этот приговор подготовил, зачитал тов. Федорович Самусь от имени народных мстителей партизан отряда имени Комарова. Исполнил приговор Прокопович Василий Семенович, который произнес: "Кровь за кровь и смертью за смерть изменникам Родины!".

Оказывается, каратели оставили гарнизон, когда услышали, что партизаны разгромили несколько сельских немецких управлений, сожгли смолзавод, уничтожили телефонную связь на тракте Грабово-Ленино - Ленино - Полустевичи - Тимошевичи - Хворостово, они тихо снялись и ушли в райцентр Ленино. А один из карателей гарнизона и комендант отсутствовали и пришли в гарнизон позже, и ничего не зная, сидели

237

вдвоем, а наша разведка тихо подошла к ним и скомандовали - "Руки!". Они и сдались.

На пятый день прибытия партизан в Ленинский р-н - бывшей западной Белоруссии, по нашему предположению, советские активисты, оформленные наши связисты, ночью уничтожили, т.е. срезали 12 пролетов, по два столба, т.е. ликвидировали связь с райцентром Ленино - Микашевичи. Телефонная связь в Ленинском районе осталась только с северной части железной дороги Гомель - Брест, а в основном во всем районе телефонная связь перестала работать. Появление партизан изменило стиль управления оккупантов. Их приказы и указания перестали действовать. Да и давать им не было кому. Сельских управлений не стало. Гарнизоны карателей, услышав действия партизан, в деревнях поснимались и уехали в райцентр. Получилось замешательство и райуправлении и в районном управлении-гарнизоне полиции и Гестапо…

Все каратели и оккупанты стали вить гнезда в райцентре и строить оборонные приспособления. Окапываться, огораживаться проволокой.

В райцентре 27 немцев и собралось около двадцати карателей. У нас в группе партизан, с прибывшими двумя - сорок. Наступать и нести жертвы - не выгодно.

Мы через болото Гричин направились на Красновольские хутора, где должны быть, по предположению, Данилевич Семен и Карасев Григорий, а такие отряд имени Сталина. Не доходя пять километров от Красновольских хуторов, у нашего партизана Тимончик Михаила, который родом был с Красной Воли - т.е. из тех троих, которые разоружив полицейских весной, пришли в партизанский отряд имени Комарова, наступил тяжелый приступ тифа, и он умер. Гричин, который, мы форсировали напрямую с Гречинович на Красную Волю, это было одно из грузских трясин болото, которое нельзя было ничем не проехать

238

и умершего товарища Мишу пришлось связать палки и тянуть несколько километров тягой. Так же нашлось у нас двое партизан, которые в своей жизни не встречали таких топких болот, тоже проваливались и лежали боком, их тоже тянули. Вынесли на сушу недалеко от его дома покойного Михаила и сразу послали партизан к родителям, которые сразу явились: отец, мать, сестра и дядя с тетей. Все партизаны – сорок человек, вместе с семьей, похоронили партизана, патриота родины Тимончика Михаила, со всеми их обрядами и со всеми почестями на их Красновольских кладбищах в родной деревне. Хотя и тяжелые были переживания родителей и семьи в целом, потеряв в 18-ти летнем возрасте такого природного и сильного духом и делом богатыря-сына, но увидев такое странное дело и участие всех партизан в похоронах товарища, такую скромную, общественную и искреннюю отдачу своему товарищу-партизану, а их сыну Михаилу, всех без исключения отдавшим искренний последний долг, как товарищу и человеку. Родители, после похорон успокоились и благодарили партизан за то, что они доставили их сына к своему дому и похоронили со всеми почестями. Они пригласили партизан зайти всем в их хутор. В Красной Воле люди рассказали, что там стоял небольшой гарнизон карателей, на который недавно напали партизаны имени Сталина - разогнали гарнизон, несколько карателей убили, одного взяли в плен. После этого прямо назавтра на броневиках и бронетранспортерах наехало много карателей. Рыскали и требовали сказать кто имеет связь с партизанами, кто партизанские семьи и т.д. Старосту села они расстреляли, якобы за связь и помощь партизанам. Тут в Красной Воле еще с начала войны не переставал работать крупный промкомбинат. Мельница паровая, крупная пилорама и несколько циркулярок, волноческа, ободня, где гнулся обод, полоз, дуги и

239

другие хозизделия, колеса, колодки, спицы и другое. Все это через день - три убирали и увозили немцы вместе с зерном - помольного сбора на мельнице. Каратели вместо расстрелянного ими старосты указали на одного жителя Красной Воли - "Будешь старостой". Вместе с назначенным старостой, они написали приказ-назначение одного мужика Филиппа - директором промкомбината, другого назначили заведующим мельницы, а отца покойного нашего Миши Тимончина назначили сторожем комбината и дали ему винтовку. Все эти люди сразу с немецким приказом в руках встретили нас с радость и просили совета как им поступить.

Они нас уверили, что сегодня, завтра немцы с Лахвы из гарнизона приедут за продукцией. Всем назначенным немцами людям мы дали полный план действий, наметили словесный и немые пароли, условные знаки днем и ночью, наметили пункты сообщений и приема сведений. У нас было три противопаровозные мины, мы заминировали в двух разных местах тракт и один поворот. В это время к нам прибыла разведка из штаба отряда Комарова. Чечулин Павел, Призба Юзик и Никита Клишевич.

Командир группы тов. Ширин Ф.И., прибывших разведчиков Призба Юзика, Чечулина Павла, Клишевича Никиту и еще двоих партизан с группы, направил по тракту, откуда будут ехать каратели, чтобы они хорошо замаскировались, пропустили оккупантов и дали условный сигнал. Машины карателей наскочили на две наши мины следую еще вперед. Грузовая автомашина и тягач били взорваны. Убито четверо карателей и много раненых, они бросили все, развернулись и быстром ходом двинулись назад в Лахву, а пятерка наших разведчиков – Чечулин Павел, Призба Юзик и другие считая, что немцы бегут, вступили в лобовой бой. Каратели отрезают Чечулина П. и Призба Ю. от остальных разведчиков и двумя группами окружают их. Завязался сильный неравный бой. Приз-

240

ба Юзик отстреливался до последнего патрона и убивает троих оккупантов, бросает последнюю гранату по оккупантам, а оккупанты бросают ему, которая убивает героя.

Чечулин уже избитый ранами, отбита одна рука совсем, другая ранена, а он отстреливался. Около окопа Призбы были взорваны трое оккупантов. Чечулин Павел уложил четверых, это около самых их гнезд - окопов, а всего они вдвоем убили в том бою тринадцать карателей. Дорого обошлась карателям-оккупантам жизнь героя Призбы Юзика. Как не спешили партизаны группы бежать к месту боя и только едва успели отобрать и не дать на издевательства карателям своих товарищей. Призба Юзика взяли уже неживым, его взорвала граната, Чечулина Павла забрали без сознания, истекшего от ран кровью. Наша группа в вместе с людьми из поселка и хутора "Барсуки" с почестями похоронили героя - разведчика Призба Юзика и над могилой поклялись до конца мстить оккупантам. Истекшего от шести ран кровью Чечулина Павла мы привезли и привели в чувства сознания и надежными людьми отправили в поденное место для излечения. ин возвратились обратно в Красную Волю и нас с радостью встретили, назначенный немцами директор комбината, заведующий мельницей, сторож комбината, которого оккупанты вооружили винтовкой. Оккупанты рассчитывали, что эти люди, после того, как они расстреляли старосту за содействие партизанам приказом назначили нового старосту и всех руководителей комбината и вооруженного сторона, они будут выполнять их приказ и заставлять ладей работать на комбинате. Но все эти люди были патриотами социалистической родины и не могли переродиться предателями. Они все начали проситься принять их отряд. Затем они нам предложили и, мы вместе с ними, в комбинате во всех двигателях, в т.ч. и на мельнице, сияли основные части как реле, насосы, разбили приборы и т.д. общем - вывели все главные агрегаты из строя. Сторож Тимончик зая-

241

вил, что он больше винтовку, которой вооружили его оккупанты, в руки не берет, а отдает нам. Староста вместе со сторожем, ночью направились и прибыли в два часа в немецкое управление, где доложили, что партизаны его обезоружили, когда он успел выстрелить один раз. Привели в поселок и разыскивали старосту, он незаметно убежал и направился в Лахву - напрямую через лес и тут же догнал следующего тоже в Лахву старосту. Еще долго до рассвета, они оба стояли у сельской управы Лахвы.

Их оккупанты встретили неласково, но они так твердо с плачем рассказывали свои обиды и как еще они остались живы. Каратели пробовали на них кричать, потом запугивать смертью, но староста заявил: "Пусть мне будет смерть здесь и кости мои зароют, а там для истязания зверей и воронов, умирать не хочу". С ними поводились, а на завтра дав задание - отпустили. Так дальше перестал действовать комбинат, перестали и оккупанты ездить в Красную Волю за вывозом изготовленной продукции.

Недалеко реки Лань, мы разыскали группу Карасева и Данилевича, они находились рядом с партизанским отрядом Сталина. В группе было всего двенадцать человек. Группа занималась по заданию В.З. Коржа сбором разведданных с передачей в штаб отряда Комарова. Группа и примкнула сразу к своей группе Комарова. Данное задание В.3. Коржа, объединившись со всеми отрядами и группами вместе, уничтожить - разгромить в райцентре Ленино вражеский полицейский гарнизон оккупантов, районное управление под руководством гибецкомиссара, начальника Ленинского района Гроцмана и его специального гарнизона охраны эсэсовцев, выпустить Гетто, торьму и другие учреждения, установленные оккупантами разгромить. Тов Данилевич и Карасев, вместе с наши, через несколько дней связались с отря-

242

дом "Шиша", где командиром, после смерти Шиша - командира отряда стал Герасимов Михаил. С отрядом Бориса. С несколькими вооруженными группами военнопленных и отрядом Сталина командование отрядов и групп, собравшись на совещание, которым зачитали задание и предложения В.3.Коржа, все с удовольствием одобрили и приняли.

Началась подготовка к штурму райцентра Ленино. Руководить операцией по разгрому крупного немецко-полицейского гарнизона и управления совещание поручило тов. Ширину Федору Игнатьевичу - командиру партизанской группы, прибывшей с заданием В.3.Коржа и Потолаху - начальнику штаба отряда имени Шиша. За время сбора в поход на райцентр Ленино, мы вместе с Данилевичем Семеном Акимовичем разыскали группу военнопленных под командованием капитана советской Армии Баранова Николая, который позже возглавлял один из крупных отрядов Пинского соединения имени Котовского. Нашли дальше в Ганцевичском районе отряд/группу имени Чапаева, которым командовал Зайков Борис /по национальности цыган/ в воинском звании - старший лейтенант. Где числилось около 60 человек, все из военнопленных. Отряд/группа был хорошо вооружен, где был ст. пулемет и 45 мм. пушка. Группы Баранова и Зайкова Бориса тоже приняли участие в разгроме райцентра Ленино. Время операции было назначено на 19 августа 1942 года.

К 18.00 19 августа 1942 года в урочище Ситницкий двор выстроились партизаны в четыре шеренги.

Первой головной группой шла группа отряда Комарова под командованием Ширина Ф.И., вторым в колонне шел отряд имени Шиша, под командование Герасимова Михаила, третьим отряд Чапаева под командованием Зайко Бориса, за ним отряд Сталина и все остальные. 20 августа за два часа до рассвета колонны партизан прибыли к бывшему имению Ленино. Тут партизан встретила разведка из пяти человек,

243

возглавляемая Котовичем Павлом Григорьевичем и с ним вместе двое разведчиков местных жителей м. Ленино: тов. Котович Василь, Бугай Григорий, они уже все разведали вокруг и ждали нас.

По команде Ширина и Потолаха, разведчики быстро разводили отряды и группы в засады для полного окружения гарнизонов, управления и в целом г.п. Ленино. В последнее время, после партизанских диверсий нашей партизанской группы следуя на запад, гитлеровцы обвели территорию управления и гарнизона колючей проволокой. Поставили через каждые пять метров столбики и сверху столбиков прибили плотно гвоздями колючую проволоку. Наши разведчики проверили на прочность столбики и убедились, что, завязав за столбик веревку, ремень, полотенце и другие, втроем свободно вытягивают столбик наверх, где создается свободный проход, т.е. не мешает проволока. Наша группа отряда Комарова и вместе с нами группа Воронова - Данилевича легли цепью у огороженных зданий - бывшего райисполкома, где размещались пятнадцать гитлеровских офицеров и тут же здание глинобатки, где размещались десять гитлеровских оккупантов, к зданию школы, где размещалось более девяноста человек полицейского карательного гарнизона оккупантов, который возглавлял бывший польский осадник - ярый бандит и убийца Гергало, он же был и начальник немецкой, районной сельской Управы. Справа от нашей линии обороны на север центральную улицу цепью заняли партизаны отряда имени Сталина, дальше окружали цепью гарнизон в школе отряд Шиша, а за ним отряд Чапаева, группа Баранова, Бориса.

Таким образом, гарнизон и управления были окружены полностью, а рассвета еще не было. Все кругом было тихо и местечко Ленино стояло как мертвое. Кроме изредка перекликались петухи, а к рассвету небо заволокло густым туманом, который плотно заволок землю.

244

Назначенное время начала боя, т.е. сигнальной ракеты время истекло из-за густого тумана. Офицеры - гестаповцы, размещающиеся в здании бывшего Ленинского райисполкома, зажгли свет и здание осветилось. Напротив нашей цепи, за углом здания от нас в 10-I2 метрах, где мы лежали около частого забора и густо, малопроглядной полосой, обсаженной вдоль забора, пыреем и других кустарников, образовавшую для нас защиту, как в дзоте. Вдруг рядом с нами немецкая речь. Воматрива - емся через частые кусты и видим под липой большой групповой умывальник, куда подошли более десяти гитлеровцев, раздетые до пояса, на шеях полотенца, с пистолетами в кобурах на поясе, скопились около умывальников. Можно начинать, но нет сигнала. что делать - немцы рядом, как рукой подать. Мы уже всех их взяли на прицел. И вдруг ракета. Раздается автоматно-винтовочный партизанский залп и тринадцать оккупантов так и уткнулись в умывальники. Партизанские пули прошили насквозь каждого оккупанта. Только одному удалось убежать в здание, который и бросился к установленному на чердаке пулемету, открыв беспорядочную стрельбу без всякой цели. Также открыли стрельбу из пулемета и из четырёх окон глинобитки не более 16-18 метров от нашей цепи. Мы, Шошин В.С., Котович Навел, Данилевич Семен, Доваль Игнат, Левчик Леон, Глущеня Владимир, Дербан Владимир - бросаем гранату в окна глинобитки. В два окна попали наши гранаты - стрельба замолкла, а с двух окон бьют пулемет и автомат. Даем команду "Ура-а -а-а! Толкай, ломай забор". Уперлись и забор открылся. Все перечисленные партизаны забросали гранатами окна здания глинобитки, откуда еще с пулемета и автомата били. Стрельба замолкла, а мы уже в здании глинобитки - добиваем перепуганных насмерть оккупантов. Партизаны отряда

245

Сталина от нас справа с главной улицы поднялись в атаку и с тыловой стены здания бывшего райисполкома гранатами заглушили станковый пулемет вместе с пулеметчиком.

В здании бывшей школы, где размещался вражеский гарнизон около 100 карателей, было захвачено 17 карателей. Остальные все имели принесенную из дома гражданскую одежду, в начале операции быстро переоделись и задним ходом незаметно вышли из школы, где вокруг их встречали партизаны. На вопросы: "Кто, откуда и куда?" ответы были разные: "Иду гнать коров". /На ранки гнали еще до восхода солнца/. Другие отвечали: "Иду за конем, " третьи - "К соседу." Из партизан - проводников было местных двое, они ушли домой. В партизанах местных не было никого. Так удалось уйти от возмездия около 75 карателям. Судим пролетарским судом. За измену Родине - 17 человек.

В здании райисполкома и глинобитки жили в комнатах оккупанты по двое, где у каждого стоял большой шкаф и сундук, целиком набитые разным барахлом - как одежда, обувь, постель, белье и т. д… У бургомистра Гергало дом стоял немного в стороне, где вторая половина дома, ход которой был закрыт на замок, была заполненная награбленным людским добром. Пришлось зажечь. Пожар местечку не угроза.

Брать для себя из награбленного запрещалось. Менять было разрешено. Свое сбрось, а надень целое. Только немецкую форму забирали полностью: фуражку, шинель, китель, брюки, плащ-палатку, халаты и другое. В основном брали трофеи в первую очередь - оружие, которое было везде. Был полный оружейный склад, а также много было оружия и боеприпасов в помещениях, где размещались оккупанты. Пришлось организовывать конный обоз. Одной только немец –

246

кой одежды и обуви едва вместили на подводы, для оружия и бое - припасов потребовалось шесть подвод. Под медикаменты с аптеки - полная подвода вместе с приборами и перевязочными материалами. Хлеба в пекарне загрузили четыре подводы /в мешках/. В столовой и складе продуктов загрузили 6 подвод, где было четыре свиные туши и две туши говяжьих. Только консервов - тушёнки и других - взяли более 200 штук. Котович Павел, Некрашевич Иван, Дербан Владинир, Довонь Игнат, Воронович Николай, Баженов Иван, Ралько Владимир, Павленко Михаил, Даронин Дмитрий, Левчик Левон и другие с краю местечка обнаружили склад ГСМ, автогараж и мастерскую, где было три цистерны с горючим, несколько бочек с маслом. В гараже четыре легковых автомашины, одна грузовая и одна пожарная. Рядом в стороне трактор-тягач. Охраняли все это три полицая, которых партизаны уничтожили без выстрела. Склад и гараж сожгли. В Маслопроме взяли шестнадцать ящиков масла. Остальную продукцию - масло, сметану - раздали людям. В складе столовой также остатки отдали людям, хлеб в пекарне тоже. Барахло, награбленное в шкафах - объявили людям разобрать.

Операция приближалась к концу … Вдруг за спиной в метрах двадцати пяти от нашей засады в доме раздался крик нашего партизана - пулеметчика Миши - "Хлопцы, сюда, тут немцы". Я, автор книги – Шошин В.С., Данилевич Семен, Глущеня Владимир, Сашка Крестьянин - смотрим, на крыльце одного дома наш пулеметчик Миша, взявшись за грудки, борется с немецким гибецкомиссаром - начальником Ленинского района и гарнизона Гроцманом. Подбегаем и кто чем - прикладом, стволом, пистолетом бьем по голове фашистского Управителя, который падает и тут же подыхает. А в это время из открытой двери квартиры раздаются - один за другим выстрелы из пистолета.

247

- 75 -

Открываем настежь дверь и видим немецкий офицер Кемп - помощник начальника района Гроцмана залез под кровать и целится с маленького пистолета, немецкого Браунинга. Автоматная моя очередь и Кемп застонал и залился под кроватью.

Оказывается, начальник района Гроцман и его помощник Кемп вчера в субботу, изрядно подвыпивши, так спали, что не слышали партизанского подхода, которые шли через двор, как шла канонада стрельбы при уничтожении гарнизона, а их разбудила хозяйка, когда бой закончился и рассказала, что делается в местечке. Они поднялись, оделись и залезли под кровати. Затем Гроцман вылез и стал потихоньку осматривать в окно из-за занавески. Так и сидели не вылезая, пока наш партизан Миша, которому что-ю потребовалось, стал стучать в дверь, которая была заперта. Гроцман с пистолетом бросился к двери с целью втащить в квартиру стучавшегося гостя. Он приоткрыл дверь и надеясь на свою габаритную силу, где он был ростом один метр девяносто сантиметров, схватил партизана Мишу за грудь и стал тянуть в квартиру. Но Миша не растерялся, он знал, что вокруг свои и в свою очередь, схватив за грудь немца, левой рукой выбивает у него из руки пистолет и вовсю силу закричал: "Хлопцы, тут немцы!", что мы сразу услышали и прибежали на помощь. А Миша рядом здесь собирая трофеи, заинтересовался: почему в доме не открывают занавесок на окнах и решил зайти проверить. Не любопытство Миши и остались бы два немецких головореза живыми. Начальник Ленинского района и гарнизона Гроцман и его помощник Кемп.

Осталось и сейчас в памяти, как Глущеня Владимир и Доваль Игнат поставили "начальника района" Гроцмана на улице на четвереньках. Забили ему сзади кол, и на бумаге написали, прилепив к колу: "Спешим на восток"… Так было убито девятнадцать полицаев и двад –

248

цать семь эсесовцев.

Со стороны партизан, жертв, кроме одного раненого Виноградова, не было. А таких трофеев партизанам брать еще не приходилось. Только станковых три пулемета, один миномет, двадцать автоматов, четыре ручных пулемета, около 200 винтовок, большое количество пистолетов, семнадцать ящиков гранат и двадцать один ящик патронов в складе. Взято много плащ-палаток, маскировочных халатов, солдатских одеял. Только обуви более шестидесяти пар сапог и другое. Загрузили обоз с трофеями пятьдесят четыре подводы.

Недалеко от здания глинобитки, где размещались эсесовцы, в метрах тридцати дальше стояло еще одно здание глинобитки, где оккупанты устроили тюрьму. Ко мне донесся крик человека в направлении того здания тюрьмы. Спешу бегом, а за мной Данилевич Семен. Подбенали - на дверях замок и обратно крик "Спасите!" "Кто?" спрашиваем. "Нас посадили и хотят убить!".

Обошел кругом – смотрю, лежит кусок железа уголок. Бью, замок раскрывается, отворяю дверь. Выходит человек, в возрасте 43- 45 лет, из деревни "Великий лес" Немкович. Его уже держали и допрашивали две недели. Ему уже отбили мозги все обояние, он тронулся умом. Начал нас благословлять и молиться богу. Второй вышла женщина местная - Бугай Ольга, муж которой был в нашем отряде. Третий вышел Копа Борис, который был обут в новых хромовых сапогах, в новых с кожаными леями брюках, в кожаной фуражке. «Полицай», мелькнуло у меня, а он отвечает -"Я швагер В.3.Коржа, партизанского командира." Спрашиваю Данилевича, отвечает: "Давно видел, вроде он." Данилевич живет в деревне Челонец, а Копа Борис в деревне Хворостово. Забираем всех с собой, но Немкович еще раз благословляет нас и уходит. Поручаем Копа Борису уговорить его, он даже и случать не хочет. Все они трое были назначены в этот день к расстрелу.

249

Обратно отчетливо нам слышен крик людей: "Спасите!" И уже не один голос, а много, крик коллективный. Я с той железкой в руках, что разбивал замок тюрьмы, так и бегу на плече с автоматом. Гетто высоко огорожено колючей проволокой, громоздкие ворота, на воротах замок. От чего не известно, с испуга? Наверное, с испуга. Я ударил несколько раз по замку, но он не поддается. Потом дужка замка начала выпрастываться и замок расцепился. Открывали вдвоем тяжелые ворота, люди хватают и целуют нас где попало. Я строго приказываю: "Слушать команду одного пожилого мужчину по фамилии "Ткач", все за ним. Никуда не расходиться и не отставать. Напрямую идти в деревню Полостевичи и там ждать нашего обоза. Командование партизан там вам скажет, что делать дальше!". Правда, мое приказание, они выполнили и пока мы, замыкая обоз, прибыли в Полостевичи, они уже ждали нас. Напрямую им идти было много блике. В деревне Полостевичи трофеи были разделены, начиная с оружия и заканчивая продуктами. Наша группа направилась в лагерь, а вместе с нами, как было сказано В.З, Коржом, пошли все старшие отрядов и групп.

Явившись к командиру партизанского отряда "Комарова" тов. B.3.Коржу. Ширин Ф.И. докладывал:" Тов. командир! Ваше приказание выполнено успешно. В Гричиновичах при ликвидации вражеского гарнизона, казнены за измену Родине - двое, один каратель и комендант деревни Гричиновичи". В "Красной Воле" убито тринадцать оккупантов. Потери партизан - один разведчик Призба Юзик, который похоронен на хуторе Барсуки. Разгромлен полностью немецкий и полицейские гарнизоны, где убито двадцать семь эсэсовцев и семнадцать полицаев. Ликвидировано немецкое "новое" управление - все хозяйственно-административные участки. Взяты большие трофеи оружия, боеприпасов и другие … Наши потери - один тяжело ранен в щеку –

250

из бывших военнопленных - Виноградов, с отряда имени Сталина. Группа из 38 человек, выросла до 55 человек. В вооружении группа выросла - прибавилось: один станковый пулемет, два ручных "Дехтярева", семь автоматов, семнадцать пистолетов, 58 винтовок, 98 гранат и большое количество патронов. Для разведки взято восемнадцать новых немецких офицерских костюмов и шинелей. Один партизан - Тимончик Михаил сильно заболел в пути сыпным тифом и не доходя до своего дома, где следовал наш партизанский маршрут, при сильном приступе - умер, которого мы доставили домой и вместе с родителями - отцом, матерью, сестрой, дядей, тетей, похоронили дома на их кладбище, при исполнении всех их обрядов и со всеми почестями.

Телефонная связь в Ленинском районе ликвидирована полностью. Также часть в Ленинском районе. В райцентре Ленино, выведен из строя маслосырзавод, хлебопекарня. Сожжен автогараж вместе с семью автомашинами и один трактор-тягач. Выведены из строя три мельницы - в Залютичах, Полоставичах и в "Красной Воле". Между Тимошевич и Гричинович сожжен смолзавод, где был большой запас - тысячи бочек живицы /смолы/, которую немцы на автомашинах отправляли в Германию. Ком. группы Ширин.

После Ширина Корку В.3. докладывали о выполнении заданий товарищи: Карасев и Данилевич.

Во время длительной операции, где мы уходили в районы бывшей Западной Белоруссии оккупанты в Старобинском районе, где оставалась моя семья и родственники. Наскоком ранним утром в последних числах мая 1942 года в деревне Саковичи арестовали мою мать Шошину Анну возрастом 53 года, старшего брата Шошина Александра и его жену Шошину Любу. Жена моя Шошина Феня и сестра Шошина Мария, за счастьем, убежали в лес из рук карателей. Их увела сосед-

257

ка, которая держала под руки обоих, а на вопрос карателя: "Кто вы?", ответила - "Мы соседи!". "Марш отсюда, глядеть пришли!". Шульга Настя и увела их со двора и быстро провела в лес, который был рядом. Мать и брата, после трехдневных зверских пыток, казнили бесчеловечной смертью. Братову жену, с грудным ребенком, отпустили под расписку, что она получает паспорт на своей девичьей фамилии, от Шошин отказывается. Они забрали паспорта на фамилии Шошин и исключили в районе эту фамилию из всех списков. Через два дня каратели обратно приехали за женой и сестрой моими, но они уже из леса не вернулись. Тогда каратели хватают моих малых детей - четверо, старшему - девять, а младшей – третий год. Сажают детей на подводы, на которых прискакали. Ездовыми на подводах были словаки. Обоз двигался потихоньку, а каратели пошли вперед к лесу, чтобы подобрать место для расправы над партизанскими детьми. Словак оказался человечным, он, переезжая ржаное поле, еще не доезжая леса, побросал всех детей с воза в рожь и показал им дорогу - "Цурик бегом", они и разбежались по ржи кто куда. Каратели, пройдя лесом, около поляны остановились и ожидают подвод. Бросив подводы, пошли вперед и словаки чтобы дать вид, что дети убежали без их, а подводы подошли пустые. Каратели пошумели-пошумели и уехали, а дети все живут и сегодня. Еще сильней вскипела злоба к врагу, которые своими погаными ногами топчут нашу землю и ежедневно тысячами уничтожают невиновных советских людей. Передо мной стали брат и мать. Стала родная мама, которая кричала: "Кончайте гады! Сколько не издевайтесь все равно от меня и от моего сына не получите! Со старшим сыном умираем вместе, а вам кровопийцы отомстит мой младший, который за нашу кровь отомстит вашей черной-поганой кровью"… Вспомнилось детство, как она вдовой нас растила сирот, как она своими мучены-

252

ными руками одна, работая по найму, зарабатывала на четверых, а сейчас ее казнили по-зверски обратно из-за нас. За то, что я в партизанах смело и открыто веду непримиримую борьбу с оккупантами. Мне стала страшна деревня Саковичи и хата, где схватили каратели мать, а в ушах прямо звучит: «Отомсти, отомсти и за мать, и за брата…».

Не успел я зайти в лагерь, как меня уже ждала группа партизан, которую должен вести на сложную боевую операцию в деревню Бранчицы, откуда на мое имя комсомольцы подполья прислали письмо и посыльный ожидал меня в лагере. В группу вошли следующие партизаны: Мурашка Иван, Чайка Миша, Раенгольд Исак, Долгин Михаил, Посаревич Самуил, Мацукевич Николай, Хамицевич Иван, Хамицевич Алексей, Бердникович Яков, Хамицевич Данил, Хамицевич Александр, Хамицевич Дмитрий, Коник Лазар, Садовский Борис, Домнич Давыд, Домнич Гриша, Левчик Леон, Подковзин Григорий, Григорьев Михаил, Ярохин Миша, Дунин Павел, Доронин Дмитрий, Быков Петр, Цычанков Иван, Мурашка Иван, Зеневич Апанас, Некрашевич Миша, Некрашевич Гриша, Бородич Федор, Горячка Иван, Протасеня Архип, Стецко Марко, Стешиц Дмитрий, Подлозный Николай, Бобрик Гаврил, Карась Василь, Черкас Антон, Добролет Яков, Михаленя Данила, Баженов Иван, Добродет Иван и другие.

В Бранчицах активно работала подпольная комсомольская молодежная группа, которая охватила всю молодежь деревни - и парней, и девушек. Возглавляли подпольную комсомольскую организацию: Ломейко Наум М. - местный, Воронов Саша и Кришталь И. - ст. лейтенанты из военнопленных, Козленко Петр - тоже местный. Они имели тесную связь со иной - начальником разведки и с другими разведчиками. Ночами мы их часто посещали. Весной I942 года они тоже вызывали меня прибыть в Бранчицы срочно. После того когда мы - раз-

253

ведка, дали им задание бойкотировать работы в совхозе Бранчицы, которые проводили оккупанты /посевную/. Мы с группой семь человек прибыли в субботу. Нас уже ждали. Рассказали нам следующее: из погосткого гарнизона немцы приезжают в Бранчицы и подворный обходом выгоняют людей на работы, но люди уходят в другие деревни или прячутся, чтобы их не нашли. Тогда надумали оккупанты ловушку: составили ведомость жителей деревни Бранчицы за три месяца вперед получить среднюю оплату рабочего совхоза в воскресенье. Оцепить деревню всем погостким гарнизоном, пригнать на собрание, выдать деньги с росписью каждого. Вот тогда они все будут зависимы - в долгу и выйдут на работу. Они, комсомольские подпольщики сообщили срочно мне, и мы опередили оккупантов. Бухгалтер совхоза и кассирша, получив деньги в сумме тридцать восемь тысяч /мешок/, рядом с конторой занесли мешок на квартиру и решили вместе переночевать - стеречь деньги. Бухгалтер об этом, т.е. о нашем замысле ничего не знал, девушку-кассиршу ребята предупредили. Вот не позже 12.00 мы постучали. Нам не открыли. Для вида мы сломали дверную ручку, клямку - разбили дверь. Правда мешок с деньгами и ведомости людей нам отдали не распечатав. Лишу расписку: деньги в сумме тридцать восемь тысяч рублей изъяла энская партизанская часть для фонда обороны социалистической Родины от фашистских поработителей. Действительно, в тылу врага с 1942 года начался сбор денег и других денежных средств и ценностей на укрепление мощности Советской Армии и военно-морского флота. На эту операцию нас - семерка - я, Решетилов Н.З., Ерохин Михаил, Григорьев Михаил, Соколенко Леонид, Боженов Иван, Коник Лазар - затратили одни сутки, но затею оккупантов сорвали, а деньги пошли по назначению. Еще раньше наши разведчики подсказали подпольщикам, и те ночью вывели

254

из строя телефонную связь - линию Бранчицы - Старобин, где они срезали семь телефонных столбов. Еще через нас - разведчиков молодежь Бранчиц собрали, связали и передали нам 90 пар шерстяных носок, 30 пар перчаток - варежек, 20 пар валенок, 50 пар байкового теплого белья, 65 штук солдатских шапок теплых ушанок, 28 солдатских ватных брюк и др…В Бранчицы так, как ранее и в Копацевичи, оккупанты привезли одиннадцать человек голландцев хозяйничать в совхозе - вести сельское хозяйство, как социалистов. Тоже вооружили их винтовками и пистолетами. Когда мы там были последний раз, поручили подпольщикам: осторожно связаться с голландцами и передать им, в тайне, что партизаны собираются их обезоружить. Так же передать, что в Капачах и других местах голландцы не сопротивлялись, а добровольно сдали оружие, а партизаны их и пальцами не тронули - побратались и ушли.

Посыльной отдал записку, где было написано Ломейко и Вороновым: «Володя, захвати побольше боевых хлопцев - добре вооруженных и срочно приходи, есть неотложные дела, с военными договорились…». Поэтому мы и повели такое количество партизан. Сделать такую работу за одну ночь, без подготовки было невозможно. Кроме этого такую операцию в степной части района, можно проводить только под покровом ночи, начиная вечером чем пораньше. Подпольщики-комсомольцы доложили нам, что они договорились с голландцами сдать оружие партизанам при условии, что им будет сообщено время и место встречи за три часа раньше. Также старший рабочий совхоза, а в то время немецкого имения, доложил, что на откорме находится 90 голов свиней, которые уже откормлены. Также на откорме имения находится более 450 голов КРС нетелей и быков, которые тоже уже долгое время на откорме и готовы к убою. Один из немцев говорил стар-

255

шему рабочему, чтобы он удержал рабочих на откорме свиней и КРС, которых оккупанты скоро заберут и отправят весь этот откормочник в Слуцк на мясокомбинат для убоя на питание немецких солдат, которые убивают наших советских людей. Перед нами - партизанами стала задача: "Выполнить указание Сталина в обращении к советским людям третьего июля 1941 года: "Все уничтожать, ожигать, портить, но не дать оккупантам". Кроме этого, голландцы сообщили, что оккупанты намечают поставить им в помощь человек 25-30 полицаев и человек 8-10 немцев для помощи создания им в имении Бранчицы оборонительного гарнизона оккупантов. Поэтому нам необходимо было поскорей провести операцию по договоренности с голландцами.

В работу было включено все комсомольско-молодежное подполье. Рабочие имения и в основном откормочника девять человек комсомольцев, которые состояли все в подпольной организации, а двое из них - члены бюро подполья. Этим подпольщикам поручили завтра за день подготовить к полной исправности девять совхозных пароконных повозок и к ним всю упряжь, а с наступлением вечера на повозки погрузить всех свиней, а загрузивши, все вместе повозки везти по стенке в конец деревни Метявичи. Для помощи в подготовке, а затем погрузке и сопровождать обоз со свиньями дали девять партизан - старшим Добролет Яков, он и ответственный за доставку обоза на место, в Метявичах на мосту ждет группа партизан, которая сопровождала обоз до партизанского лагеря.

Что делать с откормочником КРС? Мы пробовали уговорить людей, чтобы разобрать, но люди отказались - вернее побоялись. Если бы в начале войны, они эго сделали бы, а так больше года прошло, как откармливали оккупанты, т.е. под их командой и это дело уже было

256

опасным… Так же быть? Оставить пока? После этого, когда загрузили и отправили свиней до единой головы, оккупанты сразу завтра, заберут скот на мясокомбинат.

Вместе с подпольщиками решили уничтожить базу мяса оккупантов. Как было не жутко, как не сжималась сердца наши, мы закрутили проволокой все двери в коровниках и зажгли. Опеклось сердце у партизан, которые проводили эту операцию, но долг народного мстителя в священной оборонительной войне перед своей коммунистической партией, перед Родиной, перед своим советским народом в защите от порабощения и нечеловечных издевательств, над ни в чем не винными людьми, дороже всяких других чувств, Партизаны гордились тем, что крупная база высшего качества мяса, подготовленная для армии оккупантов, как откормочных свиней и КРС, были уничтожены и не попали коварным врагам - фашистам.

С сообщением о договоренности у голландцев уже был подпольщик Ломейко Наум. Позже пошли партизаны: Бородич Федор, Горячка Иван, Добролет Иван, Протасеня Архип, Черкас Антон, Бобрик Гаврил, Мацукевич Николай, Хамицевич Данила, Хамицевич Алексей и другие. Там уже давно все оружие и боеприпасы были в куче. Кроме оружия в куче лежали одиннадцать шинелей и одиннадцать кителей, о которых, для чего положены, мы уже знали с опыта по Копачам еще весной. Голландцы хлопали партизан по плечу приговаривая "Комрад - молодец". Они горячо братались и не дожидаясь рассвета, ночью пешком ушли в Слуцк.

Так прекратили оккупанты заботы и цели о создании в Бранчицах оборонительного вражеского гарнизона. Партизаны опередили оккупантов. Оккупанты вынужденно оставили держать новое немецкое имение в Бранчицах так как бросили вести имение весной в Копачах. А подпольщики, после всех этих операций, чтобы уйти от преследова-

257

ния, почти вое организованно ушли в партизаны. Ушло сразу 49 человек молодежи. За исключением некоторых. Все с оружием. Из 49 человек молодежи в партизанский отряд имени Комарова, было 9 членов ЛКСМ - девушек, они энергичные, молодые, красивые, как Люба, Лида, Паша, Ольга, и гругие, вместе с парнями шли в бой против оккупантов за освобождение своей советской Родины!

После сразу такового массового ухода в партизаны молодежи-комсомола деревни Бранчицы, из всех окружающих деревень в Старобинском, ныне Солигорском районе, начался массовый уход в партизаны комсомольцев - молодежи, военнопленных солдат и офицеров. Шли в партизаны, шли день и ночь, шли с оружием и без оружия. Период к концу 1942 года и начало 1943 года был массовым приливом пополнения партизанских рядов, в отряд Комарова в это время ежедневно пополнялся не меньше взводом, а то и ротой. Люди шли в партизанские отряды семьями: семья из Краснослободского района деревни Завшицы - Хилько Юзика Тимофеевича с женой Хилько Марией Захаровной - двое учителей, которые работали в Долговской СШ, а в начале войны перебрались к родителям жены Марии в Застаринье. Они сразу попали в партизанский отряд Васильева, который размещался в деревнях и хуторах - Дубица, Старое, Вейно и др. Затем Хилько Юзик попал в партизанский отряд имени Пономаренко, в десятую роту, где командиром был Рогожин Яков, надо сказать, что некоторое время Рогожин Яков считался одним из боевых командиров партизанских рот, а поднял десятую роту на боевые подвиги своей музыкой и пением под баян Хилько Иосифа Тимофеевича. Он поднял дух настроения к борьбе с оккупантами- поработителями у всех рядовых партизан. Хилько своим баяном и песнями под баян, организуя ребят в хор, изменил настроение всех партизан не только своей роты, отряда, а всей, одной из крупнейших бригад Пинского соединения, бригады имени Буденного. Одним из главных

258

стимулов призвания к борьбе с оккупантами-поработителями, к смелости духа, героизму за освобождение родной земли от оккупантов, стала везде песня под музыку баяна Хилько Юзика. Партизаны шли в бой с песней. После удачного боя пели песню и плясали под баян. Песни Юзика Хилько под звучные голоса баяна, его созданные хоровые кружки разбудили слух Полесского затишья, о его музыке, его песнях узнали все партизаны Пинского соединения и каждый стремился услышать, перенять его песни. Также услышали его призывающие к борьбе с оккупантами музыку и песни вокруг все население к борьбе партизанской зоны, где Хилько не ленился везде побыть и спеть под баян песню и спеть частушку о сипом Гитлере и др.

Юзик не только мог хорошо петь под баян, он был сильным бойцом и всегда принимал участие в боевых операциях против оккупантов. Если партизаны шли в поход - на Ж/д дорогу, в засаду, на подрыв моста, склада, станции, рельсов и других, Юзика никто не ног удержать в лагере, он призывал и сам шел в бой. Немало сделала для победы и Мария Захаровна. Она работала на кухне, в санчасти, ходила по выполнению специального задания разведки партизанского отряда Пономаренко, а затем бригады имени Буденного даже в другие районы. Из деревни Саковичи пришла семья Куделевича Максима Кирилловича, жена Куделевич Соия Л., три сестры - Нестерчук Алимпа Кирилловна и Куделевич Нина Кирилловна - обе участницы. Такие третья сестра Куделевич Валя Кирилловна. Так же с Сакович пришли два брата Пищевские. Пищевский Степан Семёнович и Пищевский Михаил Семёнович. Пищевский Степан пришел с оружием - винтовкой. Еще из деревни Саковичи пришли два комсомольца: Делендик Иван Михеевич, который был один из храбрых и смелых разведчиков партизанского отряда имени Ворошилова. Комсомолец Лопан Николай Сергеевич - это комсомольцы, они стали лихими разведчиками. Только из одной деревни Саковичи сра-

259

зу прибыло пополнение - полное отделение партизан в партизанский отряд имени Ворошилова. Из деревни Чижевичи прибыла семья бывшего председателя колхоза: Печко Андрей Агеевич, Печко Ирина - жена, Печко Михаил Андреевич - сын и Смирнов Михаил Алексеевич - племянник. Печко А.А. пришел со своим оружием - винтовкой и пистолетом. Из города Слуцк пришли Витер Григорий с женой Витер Надей. Вместе с Печко Андреем из деревни Чижевичи пришли в партизаны - отряд имени Ворошилова - Алешко Сергей Алексеевич - учитель, который с начала войны имел тесную связь с партизанами партизанского отряда имени Комарова и работал по заданию партизан по разложению в Чижевичах немецко-полицейского гарнизона, где после ухода его из гарнизона, уходят двое полицейских, т.е. бросают службу в гарнизоне у оккупантов и с оружием идут в партизаны - Курлович Алексей Филиппович и Гришков Алексей Филиппович. Правда каратели провели против Курловича варварскую агрессию, они сожгли его хату, убили его родителей - отца, мать, двоих его братьев, жену и двоих малых детей, но не смотря репрессии, из полицейских гарнизонов почти ежедневно, с оружием люди уходили в партизаны Из деревни Брянчицы в партизаны продолжали уходить люди и семьями, и одиночки. Семья - Шахлевич Бронислава, мать с двумя сынами-комсомольцами - Шахлевич Бронислав Иванович и Шахлевич Ватик Иванович. Шахлевич Бронислав пришел в партизаны с оружием. Также из Брянчиц пришли в партизанский отряд Ворошилова два молодых мужчин - Ильницкий Адам и Вечер Адам. Из деревни Прогресс прибыла тоже группа комсомольцев четыре человека, которую организовал и провел в партизанский отряд Призба Владимир Александрович, который оказался лихим и неуловимым партизанским разведчиком

Комсомольцы и молодежь бывшей Старобинщины, которая была охвачена комсомольским подпольем, начиная с деревни Брянчицы, ухо-

- 88 -

дила в партизаны. Росли партизанские ряды, росли и отряды, не хватало оружия. в 1942 году в партизанский отряд имени Комарова прибыли подростки, партизанские дети - Стещиц Николай и Стешиц Леонид Гавриловичи - еще с начала войны, с 1942 года, а за ними позже Леонид Сидорович, Шошин Аркадий Владимирович, Данилевич Аркадий Семенович, Данилевич Александр Семенович, Пайда Рисик, Подлозный Леонид Григорьевич, Лопан Жора, Витя - братья, которых командование использовало разносчиками листовок по лагерям партизанской зоны, на что они шли группами по двое, трое, с таким желанием, как бы выполняют большие партизанские задания…

Накануне возвращения напей группы с задания бывших районов Западном Белоруссии, в головном отряде имени Комарова произошло чрезвычайное пришествие с исходом смертной гибели комиссара партизанского отряда Комарова товарища Бондаровца Никиты Ивановича и его верного помощника по комсомолу тов. Чуклая Ивана Ивановича, а с ним и еще несколько боевых - старых партизан.

За пять дней до нашего прихода из Запада, четыре группы партизан под командованием первого партизанского комиссара в Белоруссии Н.И. Бондаровца, после разгрома крупного немецко-полицейского гарнизона в местечке Погост на Старобинщине, возвращаясь на партизанскую базу, нашли на засаду, вооруженного пулемётами и автоматами, укрытого в горе уроч. Погулянка за деревней Метявичи, врага. А со стороны следуемых партизан, местность была открытой. Во внезапном и неравном бою, против укрытых пулеметов вступили партизаны в бой. Комиссар залег первым и очередью с автомата, убивает двоих карателей, но вражеские пути скосили комиссара. Будучи сзади, Чуклай И.И., бросается вперед на помощь, хватает комиссара на руки и спешит унести, но злодейские пули сражают и Чуклая. Бросаются вперед на

261

помощь комиссару партизаны - братья Лагуны, которых черные пули врага сражают на смерть. В этом страшном бою погибает смертью храбрых командир группы украинских партизан Шковорода Степан Алексеевич, прибывший из Украины с Сумсной области, которые ушли в Беларусь от преследования оккупантов, группа пошла в отряд Комарова и принимала участие в бою по разгрому Погостовского вражеского гарнизона. Шковорода С.А. молодой, энергичный партизанский командир, также бросился вперед на помощь комиссару и злые вражеские пули срезают и его на смерть. Сейчас прах Степана Шковороды захоронен в братской могиле Ур. Векерово на партизанском аэродроме, вместе с погибшими летчиками от аварии самолета в 1944 году с такими известными людьми - как Корнилов муж В. Хоружей и другие. Там же в Погосте был тяжело ранен Файнер Михаил Абрамович, которому за счастьем удалось, будучи раненым, уехать, т.е. уйти с боя с Погулянки.

Услышав такие страшные сообщения, мы, комаровцы, оцепенели. Те, кто хорошо знал товарища Бондаровца Н.И. и Чуклая И.И. и других, не хотели верить услышанному, и мы все молчали, не могли проговорить пол слова. Такого ЧП за весь период сначала войны в отряде Комарова не было. У нас всех комаровцев на сердцах залегла тяжелая боль не возвратимой утраты и мучительной скорби, которая и сейчас осталась не забытой, в те тяжелые для нас, комаровцев, скорбные дни, из нас каждый поклялся отомстить оккупантам и их помощникам кровью за кровь и смертью за смерть с увеличением в десятки раз. Все просились в бой, на задание, в засады, на ж/д дорогу, на разгром гарнизонов и т.д. В.З. Коржа, потемневшего от такой тяжелой трагедии и скорби, тяжелым бременем легли на командира, который не приходил в себя более суток. С Нежинского острова лагерь был снят потому, что был полностью сфотографирован и снимок передан оккупантам предателями Родины. Отряд перебрался в новый лагерь на остров «Булкова горка».

268

Несмотря на успехи в выполнении крупных боевых операций в западных районах нашей партизанской зоны первой группой и другими группами и отрядами, взявших у оккупантов такие богатые трофеи - особенно оружие и боеприпасы. Приход в штаб головного отряда командиров и отрядных комиссаров и групп. Успешно проведенная последняя партизанская операция в деревне Бранчицы по ликвидации откормочников - мясной базы оккупантов, разоружение голландцев и их уход с Бранчиц, т.е. ликвидация намеченного оккупантами гарнизона, не могли успокоить и снять тяжесть скорби и невозвратимой утраты. За смерть своего верного помощника комиссара Н.И Бондаровца, его верного помощника по комсомолу героя-комсомольца Чуклая И.И. за боевого командира Шковорода С.А., за братьев Лагунов, Журавлевичей и других погибших в Погулянке. В.З. Корж около недели ничего не мог вбить в рот, засунуть, он только пил крепко заваренный чай с малинником, он рвал на себе волосы без боли. На шестой день он собрал всех партизан, которые были в лагере и сказал : "За смерть и пролитую кровь погибших товарищей на Погулянке от рук оккупантов и их помогатых, усилим товарищи гнев и месть народных мстителей партизан к оккупантам и всем врагам советского народа. Усилим классовую и партизанскую борьбу. Участим боевые походы, засады по разгрому и подрыву всех вражеских коммуникаций везде и всюду будем бить оккупантов! За одного нашего товарища отомстим смертью десятков оккупантов и их помогатым. Бить на дорогах, в гарнизонах, в управлениях до тех пор, пока ни одного оккупанта не останется на нашей священной земле! Смерть оккупантам и их пособникам!"- закричали партизаны.

Собрав в великом составе запасные и тыловые воинские подразделения в городах Слуцк, Бобруйск, Старые дороги, Уречье четырех-

263

ствольными минометами, пулеметами, пушками-гаубицами. На бронетранспортерах. Ведя массированный обстрел впереди и вокруг леса, изрядно выпив горючего для смелости, оккупанты двинулись в партизанскую зону - бывший Сухомильский сельский Совет деревни Сухая Миля и Ходыка бывшего Старобинского - ныне Солигорского района. Комаровцы встретили оккупантов из засады пулеметным огнем и меткие партизанские пули остановили фашистскую колонну, где пулеметчик-комсомолец Степан Руденя сразил на смерть пять оккупантов. Танки и бронетранспортер двинулись на пулеметчика Руденя Степана Трофимовича. Партизаны начали обходить, но Руденя Степан в разгаре к врагам ненависти и мести, не отходил, а бил из пулемета по оккупантам до последнего патрона, пока вражеская пуля, попаданием в голову, сразила насмерть храброго молодого воина-комсомольца Степана. Руденя Степан не отдал свою жизнь даром, он из

своего пулемета убил еще семь оккупантов. Так погиб, сражаясь за Родину, смертью храбрых комсомолец Руденя Степан Трофимович в сентябре 1942 года. Тело Семена вместе с его пулеметом мы выхватили, не дав оккупантам для издевательства Похоронили Степана со всеми почестями и еще раз дали клятву на его могиле, отомстить оккупантам.

Фашисты плотным кольцом окружили деревни - Сухая Миля и Ходыка. На всех ходах и выходах установили минометы, пулеметы и пушки. Из дворов и домов никого не выпускали, а приходивших загоняли в дома. Танки и броневики кольцевали вокруг деревень, обстреливая вокруг лес. Оккупанты ждали вечера, надеясь, что многих нег дома, а к вечеру соберутся, придут. Внутри домов они проводили повальные обыски и сплошные грабежи, они забирали все и всякие ценности, лакомства и злаки. Под вечер каратели в деревне Сухая Миля согнали всех от мала до стара в колхозный амбар. В Ходыке они

264

согнали людей в школу и один большой дом. Кто лежал в постели тяжело больной, слепых, безногих - убили в постели, а загнанных в амбар, школу и дом, облив стены, окна и двери горючим, зажгли, а с улицы с пулеметов и автоматов беспрерывно чередили по дверям и окнам, пронизывая насквозь пулями двери, окна вместе с горевшими людьми.

Если до этого времени в Белоруссии фашистские изверги стреляли и вешали на виселицах людей под видом коммунистов, партийно-советских активистов, в концлагерях смерти, якобы за сопротивление, тысячами расстреливали русских солдат и офицеров, то сейчас фашистские варварства перешли в открытый террор - сплошному уничтожению /открытому/ целых наций и народов.

Более 1100 человек было убито невинных белорусских людей только в этих двух деревнях Сухая Миля и Ходыка. А в скорости и деревня Дубровно на Мазурщине, где фашисты подтвердили свой террор против мирных людей. Они в Дубровно в час ночи оцепили деревню и никого не выпустив, подожгли, где сгорели все жители деревни, за исключением двоих Искрицких- брата и сестры. Искрицкий Михаил служил в Советской Армии, а сестра ушла в другую деревню к тете. Вот пример: в деревне Ходыка жила семья Андрюховича Ивана Михайловича, жена - Андрюхович Анна Парфеновна - колхозники. У них было пять детей. Старшей было десять лет, остальные - младше. Родителей нет, отсутствуют. Фашисты-варвары сжигают живых детей малых в огне.

Так, на Старобинщине, ныне Солигорщине почти еще впервые в Белоруссии, на много ранее Хатыни, фашистские людоеды на мирных людях в деревнях Сухая миля, Ходыка и Дубровно выразили свою цель и тактику оккупантов. Тут, именно на Старобинщине жители Белоруссии Полесья услышали и увидели дикие крики и горящих в пламени людей,

265

грудных и дошкольного возраста деток, матерей и престарелых. Как фашистские звери вырывали из рук матерей грудных детей и бросали в огонь или толкали их в огонь вместе с матерью. Как жгли всех, грудных детей, женщин матерей, слепых, безногих, престарелых. Тут люди на Старобинщине первыми увидели вместо былых деревень черные огнища-пепелища, с оставшимися белыми трубами побеленных печей. Валявшиеся слитки сгоревших на огнищах людей. Тут впервые люди увидели ту чудовищную дикую картину, творящую фашистскими людоедами и убедились, что фашизм и фашисты - террор, человекоубийства, уничтожение всех и всего живого. Такие чудовищно дикие вести облетели не только Беларусь, а стали известны и за фронтом в глубоком тылу нашей Советской Родины. После чего население Полесья Белоруссии, в т.ч. и нашего Солигорского района, поднялось на священную защиту Родины социализма, на защиту советского народа, на борьбу против оккупантов фашистской Германии, за освобождение советской оккупированной земли от оккупантов. В партизаны шли все и военнообязанные и не военнообязанные. Везде и всюду виднелись и слышались лозунги: "Смерть немецким оккупантам!", «Фашисты, вон с земли советской, с земли русской!".

Партизанский отряд имени Комарова временно разместился на Скошеве - острове "Булкова Горька". Вместо землянок в лагере были построены из сена /травы/ шалаши.

Для заготовки продуктов питания вызвались добровольцы - любители природы, т.е. рыбаки, под командой старейшего рыбака тов. Стешица Гаврила Петровича.

Собралась бригада добровольцев. Стешиц Г.П., Хамицевич Д.И., Стешиц П.А., Хамицевич Д.Н., Михновец Красан и др. Река Случь от

266

лагеря находилась в шести-семи километрах, Стешиц Гаврил вокруг знал всех и его тоже знали везде. Он свою бригаду рыбаков завел на правую сторону реки Случь в деревне Грабово - главному рыбаку всего Грабовского края т. Прищицу Ивану /по-уличному/ "Колпаку", который охотно согласился оказать партизанам помочь и вытянул прочно спрятанные три большие сети к сказал: "При хорошей удаче мы должны поднять рыбы, которой хватит на обед для всех ваших партизан". А сейчас повник - добрая пора"- сказал Прищиц Иван - и рыба будет ловиться». Лодок у меня две, спрятаны в затоне. На двух своих лодках и тремя большими не менее как по пятьдесят метров сетями Прищиц Иван организовал активную ловлю рыбы, которой партизаны питались около месяца, т.е. пока уши с острова "Булкова горка".

Стешиц Г.П. передал Прищицу Ивану просьбу командира отраде тов. Коржа В.З., который с удовольствием согласился выполнить. Действительно, в первый вечер попало столько рыбы, что одну из сеток рыбаки с трудом вытянули, где их было всего четверо. Рыба попалась разная: щуки попались до восьми - десяти килограммов, язи, большие окуни, попались несколько линей. В ту больную сеть, которую биле трудно вытянуть, попало два ровных сома по восемь - девять килограммов. Больше всего было плотвы и лещей. Улов первых суток за ночь и день был действительно около двух тонн. Как наступила война, то никто на ловил, вот рыба и собралась.

В отряде готовили и завтрак, и обед, и ужин из рыбы. Рыбу жарили, из рыбы готовили котлеты, рыбу тушили, рыбу фаршировали, варили уху, рыбу сушили, вялили. Вот была и решена месячная программа питания партизан рыбой, которой насушили и навялили еще и запас. Прищицу Ивану и старшему рыбаку командир Корж В.З. вынес

262

благодарность. В это время с острова Булкова Горка штаб отряда имени Комарова налаживает связь с неизвестным до тех пор действующим в тылу врага на Полесье диверсионным отрядом особого назначения спецотрядом Черного, который, по данным разведки, дислоцировался на дальнем Скошове - урочище "Комар Мох", в тяжело проходимых местах даже для людей, где дислоцировался партизанский отряд без связи с большой землей, без подкрепления продуктами и другими, действовать невозможно. Можно было догадаться, что отряд обеспечивается с большой земли… Но отряд был так замаскирован, что обнаружить его как снизу, так и с воздуха, было почти невозможно. У них лагерь штаба отряда находился в метрах трехстах дальше вглубь леса за лагерем отряда. Причем, оба лагеря замаскированы, пересаженными сырыми, т.е. живыми елками. Дымоходы отводились в землю. Площадка для сброса грузов с самолетов тоже была на открытом острове. Кроме охраны батинцы (их звали -"Отряд Бати") держали передовые почты в 500 - 600 метров от лагеря.

B.3.Корж позвал меня и дал задание - чем быстрее найти неизвестный лагерь, т.е. отряд и связать его с ним. В составе 16 человек разведчиков в конце сентября 1942 года, вооруженные автоматами и пистолетами, мы отправились на Великий Скошов в направлении непроходимого урочища "Комар мох". На Великом Скошове было три старинных, почти не действующих канала. Один из них центральный. Для жизни людей необходима чистая вода. Вот разделившись на две группы, мы решили проверить каналы. На дистанции восемь метров друг от друга по сторонам канала, тщательно проверяем все следы, подходы и отходы от канала. Нельзя не остановиться на той осенней красе природы, которая зачаровывала нас, украшая канал своими высокими насыпи берегами, заросшими, как руками на –

268

саженными разными деревьями: березы, ольхи, вербы и другими, на которых все время давали свои птичьи звуки сойки, сороки, зяблики, снегири и разные другие. Там повсеместно раздавались крики ворона-крумкача. В одном месте на бугре, мы спугнули стадо рябчиков. Тетерева от водопоя поднимались часто, особенно на канале, где местами было много воды, подымались перед нами одиночки и даже малые стайки уток-кряквы и чирки. Большое количество было следов кабана, лося, а местами и косули, которые к водопоям протоптали настоящие звериные шляхи. В одном месте мы спугнули лежащую косулю. В метрах в пятнадцати от канала к нам подсунулся рогач лось - лесной красавец, на которого все обратили внимание. Вдруг мы заметили следы человека. Один, второй, третий, а вот и сегодняшние - свежие следы, а впереди на расстоянии не более 100-110 метрах мы заметили человека, который высматривая в нашу сторону то показывался, то исчезал в кустах, и знаком руки остановил людей, а сам вдвоем с Данилевичем Семеном Акимовичем, который не давал мне покоя в лагере, пока я не взял его в группу разведчиков, а нам кстати и годился такой опытный партизанский следопыт, годился для таких поисков, как сейчас.

Данилевич шепчет мне: "Разреши, я пойду вперед, а ты наблюдай отсюда!». Я не разрешил, а когда впереди от нас на расстоянии не более 80 метров показались и скрылись уже незнакомых, я начал звать их к себе, а они в свою очередь, зовут к себе… Договорились идти на встречу вместе, повесив оружие на плечи и застегнув кобуры. Когда мы подошли близко, у нас случилось что-то неожиданное, я узнаю идущего впереди к нам человека, а он узнает меня и вопреки всем предосторожностям, мы крепко обнимаем друг друга. Это был из нашего района местный человек Брилевский Павел, с ко –

269

торым до войны, мы работали в одной школе, я учителем, он - физруком школы. В спецотряд «Бати», он попал при формировании его в Москве по специальности минер-подрывник. Его, как местного, знающего места в Белоруссии, Черный назначил начальником разведки. Тут мы и встретились двое - начальники разведок. Сколько было радости и удовлетворения со стороны нас обоих. Нам казалось, что мы близкие - родные, а встреча наша в условиях непроглядной пущи, непроходимых болот, в глубоком тылу фашистских оккупантов, которые на оккупированной советской земле вводят свои варварские - зверские порядки, строят смертельные виселицы, концлагеря, для уничтожения ни в чем не винных и безоружных советских людей, когда фашистские оккупанты топчут и кровью заливают нашу советскую землю, а в том числе и кровью наших родителей. Ещё ближе сроднило нас, что у нас единое мнение и единая цель вести до конца непримиримую борьбу против оккупантов и их помогатых до конца победы над мировым фашизмом, т.е. Гитлеровской Германией.

Итак, мы нашли, т.е. встретили специальный со спецзаданием Советского Верховного командования и лично Сталина с Великой земли подрывной спец отряд им. «Бати» под командованием "Черного", выброшенный с Москвы на парашютах в непроходимое болото Полесской пущи весной 1942 года имеющего хорошо оборудованную, замаскированную площадку для сброса грузов с самолета, содержавшихся на полном государственном иждивении. Спецотряд Черного был обеспечен взрывчатыми веществами: толовые шашки, капсуль и бикфордов шнур Группа подрывников, с сухим пайком в мешке, по месяцу, два и три сидели на западе, они взрывали всё встречавшиеся на пути, т.е. ж/д дорожные рельсы, вагоны, паровозы, ж/д дорожные составы, ж/д дорожные станции и другие объекты оккупантов.

270

Знакомство наше с Брилевским ускорило выполнение задания B.З. Коржа. После сообщения о нашей встрече Черный сразу пригласил меня к себе, которому я полностью изложил появление нашей разведки с заданием Коржа. Было заметно, что Черному фамилия Корж была знакомой и он был доволен, что В.З. Корж ищет с ним встречи.

Договорились встречу Черного с Коржом сделать завтра. На малом острове, недалеко от расположения отряда имени Комарова. На правой стороне центрального канала в 13.00 часов дня. Пользуясь случаем приема у "Бати", я попросил выдать для нас, разведчиков, по несколько малых /легких/ штук гранат, который находясь ко мне в добром расположении, разрешил Брилевскому Павлу выдать для нас на каждого по четыре гранаты-"лимонки", т.е. 64 гранаты. Данилевич С.А., узнав, что у «батинцев» в достатке имеется капсюлей и бикфордового шнура, пристал с просьбой к Брилевскому отпустить несколько штук капсюлей и метров шнура. Брилевский был вынужден идти к командиру Черному, который разрешил отпустить 25 капсюлей, 25 метров бикфордового шнура. Мой земляк и друг Павел Брилевский накормил нас вкусным обедом, где мы, разведчики отряда Комарова, остались довольные теплым дружеским приемом и подарками, как гранаты, капсюли и шнур, дружески распрощались и поспешили в свой лагерь, чтобы сегодня, хотя бы и поздно, сообщить В.З. Коржу о завтрашней встрече с Черным. У «батинцев» наши разведчики подучились как маскировать лагерь, главных объектов лагеря, а также как маскироваться разведчикам при выполнении диверсионных заданий. В свой лагерь мы пришли поздно вечером. Мы с Данилевичем С.А. сразу направились к В.3.Коржу, который еще не спал, а что-то рассматривал на карте Белоруссии, лежавшей на его столе, Он остался доволен нашим приходом и особенно сообщением о завтрашней встрече с Черным. При

271

отходе от Черного, он мне сказал, что они придут с красным флагом, а поэтому В.З. Корж поручил мне завтра встречу обеспечить красным флагом. Поручился эту работу выполнить товарищ Данилевич С.А. «Идите отдыхайте - сказал В.З. Корж, - А завтра вас двое и еще подбери человек десять разведчиков, пораньше, не позже 9.00. отправимся, чтобы в 12.00 быть в условленном месте». На встречу с Черным с В.З. Коржом пошли тов. Меркуль В.Т., Стешиц Г.П., Левченя Б.С., Дербан В.И., Руденя Т.Е., Ширин Ф.И, Котович П.Г., Хамицевич Д.И., Доваль И.В., Некрашевич И.А., Хамицевич Данил Н., Черкас Антон.

Также группа разведчиков - 10 человек: Шошин В.С., Данилевич Семен А., Григорьев М.Г., Ярохин Михаил, Журавлевич Семен, Мацукевич Николай, Бородич Ф.С., Михаленя Д.А., Шталь А.., Подлозный Григорий А.

На втором краю острова намеченной встречи, мы увидели партизан Черного: подняв на черенке красный флаг я один пошел на встречу. С таким же флагом со стороны партизанского отряда "Бати" шел ко мне на встречу тот мой знакомый и друг Брилевский П.И Сойдясь, мы оба подняли высоко вверх флаги для сигнала. Обе стороны командования - двух партизанских подразделений - Первого созданного в Белоруссии, на второй день войны, партизанского отряда имени Комарова под командованием Коржа В.3. и специального диверсионного отряда. С особо важным, стратегического значения, заданием Верховного Главного командования и лично Сталина имени "Бати" под командованием тов. Черного, выброшенного Москвой на парашютах весной 1942 года. Черный еще будучи в Москве, до отправки в тыл врага знал, что в Белоруссии на Полесье действует созданный первый в Белоруссии, в начале войны, партизанский отряд имени Комарова под командованием прославленного командира В.3.Корка. Знал также, что с первых

- IOO -

дней войны в Белоруссии, по организации партизанского движения для борьбы с оккупантами в тылу врага, действуют тройка ЦК КП Белоруссии в составе пяти человек, возглавляемая секретарем Минского Обкома партии тов. В.И. Козлова.

Козлова Черный знал раньше. Встречался несколько раз и с Коржом. Правда, в его планах и обязанностях диверсионной спецотряда все действия в основном должны быть засекреченными, но с организаторами и руководителями подпольной партизанской борьбы с первых дней войны, он мечтал встретиться обязательно. И на первую эту встречу, случившуюся внезапно, шел с добрым желанием и настроением. Считая эту встречу для его будущей борьбы с фашистскими оккупантами даже ванной и поучительной. В.З. Корж стремился к этой встрече и был в поднятом настроении тоже. Зная, что Черному с великой земли сбрасывают все, даже свежие газеты, он и стремился – скорей бы встретиться и узнать последние новости из Москвы!

Вот два коммуниста, выполняющие тяжелые задания своей Коммунистической Партии и Советского государства, несколько раз обнялись. Присутствующие партизаны на встрече почувствовали и поняли, как необходима и дорога была эта встреча для совместного усилия борьбы против гитлеровских оккупантов, тут, в глубоком тылу на оккупированной советской земле.

Не прошло и двух недель, как по просьбе В.З. Коржа через рацию, с Великой земли на сбросовую площадку отряда "Бати" для партизанского отряда имени Комарова был выброшен груз со взрывчаткой /толовые шашки и к ним капсюли с бикфордовым шнуром/. Также более тысячи гранат - лимонок. Это была первая неоценимая помощь с Великой Земли партизанам-комаровцам с начала войны 1941 года. Эта помощь c Великой земли уверила и окрылила комаровцев в победу над фашиз –

273

мом, подняла и укрепила дух всех партизан отряда Комарова, они, взявши взрывчатку и гранаты, выброшенные самолетом с Великой Земли, рвались на задания, рвались в бой под лозунгом: "Вперед за Родину, за партию!".

Так завязалась действительная взаимосвязь и помощь в общей борьбе с оккупантами у «комаровцев» с «батинцами». По просьбе Черного /Бати/ В.3. Корж передал отряду "Бати" шесть партизан - жителей места дислокации отряда Черного, где жили их семьи.

С каждым днем в партизанском отряде имени Комарова и действующие вокруг его крупные партизанские группы прибывало все новое и новое пополнение партизан. Особенно прибывало пополнение из степных районов и городов. Со Слуцка, Минска, Бобруйска. Шли группами организованно, а бывшие солдаты и офицеры Советской Армии шли вооруженными. Из партизанских зон шли организованно комсомольцы - молодежь.

Назрела пора создавать партизанское соединение. Для размещения и дислокации партизанского соединения Корж В.3. избирает место за деревней Хворостово - урочище "Доброе дерево"- центр штабсоединения, на территории бывшего имения пана Заманского. Вот туда с острова "Булкова Горка" - в октябре 1942 года начал перебазироваться отряд имени Комарова. Туда для размещения групп и отрядов Корж посылает местных старых партизан и подпольщиков, как разводящих тов.: Карасева Г.Е., Данилевича С.А., Коржа С.3, Левченко Б.С., Стешица П.А., и др., которые были ответственными за размещение партизан на месте дислокации соединения. Вот тут и пришлось временно нам с Данилевичем Семеном А. на время расстаться. До этого мы всегда были вместе.

При уходе с острова "Булкова Горка", наша разведка получила от командования боевое секретное задание: Найти своих

274

честных людей в гарнизонах оккупантов, а если нет, заслать, которые бы изучили действия, планы гарнизонов и регулярно информировали разведку партизан о их действиях. Найти надежных людей - диверсантов, которым диверсионную работу против оккупантов, чтобы надежно поручить им подготовку и проведение диверсия, а также поручить магнитные мины… Второе было задание: Разузнать в Слуцком районе, где до войны размещались военные городки, как вокруг Слуцка, на Уречье и других местах. В военных складах этих городков - военное обмундирование, одежда, обувь, белье и т.д. растянули в основном те, кто там работал и в основном мародёры, которые с первого дня начали заниматься мародёрством. Растаскали склады, а сейчас потихоньку торгуют государственным добром. Нам нужно было все это узнать, т.е. знать этих людей, где они живут и примерно сколько чего у кого есть, чтобы к зиме приобрести одежду и обувь.

В Погосте мы нашли надежного подпольщика-диверсанта учителя Сергиевича Н.А., которому было поручено готовить диверсию по подрыву Погостской казармы или столовой, где всегда собирались оккупанты. Вскорости, через две недели Николаю Сергиевичу и передали магнитную шестичасового завода мину, которую он подложил в казарме и взорвал несколько оккупантов.

Затем мы отправились в Слуцкий район в деревню Паничи к овчиннику-портному, он выделывал овчины и шил кожухи - фамилия Трухан. Он дал нам сведения о Слуцком и Уречском гарнизонах. Рассказал нам про бывший совхоз Некраши, от них на расстоянии девяти километров, где немцы устанавливают новое немецкое сельское хозяйство-имение, куда привезли добровольца немецкого прихвостня, директором, который в конторе и по хозяйству ходит с висящим на боку в расстёгнутой кобуре с пистолетом - пугает людей, а плеткой

275

бьёт почти каждого по чем попало и даже по лицу. А особенно женщин-солдаток, мужья которых были в армии. А несколько дней назад он выстрелил из пистолета, убил подростка, шестнадцатилетнего сына одной солдатки за то, что тот привез на коне совхоза дров, которых не было дома, ни палки. Портной пообещал подготовить для партизан шесть полушубков, которые он сошьет сам на средний 52-ой рост и его швагер, тоже портной, сошьет 3. Он указал нам хату по соседству с ним, что, если кто прибудет за полушубками, они все шесть штук будут спрятаны в той хате. Так все и было, когда в ноябре партизаны прибыли в Паничи, полушубки новые шесть штук отдала женщина, переданные ей Труханом.

Когда мы подходили к имению Некраши, начинал змрок, где в крайнем небольшом леске среди поля, мы обнаружили бегущих с корзинами и мешками от нас в лесок женщин, а там в кустах, они падали - прятались. Мы быстро опередили их и остановили. в мешках и корзинах мы обнаружили мелкую картошку, которая осталась в поле после уборки, они вышли за лесок собирать ее вечером потому, что днем боялись, что новый немецкий директор избивает всех за малейшее неподчинение плетью и выхватив пистолет угрожает смертью Женщины, придя в себя, рассказали, как всех женщин, которых мужья в армии, он лишил пользоваться тяговой силой и они дрова из леса носят на плечах вязанками. У кого из женщин были сотки в поле, картошку домой тоже носили на плечах. Красноармейские семьи директор лишал всех прав и назвал их партизанскими. Мы посоветовались и приняли решение - предателю советского народа за измену Родине и издевательства над советскими людьми, смертный приговор народных мстителей-партизан. Одна из женщин подвела нас к квартире немецкого директора и указала лестницу на чердак с тылу дома - выход из квар-

276

тиры. Оставив для лестницы двоих, Григорьева и Соколенко, мы постучали на кухню. Тихо стучим, молчат. Потом голос: "Сейчас, сейчас." Открыла хозяйка. "Где хозяин? - спрашиваем. "Нет дома", ответила жена. В это время хлопцы подводят, связанного руками назад героя, немецкого служителя. Пистолет у него был - наган и в нижнем кармане две маленьких гранаты. Его взяли с обоих сторон за воротник, когда он ступал на последней ступеньке лестницы и сразу закрутили руки назад и обезоружили. Мы ушли. Трое партизан: Журавлевич С.И., Григорьев М.Г., Соколенко - исполнили приговор.

Женщины - солдатки в Некрашах рассказали нам, что на шоссейной гравейке - так называли тракт Уречье – Бобруйск, в трех километрах от Уречья на восток находится деревня Заградье, где оккупанты организовали портняжную и сапожную швейные артели, которые перешивают всю солдатскую и офицерскую военную одежду, награбленную мародёрами в военных складах, а сейчас каратели отбирают у всех и одежду, и обувь, как сапоги, валенки и др. Все перешивают каратели Урецкого гарнизона на свой рост.

Ежедневно вывешивают объявления с требованием, чтобы люди сдавали все казенное из военных складов. Скромные люди, боясь угроз, сдавали все, а кто не сдавал - делали обыски и забирали. Мастерские устроены в большом доме, перегороженном на две половины. В одной половине сапожная мастерская заставлена большими сундуками, а в другой одежная, заставлена шкафами, набитые полные разной военной одеждой, а в сапожной - сундуки обувью. На эту операцию у нас ушло одиннадцать человек, т.е. начальник разведки Шошин В.С., Подлозный Григорий П., Григорьев Михаил Г., Ярохин Михаил, Дунин Павел, Доронин Дмитрий, Журавлевич Семен, Карабин Николай, Радин Сергей, Соколенко Леонид,

277

Булыга Степан. Вот наша груша вышла к тракту "Гравейке". Смерклось и вокруг все тихо. Идем рядом с трактом - стороной. Осторожно прислушиваемся. Сзади в нашем направлении послышался шорох. Остановились, слышен шорох, смотрим - едет велосипедист. Задерживаем: "Откуда?". "Из Заградья" - отвечает, с нами ни шагу назад и вперед. Расспрашиваем: "Кто, что и как?". Человек оказался дорожным мастером. Его родной дядя в партизанах в Любанском отряде Далидовича. Он согласился оказать нам помощь. Не доходя километра нас нагнал другой велосипедист Козловский. Сам он родом из Слуцка - ветеринарный врач. До войны он работал врачом на Старобинщине, и мы были хорошо знакомы. Его перед войной перевели сюда в Заградъе на работу. А здесь захватила война, он со своей женой Марией так и жил в Заградье, он - ветврач, а ока – учительница. Вот они и остались жить за счет приусадебного участка, корова, кабанчик, куры, а задержали их двое малых детей, сыну четыре года, а дочурке всего восемь месяцев. Они и привезли их к квартире. Вот эти два товарища и повели нас к мастерской портняжной и мастерской сапожной. Дорожный мастер обеспечивал с пятью партизанами посты, а мы, шесть человек с Козловским, пошли хозяйничать в мастерских. Нам Козловский рассказал, что здесь в мастерских днем ежедневно дежурит полицейский наряд из полицейского гарнизона Уречье. Хозяйка-старушка сразу не открывала, а потом согласилась и отдала нам все ключи, также показала, что где лежит.

Мы осмотрели все мастерские и обнаружили, что в мастерских можно взять штук семьдесят пять русских шинелей, пар двадцать пять комсоставских сапог, пар девятнадцать сапог яловых, теплых ватных военных брюк штук восемьдесят, военных фуфаек защитного цвета было штук сто. Было несколько и комсоставских дигеналевых брюк. И

278

я решаю взять побольше. Мы быстро загрузили одиннадцать мешков - на каждого по мешку. Шинели забрали все, т.е. семьдесят штук, фуфаек восемьдесят штук. Брюк ватных сорок, сапог взяли сорок две пары и сапожного товара взяли на шестнадцать пар - полный мешок. Пока мы набивали и завязывали мешки, дорожный мастер подогнал запряженную подводу, т.е. коня, который стоял в хлеве у него в доме. Мы загрузили подводу мешками, и они оба повезли нас в лес. Сразу по направлению к Уречью, а потом повернули в Паничский лес по направлению Погоста, где мы остановили подводу, а мешки отнесли, от следа колес, полкилометра, сгрузили в кустах, а сами еще отошли метров четыреста. Дорожному мастеру и ветврачу Козловскому, мы не находили какую только вынести им благодарность… Потом обоим крепко пожали руки и даже самих - вот и благодарность. Это была пятница. В субботу мы полный день пробыли в лесу. Продуктами нас на день обеспечили те же товарищи - Козловский и дорожный мастер, они натолкали нам сумки на неделю. Дождавшись вечера, мы быстро в Паничах взяли подводу, загрузили мешки и направились на Старобинщину, где нам из Слуцкого района надо было переехать через реку Случь в деревню Залесье. Нам люди подсказали, что на реке Случь оккупанты на переезде поставили сторожевую небольшую хатку и под надзором Погостского гарнизона установлена охрана на переезде, где местные люди по очереди дежурят посменно, для чего им выдали винтовку и пятьдесят патронов, а также список кто дежурит. Мы вперед выслали Радина Сергея, Карабина Колю и Дунина Павла, а сами потихоньку двигались с подводой. Шел субботний вечер. Время было около 22.00. Наша тройка тихо подошла к сторожевой. Никого нет, вокруг тихо, а из сторожевой раздается храп спящего охранника. Они потихоньку настежь распахнули дверь и увидели на табуретке сидя,

- 107 -

опустив голову на руки за небольшим столиком, спал беспробудным сном опьяневший охранник. Винтовка и патроны к ней лежали на столе. Проверили, винтовка оказалась на взводе с патроном в канале ствола. Еще у часового на столе лежали длинные тонкие вожжи - веревка. Наши разведчики обнаружили сторожа, и чтобы он, проснувшись, не подымал шума, привязали его плотно к столу, завязав назад руки. Напрямик объезжая деревни и гарнизоны Погост, Сельцо Метявичи, мы выехали к Песчанке, где обратно обойдя другой нам преграждала путь р. Случь, через которую нас и вещи, т.е. мешки с одеждой и обувью, перевез наш партизанский связной Печко Апанас. Мы оказались в партизанской зоне между деревнями Езавинь и Листопадовичи. в скорости через два дня мы были в Добром дереве - на новом месте дислокации уже нет отряда Комарова, а Пинского партизанского движения, которое в ноябре 1942 года на базе отряда имени Комарова и других отрядов и групп было создано под командованием того же командира В.3.Коржа и вновь прибывшего комиссара секретаря подпольного Пинского обкома тов. Клещева Алексея Ефимовича с большой помощью уполномоченных ЦК КП Белоруссии тов. Зимяниным и Мазуровым. Все, что было нами привезено, мы сдали на склад по накладной, где оказалось, что мы полностью обули и одели восемьдесят партизан.

Все наши разведчики одиннадцать человек там же в деревне Заградье, у кого были старые брюки, сбросил и одел новое, фуфайку тоже, так же и шинель, сапоги и другое. Каждый из одиннадцати, одел две-три одежды новых. Это кроме всего того, что привезли на место и сдали в склад. Я разрешил одевать хоть по две, например, брюки и дигеналевые и теплые ватники, все старое было там же сожжено. Задание командования мы выполнили и кроме того еще привез-

280

ли полсклада обмундирования и обуви. Еще мы через своих партизанских связных, как Жишкевич Борис в деревне Купники Любанского района и Тябуса Михаила Прокофьевича, жителя поселка Хатиничекого кирпичного завода, выявили спекулянтов-мародеров, которые в начале войны 1941 года из военных складов Уречья, растянули все военное обмундирование и обувь. Вследствие чего у некоторых таких хозяев, как Лозовский в Купниках Любанского района у него полный склад был. Только байкового теплого белья было около тысячи пар. Шинелей и фуфаек не менее полтысячи. Также были такие в деревне Перовка(?) в Мордвилавичах и других.

Уже позднее, когда мы туда заехали и показали им, что у них есть, они сами на своих подводах везли все, это военное обмундирование в нашу партизанскую зону и просили простить им. У многих было очень много взятых из складов валенок, которые отправили нам по 150-200 пар. Вот мы нашли выход и базу для обмундирования партизан. К зиме 1943 года в Пинском партизанском соединении 60 % состава партизан, были в солдатском обмундировании. А некоторые из тех, которые отдали и даже сам завез большое количество военной одежды и обуви, просили командование партизан выдать им справки, что они отдали им и доставили партизанам столько-то одежды, столько-то обуви. Этим хотелось показать, как нелегко было партизанам решать такую проблему, как одежда и обувь и ответить в первую очередь тем военнообязанным, которые в период войны спокойно отсиживались дома. Это в лучшем случае, а то еще им в полицаи или в других органах оккупантов, оказывая им содействие в издевательствах над советскими людьми. Вот где брали одежду, обувь и другое обмундирование. Когда партизаны разгромили райцентр и управу в Ленино, разбили в Ленино немецкий и поли-

281

цейский гарнизоны, там можно было одеть и обуть тысячи партизан. Такой же тяжкой проблемой для партизан была и проблема с хлебом и с солью. Сначала партизаны отправлялись на хутора в деревни, или к родным, знакомым, которые давали сами и даже собирали хлеб у соседей, который доставлялся партизанам. Например, в деревне Ходыка хлеб для партизан пекла Анна Парфеевна Андрюхович. В деревне Сухая Миля Пария Ивановна Ширина. В деревне Обидемля - жена Федора Добролета - Добролет Татьяна, которую позже изверги каратели и изменники Родины казнили через четвертование. Крушниках Люба Николаевна Стешиц, Стешиц Зося, в Гадени - Вабищевич Христина, В Ровецком лесе - Статкевич Татьяна, Янова Ольга и другие. Много их было таких патриоток Родины. Добывая для отряда хлеб весной 1942 года, героической смерть погибли от вражеских пуль около деревни Березовка, партизаны - Назар Зеневичд Кудравец Тимох.

Позже партизаны устроили свои пекарни, где, рискуя жизнью работали: Шошина Федора Кирилловна, Стешиц Федосья, Лопан Ульяна, Ширина Мария, Лобач Катерина, Зеневич Галя и многие другие. Люди окружающих деревень с большим желанием делились с партизанами мер солью. В деревнях: Западная Морочь, Великий лес, Хворостово, Вейно и других, работали партизанские мельницы. Особенно тяжелое время было с хлебом после немецкой блокады Полесской партизанской зоны в результате которой были сожжены много деревень партизанского края, а уцелевшие жители поселились в землянках. Тогда уже партизаны заботились и о них. Строили конные мельницы, а зерно приходилось отбивать у оккупантов. Тяжелым стал вопрос с солью. Ее никто не продавал. Люди пользовались до военными запасами, но после блокады и тех запасов не стало. Приходилось отбивать соль у оккупантов, которой часть отдавать людям. Тяжелым был партизанс-

282

кий хлеб, часто за него приходилось платить жизнью. Во время блокады партизанам приходилось заменять хлеб по 4-5 дней кониной. Запах хлеба для партизан был прият нее и вкуснее всяких лакомств.

Переселение штаба отряда имени Комарова на запад за деревню Хворостово и создание там в ноябре месяце 1942 года Пинского партизанского соединения и его штаба, на полнило юго-западную часть Старобинского, Ленинского и Лунинецкого районов партизанскими отрядами, бригадами и другими подразделениями партизан. До оккупантов Микашевичского гарнизона, который после разгрома Ленина, засел в Микашевичах дошло, что на запад с востока перебазировался один партизанский отряд. Оккупанты решили выехать и проучить партизан. Они вокруг Микашевич собрали все боевые силы, броневики, тягачи, танкетки, взяв несколько пушек, минометов, пулеметов выехали по тракту Микашевичи - Хворостово. 6 ноября 1942 года разведка доложила, что немецкие оккупанты, около двухсот человек, выехали и движутся в направлении Челонец-Хворостово. С ними движется большой обоз подвод. Они у населения грабят, забирают все хорошее. К вечеру оккупанты вернулись из Челонца - Хворостова и на пути в поселке Баранья Гора остановились на ночлег. Командир соединения В.З. Корж решил против оккупантов сделать на тракте с юго-запада засаду, чтобы отучить оккупантов ездить в партизанскую зону.

Утром с уходом солнца седьмого ноября, оккупанты тронулись в направлении Микашевич. Партизанская засада под пустила оккупантов на близкое расстояние из укрытия, открыла такой ураганный огонь со всех видов оружия, где оккупанты были вынуждены быстро отойти назад, к поселку Б. Гора., оставив на дороге более пятидесяти убитых и раненых. Так они, окопавшись кругом, начали вызывать на помощь подкрепление. Командование В.З. Корж и А.Е. Клещев решили штурмовать оккупантов в Бараньей Горе. В это время разведка доложила, что на по-

283

мощь оккупантам с Микашевич движется группа около 90 человек. Засада отряда имени Шиша (командир отряда тов. Герасимов Михаил Иванович) и партизанский отряд (командир отряда - Зайков Борис), подпустивши противника, внезапно из пулеметов и автоматов, открыли такой сильный огонь, что оккупанты вынуждены были бежать, оставив на поле боя много убитых и раненых. Оккупанты без остановки умчались в Микашевич. В результате операции на Бараньей Горе оккупанты потеряли более восьмидесяти убитых. Партизаны взяли большие трофеи. На выручку оккупантам на Баранью Гору прибыло несколько танков, броневиков, тягачей, а сверху по тракту, строча из пулеметов сверху, летали немецкие стервятники. Оккупанты, побросав все, сели и уехали. Больше, кроме проезда с военными частями, вперед блокады на партизан, до конца войны оккупанты не тыкали своего носа в партизанскую зону в ту самую «Баранью Гору». Обоз, который тянули с собой грабители, при засаде разбежался, из которого семь подвод - кони пошли партизанскими тропами. Приметили этих чужих семь подвод партизаны Данилевич Семен Акимович, Корж Степан Захарович, Федорович Степан Венедиктович, которые обнаружили на трех подводах военное снаряжение и боеприпасы: мины, гранаты, патроны и другие. Они сели на подводы и пригнали их прямо к нашему штабу Пинского соединения. Тут на Бараньей Горе в бою отличились командиры тов. Герасимов Михаил Иванович, Зайков Борис, пулеметчики: Лобач Иссидор, Радин Сергей, Карабин Николай, Харольский Михаил, Добролет Яков и другие.

Подходил к концу I942 год. Красная Армия, сковав в окружении 330 тысяч под Сталинградом отборных гитлеровских войск, вооруженных передовой техникой, поставила на колени и завершила полным пленением во главе прославленного гитлеровского вояки фельдмаршала Паулюса. Развивала наступательные операции по всему русско-германскому фронту. Оккупанты несли поражение за поражением. В тылу

284

врага на оккупированной им территории разгоралась партизанская борьба. Летели под откос железнодорожные эшелоны с живой силой и техникой. Партизаны громили вражеские гарнизоны, срывали их сумасбродные планы. Все крепче и крепче наносили удары по оккупантам народные мстители. На железную дорогу Пинск-Микашевичи, т.е. на центральную магистраль Брест -Гомель и Лунинец Барановичи сразу вышли три группы подрывников. Под командованием Ширина оседали дорогу Лунинец-Микашевичи.

Группа под командой Некрашевича Ивана засела на железной дороге Лунинец - Пинск. Третья группа подрывников под командованием Котовича П. оккупировала дорогу Барановичи - Лунинец. Начиная с вечера, где группа Ширина взорвала под Синкевичами железнодорожный эшелон, следующий на фронт с боеприпасами. Группа Некрашевича взорвала эшелон - цистерны с горючим. Группа Котовича П. взорвала железнодорожный эшелон с ранеными немецкими солдатами, ехавшими из Баранович на Брест. За сутки было взорвано три эшелона. Это было в конце августа 1942 года.

Мне, как начальнику разведки стало известно, что для охраны железной дороги от партизан на участке Лахва - Микашевичи прибыли тысячи «власовцев» - бывших военнопленных солдат и офицеров русской советской Армии, под командованием полковника Сысоева и начальника штаба тысячи подполковника Очкуся. Командиры сотен - капитаны и старшие лейтенанты - все из военнопленных. Штаб разместился в Лахве. Сотни находились в деревнях: Любань, Черебасово, Мокрово, Синкевичи, Ситница. В.З. Корж и А.Е. Клещев поручили связаться с штабом тысячи и дать указание штаба Пинского соединения провести работу с солдатами и увести тысячу охранников в партизаны. Группа во главе тов. Котовича В.Г., Шошина В.С., Хотько Д.Н., Доволь Игнат В., Радин Сер-

285

гей, Карабин Николай, Аниценко Иван, Прокопович Василь, Гринь Федор и Данилевич С.А. Захватив две железнодорожные мины, отправились на выполнение задание. У нас две мины, два пулемета ручных "Дехтярева", два автомата, остальные винтовки. Можем пустить под откос поезд, паровоз и обстрелять, если понадобится. Можем делать засаду на шоссе грунтовом тракту против автомашины, бронемашины и т.д. Прокопович Василь, он из деревни Гричиновичи, на всякий случай носил с собой лом, он необходим при установлении мины. Прокопович первый раз на задании.

К Ситницкому переезду подошли еще до рассвета, чтобы темнотой поставить мину. Оккупанты вдоль железной дороги через каждые 500 метров ставили сторожа по охране железной дороги от партизан. Жители из деревень, расположенных вдоль дороги, поочередно дежурили, где разводили ночью костер и, заметив неисправность или движение на железной дороге, горящей головней делали несколько кругов – сигнал для машиниста, который останавливал паровоз. К костру, чтобы сторож не дал сигнала, ставим Гринь Федю, он вооруженный немецкой винтовкой, наганом на правом боку в кобуре, с левой стороны в чехлах две гранаты и патроны с лентами перекрестом на груди. Гринь Федя выполнял обязанности в штабе завскладом боеприпасов или боепитания. "Начальник рая" звали Федю партизаны. Он пошел к костру и завел разговор со сторожем Танчинским из деревни Ситница. Мы, Котович, Шошин, Котько, Прокопович, пошли на путь - ставить мину. Ночь была темная, это была первая ночь декабря 1942 года. Погода была сухая, но мороз уже делал свое. земля замерзала и лом Прокоповича пригодился. Данилевич с пулеметчиками и остальными сели в засаде около костра и нас минеров. До рассвета оставалось мало времени. Мину мы поставили, только закрыть и замаскировать, в это время

286

услышали массовый и громкий разговор для костра… Котович Павел громко спрашивает: "Федя, с кем говоришь?". А в это время от костра в нашу сторону разделся залп винтовочных выстрелов, и от костра мы увидели движущихся людей в сторону деревни. Мы с Котовичем Павлом даем автоматные очереди в сторону выстрелов и в это же время правее от нас и костра раздается один за другим три винтовочных выстрела и голос начальника "Рая": "Павел, это бандиты Власовцы!". Оказалось, «Власовцы», которые присланы охранять дорогу, под утро группой двенадцать человек, пошли проверить сторожей костров, они, ничего не заметив подошли к костру, где стоял вооруженный партизан и спрашивают: "Откуда?". "Из Макишевич", - отвечает Гринь. "А когда вооружили?". "Вчера!". В это время Котович спрашивает: "Федя, с кем говоришь?". Старший «власовец» командует всем своим "Ложись!". Все успели лечь, и на голос Котовича открыли стрельбу, а Гринь Федор, начальник "Рая", при команде "Ложись" тоже лег и сразу же бросается в сторону и стреляет по «власовцам» с сильным криком: "Павел, это бандиты, «власовцы», которые от наших автоматных очередей подымаются и бегом мчатся в деревню.

Мину нам пришлось снять и уйти в лес на реку Лань. Там мы остановились на хуторе "Хобот" у гражданина Танчинского Василия. Это была честная семья. Жена Мария и дочь пятнадцатилетняя Ольга приняли нас, как добрых гостей. Спасибо им сейчас. Отсюда мы с Котовичем начали везти разведку по связи со штабом тысячи «власовцев». Нам Танчинский помог связаться с объездчиком Сенкевичем и лесником Кривулец, которые жили в хуторе Хоботе и ежедневно ходили на работу в Лахву, где был лесхоз. Объездчик Сенкевич согласился связаться со штабом «власовцев». Написали первое письмо на имя начальника штаба тысячи «власовцев» Очкуся и ждем. Ответа нет. Пишем второе письмо, потому что не знаем, вручили ему или нет. На третий день на второе письмо получаем ответ «Подождите два дня, ответим!». Получаем ответ

287

"На связь согласны, сообщите условия". Послали условия: "Полностью со всей тысячью уйти в партизаны". Назначили место встречи и установили пароль. Синкевич, объездчик, оказался Данилевичу Семену хорошо знакомым. Это посодействовало в его работе по связи со штабом тысячи «власовцев», он правда осторожный мужик и прямо в яму не посунется, а обойдет ее несколько раз кругом, потом подойдет. Вот и такой был объездчик Синкевич. Он вокруг все узнал от солдат, а потом пошел на прямую и три письма вручил прямо начальнику штаба, а затем принес два ответа. Очкусь начальник штаба раньше мечтал о такой связи и не только согласился, а был доволен такому случаю.

Первый раз по уговору на связь, нас пришло восемь автоматчиков. Так же с нами прибыл начальник штаба соединения академик Федотов Николай Степанович. Очкусь первый раз выслал бывших коммунистов, командиров сотен тысячи - капитана Монджоса и старшего лейтенанта Трофимцева Ивана. Мы на место завтрашней встречи прибыли сегодня, т.е. раньше, чтобы изучить обстановку. Правда, с их стороны пришли вдвоем и проводникам у них был тот самый наш связной объездчик Синкевич Дмитрий.

Они пришли даже с гостинцами - посылкой для штаба соединения сигарет 30 пачек, сигар пятнадцать, консерв десять штук и другое. Переговоры прошли хорошо. Через пять дней была вторая встреча, куда явился сам Очкусь. Со стороны партизан был тот же начальник штаба соединения тов. Федотов Н.С. и другие.

В третий раз встреча не состоялась потому, что «власовцы» во главе Сысоева и Очкуся, нарушили условия договоренности, а полковник Сысоев, когда узнал, чуть сразу не ушел втроем. Они изменили сроки и поспешили. В подполье они связали только тридцать человек

288

командирами тысячи. Перед тем как выходить на третью встречу, они повели тысячу на стрельбище, которое было на краю леса - на поляне. Передав друг другу условные знаки, они дали команду на обед, а сами двадцать семь человек, под всяким предлогом, оставшись в лесу, где там еще с утра ожидали их наши связные - проводники тоже объездчик Синкевич и лесник Кривулец. 27 человек руководство тысячи в составе полковника Сысоева, подполковника Очкуся, капитана Монджоса, старшего лейтенанта Трофимцова и другие. Даже старшина тысячи убежал в партизаны. Только два солдата адъютанты попали с ними, но трое подпольщиков - солдат, остались. И через некоторое время все солдаты тысячи разбежались, т.е. ушли в лес за Припять. Такая судьба сложилась с тысячей «власовцев», посланной на охрану железной дороги от партизан.

289

Я не написал, как мы возвращались в лагерь из поселка Хобот на реке Лань, после удачной, без замедления, связи с «власовцами», а также, где мы дели мину, которую вынуждено после перестрелки с «власовцами» у костра сняли. Возвращаясь в лагерь, мы пришли на то самое место, т.е. Сетницкий переезд. Уже начинало темнеть, а поезда ходят, уже если который запоздает, не позже после смерканья через час спешил. Поставили мину почти на том же месте, где и идя туда на том же самом месте. Мину брали на шнур, завязав за шомпол. Данилевич С.Я. на расстоянии 70 метров, держал шнур наготове. Вот и костер на том же месте загорелся и обратно наш партизан для костра. Кругом смеркалось и вдруг раздался далекий гул паровоза. Со стороны Бреста, т.е. Лахва -Микашевичи, откуда тяжело пыхтя, два паровоза тянули состав 70 вагонов, нагруженных боеприпасами, а сверху засыпанных углем. Сзади три вагона были пассажирские, где ехала охрана эшелона. Наш партизан не допустил от костра сторожу дать сигнал горящей головней, но соседний, где мы допустили ошибку и не послали партизан ко второму костру, заметил или услышал наш шум, хоть и поздно уже, но поднял горящую головню. Паровоз стал замедлять ход, а нам другого выхода не было, как только рвать. Вот первый паровоз на мине. "Рви"! - кричат Данилевичу С.Я. Тот рванул и взрыв мины оглушил всю окружность. Поскольку паровоз были уже на тихом ходу, первый сошел с рельс, а второй только перекосил рельсы и остановился. Мы, партизаны, открыли по паровозам из немецких винтовок взрывными немецкими пулями, такой ураганный винтовочный залп, что от разрыва пуль на паровозах кругом треск от разрывов пуль, как будто бы сотни людей обстреливают эшелон. Ехавшая сзади охрана немцев в пассажирских вагонах, растерялась, они открыли в вагонах настежь двери и подняв руки, сами произвольно, выходили

290

из вагонов, произнося тихо -"Рус комрад". Машинисты паровозов, а их было четверо, с правой стороны выскочили из паровозов и убежали в хутора "Гряда", которые размещались от железной дороги в двухстах метрах, которых мы не заметили. Корабин Николай с ручным пулеметом "Дехтярева" и Анищенко Иван с винтовкой забежали вдоль вагонов в зад эшелона в то время, когда охрана - немцы выходили с поднятыми руками из вагонов. Николай не понял, что охранники сдаются, а поставив на ножки пулемет на землю, сам лег и в упор на близком расстоянии из пулемета убивает шестнадцать немцев, Остальные охранники бросились бежать и скрылись в ночной темноте в направлении деревни Ситница. Анищенко Иван до войны работал помощником машиниста паровоза, ему и поручили мы вывести срочно из строя оба паровоза. Они вдвоем с Прокоповичем Василием вынесли и сняли в паровозах все главные запчасти паровозов. Раскуражили так, что паровозы были неисправными к работе. В пассажирских вагонах сзади мы обнаружили столько ценнейших товаров, которые для нас были очень кстати. Были сотни теплых верблюжьих одеял, теплое байковое белье солдатское русское пар двести, тысячи маскировочных плащ-палаток и маскировочных халатов. Было пар 60 валенок. Каждый из нас взял оставленные винтовку и патроны, по нескольку одеял, плащ-палаток и по паре валенок, а всё остальное - Анщенко Иван принес с паровозов мазут, мы облили вокруг мазутом и подожгли. Пожар быстро охватил пассажирские вагоны и загорелись первые товарные вагоны, где начали взрываться патроны и особенно снаряды. Мы залегли в кустах и наблюдали, что будет дальше. Больше мин у нас не было. Через полутора часа из Лахвы и с Микашевич прибыли на нескольких дрезинах. Дрезина, спешившая на место аварии, мы из пулеметов обстреляли, т.е. метким огнем и попаданием по цели наши пулеметчики Радин Сергей и Ка-

291

рабин Николай заставили вернуться и уехать назад. А с Лунинца и Лахвы выехали 4 дрезины, установив два пулемета и один четырех-ствольный миномет, обстреливая сплошным огнем край леса мчались на дрезинах и броневику к месту аварии, а горевшие уже двадцать вагонов с оружием и боепитанием - их разрывы не пускали подходить к эшелону, Правда они, отдав в жертву пожара около двух десятков вагонов, расцепили и с трудом им удалось отодвинуть горящие вагоны взад и этим спасти часть вагонов, загруженных боепитанием и оружием, а двадцать два вагона сгорели, Вот что сделала мина, а если бы не было сигнала, паровозы на полном ходу пошли бы под откос и стянули бы в откос все груженые вагоны, работа мины была бы эффективнее и нам было бы легче.

А вот еще контрвылазка нашей разведки партизанского отряда имени Ворошилова. В той же деревне Бранчицы, где нами было уже проведено много операций, оставался партизанский связной, староста села Шпилевский Александр. Он и сообщил нашей разведке, что в Слуцке на автобазе оккупанты скопили огромное количество горюче-смазочных материалов, где находится около тысячи малых не полных бочек и около сотни больших наполненных цистерн. Слуцкая бензобаза стала центральной заправочной военных частей и транспорта, движущихся на восточный фронт: Гродно-Барановичи, Барановичи-Слуцк, Барановичи-Минск, Слуцк-Бобруйск и т.д., которые заправляются беспрерывно, а автобаза ежедневно пополняется новым запасом цистерн и бочек. Шпилевский сообщил, что старший охранник, а всего их было четверо, из военнопленных, бежавший более года из плена старший лейтенант лейтенантских войск Советской Армии Пивоваров Иван, которого жена из деревни Чепели - девичья фамилия Мурашка, которой брат родной Мурашка Иван перед началом войны работал в райкоме партии, а с первого дня войны - активный партизан - на-

292

родный мститель.

Пишем Пивоварову письмо с предложением - поджечь базу, а самому идти в партизаны. Шпилевский срочно запрягает коня и везет земляку Ивану торбочку с хлебом. Пивоваров соглашается. Но просил помочь материала или средств - чем незаметно зажечь базу. Доставляем две шестичасового завода магнитные мины. Обратно Шпилевский, положив на воз два мешка зерна, которое оккупанты требовали сдавать каждому двору, в одном мешке затоплена сумка с хлебом и другими продуктами, а также минами для земляка Пивоварова, останавливается вдали и вызывает старшего охранника Пивоварова. Вынимает из мешка торбочку с хлебом и передает Пивоварову. Пивоваров на ходу развязывает торбочку, вынимает большую флягу с молоком и пьет его с жадностью. Завязывает торбочку и прощается со Шпилевским. Завидовали остальные охранники своему старшему, что у него есть земляки.

В Бранчицы мы прибыли втроем: я, Ярохин Михаил и Булыга Степан. По условию с Пивоваровым, он завтра в три-четыре часа после обеда заведет мины на бочках, где он уже их положил, а сам незаметно будет выходить за город, где прямиком полями в Бранчицы. Это самое безопасное время. Мы ожидаем его в Бранчицах. Нам надо переночевать и завтра, ждать прихода Пивоварова Ивана с добрыми результатами. Ночевать остановились у активного партизанского связного, проживающего в самом конце деревни Бранчицы - Козленко Нестера, бывшего тракториста Старобинской МIС, который всей своей семьей - жена, дочь 13 лет, оказывали партизанской разведке большую помощь. Для безопасности, мы легли спать на чердаке, где весь потолок был заслан пахучим сеном полевого клевера. Лазом на чердак была постоянно установлена лестница. Утром с восходом солнца нас разбудила громкая

293

нерусская речь и топот тяжелых сапог. Я проснулся, сжал автомат, вынул гранату. Смотрю, Степан Булыга тоже проснулся. Бужу Ярохина, тот спросонья хватает гранату и прыгает к окну, которое с сеней выходит на сарай и открывает окно. Хватаю за плащ и приказываю шёпотом обоим: «Держитесь наготове, без команды ничего не делать». В это время дочь хозяина вскакивает по лестнице на верх к нам и говорит: "Дядя Володя, пришли полная хата немцев", я ей шепчу: "Тише, не суетись, иди в хату, сядь и сиди, только молчи". Она считала, что немцы пришли за ними. Разведчики оба сидели не шевелясь, ожидая моей команды. Разговор в хате замолк, откуда быстро выходил староста, а за ним трое немцев. Староста убедил, что Нестер в другой хате и поспешил быстро туда, а за ним спеша, не отставали немцы. Потихоньку перелез на потолок хаты, где было большое окно на улицу в фронтоне. Я едва удержался, увидев на улице дикий ужас. Ярый изменник Родины и народа, на закатанной левой руке выше локтя держал окровавленное сердце человека, а он вымазанный в кровь, кричал на всю глотку проходящим: «Вот ваши партизаны!». Я хотел срезать гада из автомата, не жалея себя, но знал, что после этого будет уничтожено население всего села вместе с деревней, воздержался. Правда рука дрожала близко для спуска, но выдержала… Оказывается, немцы из Погостского гарнизона еще до рассвета прибыли в Бранчицы выгонять в совхоз на работу и решили идти в каждый двор с двух концов деревни сразу. С одного конца староста пошел сам, а со второго конца деревни пошел десятник, которого назначил староста, а предатель Доматович Логвин, зная, что немцы будут в Бранчицах, заехал до рассвета в деревню "Быково", где жили родители бывшего, еще совсем молодого, агронома совхоза Чайкуна, который был в партизанах и прибыл в субботу

294

домой к родителям, а предателю-зверю сообщил провокатор и, обманув родителей, звери ворвались в квартиру. Чайкун бросился в окно и хотел уйти, но каратели окружили его в саду. Он начал отстреливаться и, тяжело ранив двух карателей, хотел уйти, но предатель Логвин прямым попаданием в голову убивает Чайкуна насмерть, у которого жадно разрезает грудь, закручивает горло на руке, а eго окровавленное, показывает зверь людям, потеряв всякое обличие человека, ядовитый зверь, носил сердце Чайкуна по деревне Бранчицы. Все уехали, успокоилось. Появился хозяин дома - Козленко Нестер. Оказывается, они с соседями, заметив и узнав, что немцы приехали гнать людей на работу, ушли за деревню по направлению к Старобину, а затем повернули в поле. Отсиделись там, откурились, а сейчас вернулись… После обеда, где-то в полчетвертого, мы заметили густой столб дыма и угадывали: это будет автобаза или что-то другое. Начало темнеть и увидели горящее зарево над базой и вспышки, это были от разрыва бочек или цистерны. А вечером к нам пришли двое героев боевой операции Пивоваров Иван и Шпилевский Александр, и тогда мы все пятеро, отойдя на огород Нестера, долго наблюдали, как гуляет пожар и вспышки вверх - взрывы цистерн и бочек. Тушить пожар съехались со всех концов пожарные автомашины. Чем больше лили воду с пожарных рукавов на горящие и разрывающиеся бочки, тем сильнее всхватывался пожар и усиливалось пламя его. Лить воду было бесполезно. Сгорели сотни тысяч тонн горючего и смазочного.

Так не стало больше в Слуцке автобазы с горюче-смазочными материалами. Была навсегда в Слуцке ликвидирована центральная военная заправочная оккупантов, ее оккупанты строили уже в другом месте.

А вот бой под Гаврильчицами: Штаб Пинского соединения раз-

295

мещался в Добром деревне, а вокруг разные партизанские отряды и роты. Вчера под вечер все прибыли из разных боевых заданий. Кто был на железной дороге, кто в походе и т.д. Партизаны отдыхали. Их разбудили вечером в 22 часа по тревоге. Ширин Федор, Котович Павел, Доваль Игнат, Ломейко Наум, Шошин - автор книги, Григорьев Михаил, Глущеня Владимир, Раенгольд Исак, Чайка Миша, Вакулин Яков, Рева Яков, Шкребец Иван, Дербан Владимир, Дунин Павел, Павлов Иван, Даронин Дмитрий, Крюков Иван, Таранов Олег, Данилевич Семен, Хамицевич Иван, Хамицевич Алексей, Баженов Иван, Бобрик Гаврил, Лифантьев Виктор, Гринь Федор, Анищенко Иван, Ролько Владимир, Павленко Миша, Мацукевич Николай, Журавлевич Семен, Хинич Арон, Шталь Александр, Домнич Яков, Домнич Давыд, Бондаренко Валик, Ковалев Александр, Боблевский Миша, Мироненко Иван, Хотько Данило, Бритов Павел, Зеневич Апанас, Подлозный Николай, Михаленя Данил, Коник Лазар и Стещиц Николай Ф., Корж Степан - 55 человек, которые имели пять ручных пулеметов, двадцать два автомата и винтовоки. Корж и Клещев предупредили всех, что задание ответственное, а именно: с самого утра Ганцевичский крупный районный гарнизон карателей еще утром прибыл в нашу партизанскую зону, где дислоцировался партизанский отряд имени Васильева, а сейчас бригада имени Ленина, командовал бригадой тот же Васильев, комиссар Зыберова. У врага два четырехствольных миномета, крупнокалиберный пулемет, пушка 75 миллиметровая и др. Напор врага партизаны удерживают, но уже есть убитых двое и несколько раненых. Просят помощи. "Вот на вас и вся надежда", - сказал секретарь подпольного Обкома товарищ Клещев, А Василий Захарович Корж добавил: "Мы посылаем с вами двоих местных - Данилевича Семена и Коржа Степана, они знают дороги и вас отведут в тыл, а вы должны ударить внезапно. Давайте немедленно галопом в Вейно. Там остановитесь, осмотритесь и обходить наверно

296

будет лучше пешком без лошадей". Мы сели на подводу по четыре человека и галопом помчались к деревне Вейно. Крайняя хата Михалюка Ивана была в двухстах метрах от деревни, не доезжая нас и встретил комиссар бригады Зыберев Иван. Тут, разбившись на две группы, мы пошли в обход, с тыла карателям. Группу, идущую около хуторов "Старое", повел Корж Степан и с ними пошел сам комиссар Зыберев. И вторая группа, которую повел местный партизан с правой стороны деревни Вейно в обход Песчанки, Данилевич Семен. В Песчанке засели “васильевцы” и вели бой против наступающих карателей из Гаврильчиц, которые из деревни Гаврильчицы и заняв поле, расположенное вдоль реки лань из всех видов оружия, наступали на Песчанку. Куда били их и минометы, и крупнокалиберный пулемет, а также еще заезжая в Гаврильчицы, где-то сзади деревни Старина, изредка пускали снаряды из пушки, а также били из крупнокалиберного пулемета.

Комиссар Зыберев Иван с группой 27 человек умело зашли в тыл врага и ждали нашей команды. Комбриг Васильев А., оставив боевые позиции на своего заместителя и на командира роты, со второй нашей группой быстро бросился в конец деревни Гаврильчицы и с криком «Ура!», открыли, вместе обе группы с тыла по карателям такой огонь, что каратели сразу бросили наступление своей позиции, а некоторые даже оружие, пустились бежать. В это время партизаны захватили и установили в крайних домах деревни Гаврильчицы два пулемета, захватили мост. Белый чистый снег около реки Лань на поле и вокруг покрылся черной кровью карателей. Более карателей нашли себе могилу на поле боя.

Партизаны взяли большие трофеи: один миномет. Три лошади в обозе карателей были убиты, где на подводах остались боеприпасы: снаряды, мины, патроны, гранаты. Чистые арийцы - гестапов-

297

цы, которые командовали из дели пушкой и минометами поняли, что партизаны могут окружить, они дали команду, без оглядки увозить пушку. Оставленный один миномет и крупнокалиберный пулемет, которые каратели галопом на конях быстро увезли далеко, в направлении их отхода. Еще оккупанты натолкнулись на группу партизан у деревни "Старина", которые ускорили бегство карателей и в обозе еще убили одну лошадь, которая сгоряча бежала на встречу карателям, а в сторону партизан, куда и привезла еще одну повозку боеприпасов карателей.

С таким позором, оставив одну треть живой силы на поле боя, бросив большие трофеи, как минометы и четыре повозки боеприпасов и другие… Едва оставшиеся в живых, унесли свои ноги в свое логово, Каратели хорошо будут помнить, что такое партизанская зона и до конца войны не показывали носа в партизанские зоны. Тут в этой победе надо отдать справедливость мужчинам, с милости и с практики и опыта ранее в боях с врагами, командиру и комиссару бригады имени Ленина товарищам Васильеву Алексею Васильевичу и Заберову Ивану, начальнику штаба бригады, командиру 1-ой и командиру 2-ой роты.

Из группы партизан, прибывших на подкрепление, проявили мужество и смелость Таранов Олег, Котович Павел, Ширин Федор, Бритов Павел, Ковалев Александр, Дербан Владимир, Глущеня Владимир, Яша Рева, Доволь Яков, Ломейко Наум, Доволь Игнат, Григорьев Михаил, Вакулин Яков, Подлозный Григорий, Михаленя Д. и Шошин В.

Вообще вся эта группа была подобрана из более боевых и опытных товарищей и оказала большую помощь «васильевцам» в том бою. Хорошо и умело провели наши местные партизаны проводники Данилевич Семен и Корж С.

Хочу отметить, что в отрядах Пинского партизанского соеди-

298

нения к концу 1943 года 4% личного состава из 16.000 партизан составляли женщины. Это в основном за счет девушек членов ВЛК, которые комсомольско-молодежными группами уходили в партизаны, а также за счет семей, которые полностью с семьей уходили в партизаны не только Старобинского района, также Краснослободского, Слуцкого, Лунинецкого, Житковичского, Пинского и др. районов. А более всего в этой страшной прошлой войне потерпели гитлеровские издевательства и пытки женщины бывшего Старобинского района. Таких женщин матерей партизан, как Шошина Анна В., Черняк Агафия М., Бородич Зина, Белицкая Фрося, Руденя Анна гитлеровцы казнили по-зверски мучительной смертью. Жен партизан Бондаровца Н., Мурашки, Рыжикова, Дризгаловича, Перепечко Якова, и других казнили страшной смертью. Жен партизан и воинов - Зеневич Галю, Лопан Ульяну, Лобач Катю, Хомич Нину П., Горячка Арину, Бондаренко Анну, Добровольскую Анюту, Бегун Елену, Маринич Валю и др. мучили в концлагере, которые остались живыми из-за случая. Жены партизан - Ширина Мария И., Шошина Федора К., Печко Ирина, Данилевич Мария, Андрухович Анна П., Стешиц Хадося Федоровна, и др. убежали из рук оккупантов и за счастьем остались живыми. Сестры братьев партизан: Добролет Оля Л., Шошина Мария С., Дубовская Ольга н., Скалабан Винадора в и др., убежавшие из рук гестаповцев, остались жить случайно. Погибла героической смертью бесстрашная патриотка Добролет Татьяна Ивановна - жена партизана Добролета Федора. Ее первый раз гитлеровцы, поймав на задании, били прикладами, бросив неживую в яму около дороги, считая убитой. Татьяна пришла к памяти только вечером, где ее подобрали люди и оказали помощь. Лежала - лечилась Татьяна больше месяца, поправилась и обратно пошла на задание. Схватили ее каратели с партизанской листовкой и устроили казнь четвертованием. Изверги

299

по порядку отрезали органы обоняния, пальцы на руках, с требованием выдать партизанских командиров. Но ничего не сказала Татьяна. Она, облитая вся кровью, умерла смертью героя.

Оставшимся в живых, перечисленным женщинам бывшего Старобинского района, выпало время 1942 года быть в партизанах. Их было не более одной на 100-120 мужчин. Они были поварами, пекарями, прачками, санитарками и т.д. Вот к примеру, Шошина Феня, Зеневич Галя, Лопан Ульяна и другие беспрерывно около года пекли партизанам хлеб, выпекая одна более 100 буханок в день. Стирали и латали по 100 пар и более белья. Чинили верхнюю одежду. Работали без перерыва сутками. Ухаживали за ранеными. Если бы в то время в 1942 году не было этих женщин, жизнь партизан, которые с ранней весны и до зимы 1942 года не вылезали с боевых заданий ж. дорог и др., была бы крайне затруднительной. Только благодаря, прямо сказать, тяжелому труду тех двух-трех десятков женщин в то время партизаны отряда имени Комарова, а затем Пинского соединения, могли разворачивать ту огромную и действенную борьбу с оккупантами в их глубоком тылу.

Вот, к примеру, женщины исключительно разведчицы: Янович Клавдия - убежала из г. Слуцка со старшей дочерью Янович Людмилой C., которая уже была комсомолкой. Скрылись от преследования Гестапо за отца, который был в Сов. Армии, а его считали партизаном. Шошина Мария С., убежавшая от расстрела оккупантов, Малаш Варя С. сразу ушла в партизаны, как коммунист. Рибчинская Надежда А., Хамицевич Параска И., Малаш Соня и другие. Они, переодеваясь в разную одежду сельских женщин, женщин-старушек, женщин-нищих шли и ехали на выполнение партизанских заданий в райцентры, города и т.д… Они приносили ценные разведданные штабу соединения.

Хочется отметить те гитлеровские планы уничтожения евреев, где

300

многие пали в панику и не сопротивлялись. В т. Погост Солигорском районе евреи - молодежь - комсомольцы, оправдали звание комсомола: Файнер Михаил, Кустанович Алтар, Домничи - три брата - Яков, Гриша, Давыд, Рингольды - два брата - Исак и Михаил, Чайка Михаил и другие. В июле 1941 года, они полным отделением, организованно нашли отступающих солдат, вооружились винтовками все и пришли в лес в Старобинскую партизанскую группу, где особенно Рингольд Исак, Чайка Михаил, Домнич Давыд и Домнич Яков активно действовали в боях. Домнич Яков погиб в боях смертью храбрых.

В августе 1942 года в партизанский отряд имени Комарова прибыл уполномоченный ЦК КП/Б/Б А.Е. Клещев, который вместе с уполномоченным ЦК, прибывшими в п/отряд Комарова ранее тов. Мазуров К.Т. и Зимяниным М.В. оказали большую помощь тов. В.З. Коржу в реорганизации партизанского отряда имени Комарова, в составе которого уже были десятки отрядов подразделений и групп, при личном составе около 6000 партизан, в Пинское партизанское соединение, где также был создан Пинский подпольный Обком партии, который возглавил А.Е. Клещев. В состав обкома входили: В.З. Корж, Б.С. Левченя, Г.П. Стешиц. В 1943 году основные силы Пинского соединения размещались в деревнях: Хоростово, Гоцк, Гаврильчицы, Песчанка, Переволоки, Чудин, Новый Рожан, Боровая, Вейно, Старое, Пузичи, Челонец, Баранья Гора, Новина, Гречиновичи, Тимошевичи, Полустевичи, Ельно, Ленино, Евичи, Залютичи, Хобот, Ситницкий двор, Новые Милевичи, Новые Залютичи, Барсуки, Флерово, Грабово, Березники, Западная Морочь, Ясковичи, Великий Лес, Груздово, Ямное, Горка, Новосель, Ново-Ленино и других - 38 деревень на стоках шести районов - Ленинского, Старобинского, Житковичского, Краснослободского, Ганцевичского и Лунинецкого, где создалась обширная партизанская зона полностью

\*Гадень, Махновичи, Домановичи, Ровецкий Лес, Мелковичи, Желтый Брод и др. населенные пункты, входившие в партизанскую зону.

301

контролируемая партизанами. В соединении еще не было аэродрома, хотя за деревней Хоростово на поляне временно была приспособлена площадка для сбрасывания крайне необходимых грузов самолетами. Сюда советкие самолеты выбросили типографию и радиостанцию. Также взрывчатку, медикаменты и газеты. В штабе соединения, при подпольном Обкоме партии началась печататься газета "Полесская Правда". Шел массовый прилив населения в партизаны, особенно молодежи, комсомольцев, а также бывших военнопленных русских солдат и офицеров Советской Армии. Шли группами и одиночками, кто с оружием, а кто и так. Не хватало оружия…

Командование соединения решило организовать во всех партизанских отрядах оружейные мастерские по ремонту неисправленного оружия и изготовлению новых автоматов марки "Партизанская". Явились мастера и специалисты. Заработали ружейные кузницы-мастерские в партизанских отрядах имени Ворошилова. Мастер на все руки Козловский Сергей Леонтьевич со своим сыном подростком Козловский Иваном Сергеевичем работали - ремонтировали оружие, где в очереди стояли десятками партизаны, а затем Козловский Сергей стал делать свои партизанские автоматы. Потребовалось расширить мастерскую и взять в помощь Козловскому еще двух помощников-слесарей - Неграя и Круковича. Все они были местные - Козловский С.Л. из деревни Горка, Неграй - Великий Лес и Крукович с Ясковичей. Десятки бойцов взяли в руки оружие из мастерской отряда Ворошилова, с которым отправлялись на боевые задания молодые партизаны…

Славились своим умением - мастерством по ремонту всякого вида оружия и изделием новых автоматов марки "Партизанская". Партизаны-мастера Темлеков Яков и его помощник с золотыми умелыми руками Менкин Яков, которые работая днем и вечером не могли выполнить спрос и заказы партизан. Они открывали, т.е.орга-

302

низовали оружейную кузницу при штабе партизанской бригады имени Буденного Пинского соединения. В партизанском отряде имени Сталина бригады А. Невского в деревне Сковшин организовали оружейную кузнечно-мастерскую Моничи. Монич Василь со своим сыном Монич Костей, которые через кузнечно-мастерскую пропустили массу оружия и вооружили сотни партизан. Во всех мастерских - оружейных кузнях мастера-оружейники партизанского вооружения не знали отдыха. К ним день и ночь несли винтовки, автоматы, пулеметы, из которых ни одно не осталось не исправленным. Одновременно с ремонтом, они начали выпускать свои автоматы марки "Партизанская". Вопрос с оружием был решен положительно.

Крепли удары по врагу, участились взрывы на грунтовых, шоссейных и железных дорогах. Летели под откос паровозы, вагоны, железнодорожные составы, вверх летели железнодорожные рельсы. действия партизан ни днем, ни ночью не давали покоя оккупантам. В партизанский край - зону оккупанты боялись подходить даже издалека. Напуганные партизанскими действиями, оккупанты, договорившись сверху, решили уничтожить партизан Пинского соединения вместе со штабом и его командованием. 10 февраля 1943 года на партизанский край Пинского соединения началась блокада. Регулярные механизированные гитлеровские дивизии начали наступление со стороны Лунинца, Красной Слободы, Старобина, Слуцка, Житковичей, Микашевич.

Вооруженные до зубов, каратели начали кровавую блокаду «комаровцев». Против партизан и мирного населения были пущены: самолеты, танки, пушки, минометы, крупнокалиберные и станковые пулеметы. Все было пущено чтобы уничтожить Пинске соединение партизан-народных мстителей. Партизаны предприняли свою такти-

303

ку внезапности - ударов с укрытий. Одна за другой захлебывались фашистские атаки, но гитлеровцы пёрлись со всех сторон. Партизаны не могли устоять против самолетов, танков, броневиков, пушек, и другого тяжелого оружия и вынуждены были отходить. Фашисты начали окружать отряд "Шиша", а остальные отряды надеялись прижать один к другому и уничтожить. План гитлеровцев разгадал командир соединения В.3. Корж. Он с наступлением темноты под покровом ночи, через Гречиновские болота начал выводить бригады партизан с окружения. А в полночь закружила, разыгралась вьюжная метелица, которая закрыла партизанские следы.

Отряд "Шиша", прикрывая следы пулеметным огнем, отход товарищей, стал быстро отходить. Каратели довольны удачей. Начали быстрое сжатие кольца /окружения партизан.

В это время, через узкое ущелье, из окружения уходил последний партизанский заслон.

За ночь по болотным кочкам партизаны прошли более 40 километров. Метелица заровняла все их следы. На рассвете 15 февраля 1943 года оккупанты замкнули кольцо и начали прочесывать лес, но ни одного партизана так и не нашли. Карателям ничего не оставалось, как доложить начальству и объявить вокруг, что партизаны «комаровцы» Пинского соединения вместе со штабом, полностью уничтожены. Вот что писала гебельсовская пропаганда тогда в Барановичской газете "За рулем": "Уничтожен главный бандит Комаров и его шестнадцать адъютантов". А партизаны Пинского соединения, под непосредственным руководством и опытным командованием прославленного умелого партизанского вожака В.З. Коржа и его боевых помощников, объявленные ночной бурей, отдыхали в теплых хатах, пере-

303

мывали, перевязывали раненых, готовили оружие для новых боев и вели разведку в новых не обжитых местах Телеханском и Логишинском районах. Только отдых партизан был коротким - 21 февраля 1943 года на отряд имени Щорса с Логишина напали немцы и оттеснили «комаровцев» к деревне Рудня. Там находился штаб Соединения и главные партизанские силы. Обратно начались бои с гитлеровскими войсками СС. «Комаровцы» отбили несколько атак и заставили гитлеровцев отступить. "Но увлекаться победой рано" – говорил B.З. Корж, -"Немцы отошли чтобы собрать силы для нового удара". В гебельсовской пропаганде у гитлеровцев не сходились концы с концами. После начала блокады 15 февраля на Старобинщине и Случчине было объявлено и напечатано в газетах, что партизанское Пинское соединение уничтожено полностью германскими регулярными войсками, а Дрогичинский и Телеханский гарнизоны не могут отбить - отступают. "Так, мы должны маневрировать из района в район", - говорил Корж В.З. - "Пусть ищут нас, а кого нам бить мы знаем всегда". "Везде будем появляться и бить оккупантов внезапно и уходить, не оставляя следов".

Командование соединения решило: "Уничтожить крупный немецкий гарнизон в м. "Святая Воля", где укрепились около 80 гитлеровцев, они окружили местечко, окопались, окопами, соединенными четырьмя бетонными дотами. На гарнизон начали наступать на рассвете, неожиданно - партизанские отряды имени "Шиша", Чапаева, Ворошилова. Нелегко было подавить укрепленные вражеские точки. Бой длился шесть часов. Под ударами 45-мм пушки, пулеметов, автоматов и гранат, уничтожались одно за другим вражеские гнезда. Гарнизон был ликвидирован полностью. А как встречали жители своих освободителей-партизан. Собрались тысячи людей, они рассказывали про зверства оккупантов. Некоторые взяли трофейное ору-

305

жие и влились в ряды партизан. Партизаны вывели из строя узкоколейную Свентоволоскую железнодорожную станцию. Распустили и раздали людям свиней - откормочный двухтысяч.голов. пункт. Командир соединения тов. Корж В.З. и секретарь подпольного обкома тов. Клещев знали, что после всего и особенно после разгрома гарнизона и других объектов в Святой Воле, гитлеровцы усилят наступление на «комаровцев», т.е. еще раз попробуют окружить партизан в новых будущих боях.

Вскорости с Иванцевич на «комаровцев» - Пинское соединение было брошено около 2000 тысяч карателей с артиллерией. С Телехан наступало тоже не меньше Гитлеровцы обратно начали блокировать и окружать «комаровцев» - Пинское соединение. Опытный партизанский вожак В.З. Корж тут же сразу разработал план прорыва гитлеровской блокады, чтобы выйти из окружения с наименьшими потерями. Со всех сторон гитлеровцы старались уплотнять кольцо окружения. Около деревни Долгое Телеханокого района партизаны пошли на прорыв. Под ударами партизан прорыв расширился. В этом бою за деревней Долгое партизаны на опушке лесной пущи из укрытий нанесли последуемый карателям такой удар, которые потеряли десятки коней вместе с ездовыми карателями, взорван броневик и бронетранспортер. Трупами карателей была застелена дорога и площадь опушки леса. Гитлеровцы были вынуждены отступить. В этом бою погибли смертью храбрых командир отряда Домбровский, начальник штаба Бобров, пулеметчик - сержант Гриша, медсестра Чучулина Ольга, политрук Ширай Игнат и другие.

Карателей было уничтожено более 75 солдат и офицеров. Как ни старались каратели и их помощники, как не прочесывали леса и болота, чтобы захватить и уничтожить партизан «комаровцев»

306

Пинского соединения им не удалось…

Партизаны через Огинский канал вышли в Лунинецкий и Ленинский районы - на старую базу, в партизанскую зону. Разъярённые каратели 15 февраля 1943 года начали массовое уничтожение мирного населения. Запылали многие деревни полесской зоны. От старого до малого - всех загоняли каратели в конюшни, коровники, амбары, школы и даже в церкви, как было в деревнях Хоростово, Морочь, Пузичи и других. Они обливали окна, двери, стены горючим и поджигали. Тех, кто пробовал вырваться убежать из пекла, варвары расстреливали из пулеметов и автоматов. Всех слепых безногих инвалидов, грудных младенцев, дошкольников и престарелых бабуль каратели писали партизанами для отчета и подтверждения, о чем хвастали и писали в газетах после первого окружения «комаровцев». Полные сутки 15 февраля 1943 года фашисты жгли живыми в огне детей, женщин, стариков, инвалидов и других. Только в Солигорском районе они сожгли тридцать деревень: Капачи, Величковичи, Заглинное, Задражево, Ясковичи, Запад. Морочь, Великий лес, Раховичи, Ямное, Старо-Вейное, Пузичи, Челонец, Хоростово, Груздово, Навина, Баранья Гора, Ананчицы, Сухая Миля, Хадыка, Дубровно, Сковшин, Домановичи, Запереходное, Рожки, Кочева, Заберезинец и другие. В районе было сожжено живыми в костре более 9000 тыс. человек безоружных безвинных людей. Сжигали не только жилые постройки, не оставляли даже курятники.

Весь мир, наслышанный издевательствами гитлеровцев над мирными людьми в Хатыни Логойского района в 1943 году. То в бывшем Старобинском, ныне в Солигорском районе, такие страшные хатынские варварские расправы над мирными людьми, произошли годом раньше, то есть в начале 1942 году, когда еще в первые

307

в Белоруссии гитлеровцы начинали свой бредовый план уничтожения людей целых наций. Когда в деревне Дубровно на Солигорщине из 22 домов жителей, осталось в живых остались только двое - брат с сестрой - Искрицкие. Из которых, он Искрицкий был в Советской Армии, а сестра ушла и заночевала в соседней деревне /Сожгли ночью/.

Больше других районов Белоруссии подвергся разрушению и уничтожениям, а также потерял жертвами невинных безоружных людей Солигорский район вперед прошлой войны 1941-1945 гг. За собой каратели оставляли пепелища. Пали жертвами фашизма тысячи ни в чем невинных советских людей.

Еще крепче сжимали руках оружие партизаны. На месте пепелищ и могил, сожженных оккупантами, людей, они поклялись удесятерить и усилить удары по врагу и ни днем, ни ночью не давать ему покоя. Клятву свою партизаны сдержали.

Уцелевшие после той страшной блокады люди возвращались из лесов на пепелища. В сердцах у каждого кипел гнев к карателям, которые сожгли их родные деревни, острая боль пронизывала душу каждого о сгоревших в огне родных, близких, знакомых. Как ни тяжело было людям, они строили землянки, очищали колодцы, заглядывая на уцелевшие уголки от огня, чтобы приспособить к жилью. Доставали, откапывали из земли, что у кого осталось из продуктов и делили на всех. Хоть понемногу, но каждому.

Налаживать быт жителям партизанской зоны помогали народные мстители-партизаны. К людям сожженных деревень командование соединения - подпольный обком партии направили партизанских агитаторов, которые читали людям листовки, газеты, призывающие советских людей браться за плуги и бороны и сеять.

308

семенами и тягловой силой жителям помогали партизаны. "Прочитай и передай другому" - заглавлялась листовка. Ежегодно в этот день 15 февраля жители сожженных деревень отдают почести памяти тем, кто погиб той страшной смертью от черных рук фашистских варваров и в своих сердцах носят боль по родным и близким, которых постигла та страшная смерть. Проводят митинги, собрания, посвященные памяти жертвам фашизма, всем сердцем и душой одобряют политику ЦК КПСС и советского правительства, направленную на укрепление мира, на недопущение новой войны. Гневно осуждают тех, кто обратно думает о войне, чтобы горели в огне наши города, деревни и люди.

Устанавливались и быстро расширялась партизанская зона. Были построены не только партизанские отрядные и бригадные лагеря, а в стороне или сзади строились лагеря жителей местного населения.

Сейчас уже партизаны, вместе с населением зоны строили мельницы, пекарни, круподерки с конными приводами. Зерно, соль и другие продукты пригодились отбывать у оккупантов и делиться с местными жителями.

Прачечные, бани строили тоже с местными лагерями. Для охраны жителей местных лагерей, были при каждом местном лагере созданы местные вооруженные роты, которые под надзором и командой партизанских отрядов, несли не только охрану поста, а вместе с партизанами выполняли боевые задания командования партизанских отрядов. При отряде Ворошилова Пинского соединения таких вооруженных рот было создано три. В Зап. Морочи, где командиром был Филонович Семен Иванович. Ясковичах - командиром роты был Левчик Гаврил А. и в Раховичах командиром роты был Барановский. Такие партизанские местные вооруженные роты были организо-

309

ваны при всех лагерях местного населения, что увеличило личный состав партизан Пинского соединения и дало возможность посылать на боевые задания ж/дороги и другие людей, которые были заняты на охранных постах. Сейчас охранные посты заняли партизаны местных рот. А некоторые роты, как в деревне Западная Морочь, где командиром был Филонович Семен Иванович по количественному составу до 90 человек, которая благодаря умелому и правильному руководству командира роты Филоновича С.И., по своей активности и боевым действиям опередила регулярные партизанские роты и вышла из местных рот охраны в боевую роту партизанского отряда имени Ворошилова.

В партизанской зоне, где располагался партизанский отряд имени Ворошилова, была восстановлена советская власть, т.е. работа Ясковичского сельского Совета, работал местный активист, бывший до войны секретарем этого же Ясковичского сельского Совета тов. Стешиц Фома Адамович. Местным собранием жителей в сельский Совет от деревень были избраны сельские исполнители. Из Морочи были избраны в сельский Совет Ясковичй три исполнителя, из Яскович - три, из Великого Леса - два.

Жители местного лагеря, в близости партизанского лагеря, под здание сельского Совета построили времянку, где была вывеска "Ясковичский сельский Совет депутатов трудящихся". Сельский Совет и его исполнители занимались: оказанием помощи оставшимся вдовам и сиротам в устройстве жилья, в питании и др. Руководил осенней и весенней посевной, сбором и распределением урожая. Сельский Совет строил в местных лагерях времянки для медпунктов. Оказывал помощь инвалидам и т.д. Постоянную помощь сельским Советам оказывало командование партизанских отрядов. Обновлены были и работали в партизанской зоне Хворостовский сельский Совет, председателем был Цуба Астап, Пузичский –

310

- председатель Корж Кузьма, Милевичский сельский Совет председатель Мацукевич и другие.

Занимая обширные пространства между рек: с юго-запада лесистой Лани, с северо-запада извилистой Морочи и с юго-востока Случь, занимая всю сожжённую зону фашистами и десятки населенных пунктов, уцелевших от блокады на широкой площади в сотни тысяч гектар, с февраля 1943 года до времени освобождения Белоруссии, т.е. до августа 1944 года, дислоцировалось Пинское партизанское соединение и подпольный Обком партии, где работали подпольные райкомы и Обком партии, комсомола, сельские Советы, где люди жили законами советской власти, постоянно забывая про войну и даже фашистскую оккупацию и все тяжелые раны. Здесь люди знали и верили в победу, они всеми силами помогали партизанам вести борьбу против оккупантов, за освобождение Советской земли и народа от фашистской оккупации. Вот и еще двое раненых тяжело партизан, привезли с задания и положили в санчасти, а сколько их даже так лежит в партизанском лазарете с теми примитивными средствами, которые есть у врача под руками, ничего не сделаешь. Нет условий для сложных операций. Нужно отправить раненых на большую землю. А как? Ох, как нужен, просто жизненно необходим аэродром. В который раз эта мысль об аэродроме, способным принять самолеты из Москвы, тревожит подпольный Обком партии и штаб Пинского соединения. Она не дает уснуть их руководителям, настойчиво и упорно преследуя всюду, врываясь властно в решение всех вопросов партизанских будней. И во время подготовки и разработки боевых операций, когда на счету каждый грамм тола и когда приходит, горестно разводя руками, главный врач - начальник санслужбы Николай Иванович Воронович и почти с отчая-

311

нием говорит об отсутствии самых элементарных медикаментов, без которых в их жизни, наполненной постоянными, ежедневными стычками с врагом, просто невозможно обойтись. Очень нужен аэродром. Но как его построить? Как это сделать под носом у врага? Если все время идут бои, если каратели преследуют, бросают в бой всю новейшую технику, если… Сколько их этих "если"! И все же надо что-то думать. Тяжелая, вся пропитанная шорохами ночь укрыла партизанскую базу. Красивое место: могучие деревья торжественно качают своими величественными стволами. Воздух наполнен ароматом трав, который не может истребить ни какая сила. А ночь теплым одеялом укрыла как мать своих уставших от бесконечных боев сыновей. Где-то чуть-чуть слышится песня: «В чистом поле, поле под ракитой. Где клубится по ногам туман, там лежит в земле сырой зарытый. Там схоронен красный партизан». Да, песня. Она здесь тоже хозяйка, а не гостья. Странно устроен человек: какие лишения сейчас им, поющим песню, приходится переносить, что их ждет завтра, а поют люди потому, что песня - это жизнь.

Кто будет строить аэродром? Своими только силами эту работу не выполнишь. Здесь нужна активная помощь населения. Строить будут те самые крестьяне, которые кормят их, помогают им во всем - те самые, больше некому.

А как строить? Аэродром не лесная дорожка или полянка, это большая площадка, которую не спрячешь от глаз врага. Что с тобой сделали, родная моя Беларусь, если твои кровные дети долины скрываться в собственном доме? Но ты прячешь их надежно, ты расставила много ловушек врагу. Ненавистью встречают его рыжевато-зеленые глаза твоих болот, боится он твоих дремучих лесов. Беларусь! Вся залитая кровью, обожженная, истерзанная, разграбленная, ты гордо поднимаешь свою зеленую голову, твои си-

312

ние глаза-реки темнеют от гнева. Летняя ночь, короткая, душная, уже на исходе, просыпается лес. Где-то далеко-далеко начинает розоветь небо, а внизу еще темно, но вот уже и верхушки деревьев осветились первыми лучами солнца, весело закивали своими головами сосны, обласканные свежим утренним ветерком, засияла красавица береза, старательно расправляя после сна складки своего зеленого платья, вот и могучий дуб развернул плечи, пошевелил занемевшими за ночь руками, глубоко вздохнул и улыбнулся солнцу: быстро-быстро о чем-то зашептались неугомонные осинки-хлопотуньи, а весь лес наполнился звуками - звуками начинающего дня. Запел лес: сильный, сложенный многоголосый птичий хор начал свою утреннюю песню. Лес! Доброе утро, лес! Так бы и идти по проснувшемуся лесу, слушать птичий концерт, дышать ароматом трав, сосны, нагретой вчерашним солнцем, наслаждаться щедро, отпущенной природой красотой.

Товарищ командир! Задание выполнено. Потерь нет. Докладывает старший группы подрывников.

Вот она, лесная жизнь. Идет июнь 1943 Года. По родной белорусской земле, по земле сестер России и Украины ходят проклятые фашисты. Идет война не только там, где проходит линия фронта, идет война и здесь в лесу, в городе, в деревне и в поле - всюду горит земля родная, священная земля отцов и дедов горит под ногами оккупантов. Когда ж окончательно решится вопрос о строительстве аэродрома?

По представленному проекту начальника штаба соединения тов. Федотова Николая Степановича, командир соединения В.З. Корж и секретарь подпольного Обкома т. А.Е. Клещев единодушно все втроем одобрили проект и решили строить аэродром в урочище "Векерово". Лучшего места нельзя было и выбрать. Глубокий тыл. Отсюда

313

вели дороги в Ленинский, Лунинецкий, Житковичский, Краснослободский, Слуцкий и другие районы. За строительство аэродрома взялись все, как штаб соединения, так и Обком партии. Обком партии даже поставил строительство аэродрома под контроль. Начались страдные дни. Из окрестных деревень: Хоростово, Раховичи, Березники, Великий Лес, Ямное, Вейно, Гоцк, Челонец, Пузичи, Груздово, Навина, Гричиновичи, Тимошевичи, Полустевичи пришли суда люди. Пять тысяч человек во вражеском тылу строят аэродром. Более 300 волов и коней работают на площадке. Мужчины и женщины, забыв об отдыхе, в ветхой старой одежде и обуви - лаптях, под свистом бомб, днем и ночью работают, создают. Вместе с ними вгрызлись в работу старые и молодые партизаны. Проклятая война до сих пор требовала от них только разрушений, а теперь пришел радостный час созидания. Аэродром - последний пролет моста, по которому скоро начинается движение - связь с Большой землей. Что заставляло их в таких трудных условиях, пользуясь только пилой, топором и лопатой, которые они сохранили для своего существования, самозабвенно трудиться? Что? Об этом никто не говорит - это живет в каждом из них. Является характернейшей чертой их жизни - святое чувство ненависти и нежное теплое чувство любви к Родине, которую нельзя объяснить в себе, а проявить оно себя обязательно.

Пять тысяч братьев и сестер живут и работают сутками без отдыха, как один человек, на протяжении трех недель, борются, строят.

Первые контуры аэродрома уже можно различить. Это большая открытая площадка, земля на которой утрамбована до каменной твердости. Каждый работающий в душе своей слышит музыку родного самолета и видит его на посадке. Работы

314

подходят к концу. Можно ставить точку и отправлять донесение в Москву.

В этой огромный радости окончания работ есть и тяжкая минута: молча снимают шапки, чтобы почтить память тех, кто не дожил до этого часа, кто погиб, как солдат на боевом посту. Июньская ночь. Притихший темный лес дышит, как уставший за день работник. Трудно поверить, что несколько дней назад здесь все бурлило и шумная разноголосица оживляла лес.

Только на аэродроме чуть-чуть угадываются смутные тени людей - там идут приготовления к приему первого самолета. Приближаются торжественные минуты долгожданный встречи. Тишину, охватившую все вокруг, прорезал все еле слышный вначале, все возрастающий гул мотора. «Ура!»- раздалось на аэродроме, вспыхнули костры, обозначая посадочную полосу. Самолет сделал разворот и пошел на посадку, приветствуемый взрывами ликования. Не стесняясь слез, сжавших горло, струящихся по щекам, люди ждали, когда остановится посланец Москвы. Все бросились к самолету, как только он замер и летчик, выбравшийся из люка, тут же взлетел в воздух, подброшенный руками людей. А через минуту летчик Николай Таран уже распоряжался выгрузкой: боеприпасы, медикаменты /то-то обрадуется Николай Иванович дорогой доктор/, газеты, журналы. Все быстро и четко было бережно уложено на земле. Летчик с интересом смотрел на аэродром. «Настоящий, надежный» - сказал Таран. Обратным рейсом самолет взял тяжело раненых. Первая ласточка обеспечила хорошую летную погоду. Начальник аэродрома Трофим Ефимович Руденя - участник Гражданской войны, кавалер Ордена Красного боевого знамени до войны за активное участие в охране государственной границы СССР. Так четко наладил работу аэродромной службы, что

315

не только Пинское соединение, но и Брестское, Гродненское, Барановичское, украинское - Ковпака, спец. отряда Черного - получили все необходимое в течение целого года. Вплоть до освобождения, партизанский аэродром действовал бесперебойно и надежно, а во время наступления советской армии - самолеты ВВС 1-го Белорусского фронта полностью использовали аэродром на Векерово под посадочную площадку.

Вот такая история партизанского аэродрома, на месте которого сейчас в мирные дни шумят тучными урожаями поля колхоза "Партизанский край" Солигорского района. Это рассказ о тех простых людях, которые не форсировали Днепр, не штурмовали Берлин, но своими топорами, пилами и лопатами тоже строили здание Победы.

После той первой памятной ночи для «комаровцев» на аэродром стали делать регулярные рельсы советские самолеты. Они доставляли партизанам: оружие, боеприпасы, медикаменты, взрывчатые вещества, как толовые шашки, капсулы, даже продукты питания, как соль. Свежие газеты и журналы. Партизанская зона действительно стала партизанским краем. Сюда на аэродром прилетали в партизанские соединения и отряды люди с Великой Земли - Москвы - уполномоченные центрального партизанского штаба. Уполномоченные ЦК КП/Б/ и ЦК КП/Б/Б. Тут стал богатый край оружием и боеприпасами, взрывчатыми веществами, медикаментами и смазочно-перевязочными веществами, т.е. материалами: соседних и окружающих деревень сюда в партизанский край шли люди, чтобы получить медицинскую помощь, получить перевязочно- смазочные материалы и др., в чем умелую помощь оказывал партизанский врач т. Воронович Николай Иванович, которому люди платили за это сердечной благодарностью. Отсюда с партизанской

316

зоны/края/ несли люди свежие газеты и журналы. Люди читали сообщения с фронтов и совинформбюро. Все Полесье Белоруссии было в курсе всех событий на фронтах и в мире. Сюда шли партизаны с соседних соединений и бригад, чтобы найти помощь во взрывчатых материалах и боеприпасах и т.д.

Отряды Пинского соединения, вооружившись таким оружием, как автоматы, противотанковыми легкими ружьями, взрывчаткой, гранатами и др. оседлали ж/дорогу «Брест – Гомель», «Лунинец – Барановичи», «Барановичи – Слуцк» и другие, где ежедневно летел под откос ж/дорожный эшелон, а был один субботний день, когда подрывные группы Котовича Павла Г. и Некрашевича Ивана Н. обе вместе пустили под откос ж/дорожные эшелоны. Один с ранеными с фронта, а другой на фронт с вооружением. Было одно время, когда после некоторых дней подряд взорванных ж/дорожных эшелонов, дорога «Лунинец-Барановичи» на 3 недели была остановлена и не работала.

После доставки самолетом взрывчатки гола и капсюлей с бикфордовым шнуром, подрывные группы «комаровцев» пошли и на грунтово-шоссейные дороги. Пошли рвать и железобетонные мосты по которым немцы регулярно перевозили вооруженные и другие грузы. Партизаны начали взрывать ж/дорожные станции, где «комаровцы» взорвали в Лющи, Дятловичах, Синкевичах и других. Много проводилось и индивидуальных диверсий, посланными партизанами своих диверсантов на работу в тыл врага! В Микашевичах - киномеханик Конопацкий Иван - житель деревни Вильча Житковичского района подложил 2 магнитных двухчасового завода мины под пол, куда добавил 400 грамм тола. Выбрав время, когда в клубе стали собираться немецкие офицеры, которые прибыли отдохнуть с фронта и набраться новых сил, киномеханик

317

Конопацкий Иван, подготовив ее ранее, взорвал библиотечный клуб, где было взорвано 76 фашистских вояк. В деревне Черебасово в Ленинском, районе. Через центральный Черебасовский канал проходил ж/дорожный мост на ж/дорожной магистрали «Брест – Гомель», для охраны которого оккупанты держали взвод - 36 человек вооруженной охраны. Для охраны была сделана приспособлена казарма, столовая с кухней и все условия, даже клуб комната. Природой место было привлекательное, куда и стали наезжать в выходные дни немецкие офицеры с Лунинца, с Лахвы и других мест, где стояли немецкие гарнизоны. Поваром на кухне работала местная девушка Губаревич Анна и официанткой Янкевич Вера Яковлевна. Наши разведчики - Мерзабеков Саша, Чучулин Павел, Черняк Иван и Призба Юзик наладили с девчатами - поваром и официанткой связь, которым предложили сделать диверсию - всыпать в выходной день в кухонный котел для первого блюда порошок стрихнина, т.е. чтобы отравили немцев супом. Стрихнин подготовили и передали разведчикам связные медики Старобинской больницы Бобрик Мария Ивановна и Хомич Артем Васильевич, которые заготовили стрихнин с замедленным действием. В выходной день - воскресенье, когда приехали двенадцать офицеров на отдых, Губаревич Анна, Яниович Вера всыпали порошок в котел. После завтрака 27 охранников и двенадцать прибывших офицеров заболели, за исключением девяти охранников, которые были в наряде, а на третий день - все отравленные скончались. Так было уничтожено 39 оккупантов. Не успели оккупанты схватить девочек-диверсанток, они в тот же день перешли реку Лань и скрылись в лесу. Так поступали с оккупантами везде честные советские люди, не боясь фашистских репрессий и запугиваний. Так посту-

318

пили патриотки социалистической родины - Анна и Вера. Любовь к Родине выше всяческих других чувств.

Мне, начальнику разведки партизанского отряда имени Ворошилова - Шошину В. командиром Пинского соединения В.З. Коржом было поручено секретное задание - изучить в течении недели и представить ему в нарисованной схеме расположения и действия охраны ж/дорожных станций и в целом железной дороги - на магистрали Гомель-Брест. Промежуток «Микашевичи – Старушка». О Микашевичах у нас данные были. Взять данные надо был «Житковичи - Старушка» и пролет между ними. В разведку нас направилось восемь человек: Подлозный Григорий, Григорьев Михаил с автоматом, Анищенко Иван с винтовкой, он же второй номер у пулемета Дехтярева, Соловей Денис с автоматом, Радин Cергей ручным пулеметом Дехтярева, Карабин Николай с пулеметом, Харольский Михаил с пулеметом, Ярохин Михаил с винтовкой, и я с автоматом. С пулеметами в такой далекой разведке неподвижно, но так получилось у нас. Когда этих трое пулеметчиков - Радин, Карабин и Харольский уходили в полицию на короткое время, чтобы по заданию партизан выполнить боевую операцию и с оружием прийти в партизаны, они задание выполнили и в отряд принесли 4 пулемета, 16 винтовок и др... Но связь они имели до ухода полицию со мной, т.е. с нашей разведкой и разрешение идти в полицию спрашивали у меня, как у начальника разведки. После всего этого они заявили тов. B.З. Коржу В.З., что поскольку со мной держали связь до задания и все время, они из разведки отряда Ворошилова, где Шошин - начальником, никуда не пойдут, а у них пулеметы - вот и остались!

Вот наша разведка отряда имени Ворошилова превратилась в боевое подразделение, где имелось три ручных пулемета и во-

319

семь автоматов, да еще и винтовки - карабины, СВТ.

В Житковичский район мы прибыли в деревню Белев, где стоял немецкий гарнизон. Через лес напрямую от деревни Белев до станции Старушка не более 5-6 километров. Тут на тропе мы устроили засаду - убили шесть немцев, которые ходили до появления нас спокойно из гарнизона деревни Белев через лес ежедневно посменно на охрану железной дороги на станцию Старушка по 6-10 человек. Шесть немцев, которых мы убили, догоняли еще двое и не зная, что передних мы побили, пришли к нам в руки сами. Мы пробовали и хотели взять их живыми, но они так крепко убегали к станции, бросив винтовки, что мы были вынуждены их пристрелить. Так что по прибытию в лес между станцией "Старушка" и деревней «Белев», где стоял немецкий гарнизон, мы в первый день убили восемь немцев. К вечеру мы ушли от деревни Белево восточнее, где в одной маленькой деревне узнали, что гарнизон в деревне Белево численностью до 60 человек и остановился в Белеве временно, он должен переехать на станцию «Старушка», а когда назавтра к обеду мы обратно вернулись в лес между станцией Старушка и деревней Белево, нам стало известно, что утром с восходом солнца гарнизон оккупантов из деревни Белев снялся и уехал, мы своей восьмеркой временно расположились в одном из больших домов, который стоял в конце деревни Белев немножко в стороне на бугру, откуда как на ладони виднелась вся улица деревни. Здесь мы узнали, что из деревни Белев на охране железной дороги в Старушке работают два мужика Гулюта Алексей и Гарелик. Вечером мы подстерегли Гулюту, который пришел домой к семье. Оказалось, что он старший охранник железной дороги

320

и у него есть подчиненные. Гулюта повел себя очень честно. И мы с ним условились завтра встретиться в условленном месте, но он приведет с собой своего подчиненного Гарелика. На завтра на встрече нам стало известно, что старшим начальником железнодорожной охраны станции Старушка работает мужик из Брелево, кто-то Щур Иван, который у немцев пользуется высоким авторитетом. Такая кандидатура нам была и нужна. Мы нашли в деревне Брелево родного швагра Щура Исака, который швагру передал все наши требования. Мы как Гулюту, так и Щуру гарантировали жизнь и их семьям в деревне, Кроме этого, при выполнении ими наших требований, зачислить их в списки связных подпольщиков-партизан, а при повторном выполнении партизанских заданий, выдать им справки, как помощникам партизан в борьбе против оккупантов. На намеченную встречу второй раз пришел и начальник охраны Щур Исак, приведший еще одного старшего охранника Германа. Таким образом, с нами уже вместе стали работать по выполнению задания командира Коржа - 4 охранника ж/дорожной станции Житковичи - Старушка во главе с начальником охраны Щур Исаком. Схема железнодорожных станций, как на Житковичи, так и Старушка и на пролете между ними подходы и отходы, дзоты и другие укрепления полностью были на схеме. Наша восьмерка, оставив уже своим связным на железной дороге две мины, бикфордов шнур и капсюли, договорившись, что одной миной будет взорван железнодорожный эшелон, идущий на восток с запада, то есть с Бреста, а другой миной договор будет при обратной встрече. Буквально на третий день нашего ухода, нам ста-

321

ло известно, что большой состав - железнодорожный эшелон врага на пролете Житковичи - Старушка с вооружением и задних четыре вагона живой силой был пущен под откос, уничтожен полностью уже новыми партизанскими диверсантами. Распрощавшись тепло с новыми диверсантами, мы удовлетворены своими успехами, вернулись в лагерь на седьмой день.

Перейдя реку Случь, мы прибыли в деревню Полустевичи - зону партизанскую, которая была сожжена во время блокады. Тут нас с плачем и слезами на лицах встретили люди партизанской зоны: Хутора "Буды", м. Ленина, Малые и большие Стеблеевичи и другие, которые рассказали, что сегодня утром с восходом солнца из Микашевич, выехали с обозом на более 60 подводах 120 оккупантов-карателей с целью откапать и забрать - заграбить все людское добро как одежда, постельные принадлежности, обувь, зерно разное, мебель и даже забирают с/хозяйственный инвентарь как плуги, бороны, и т.д. Разграбляют все. Вступитесь, не дайте ограбить. Вблизи партизанских лагерей нет - далеко, время после обеда грабители уедут и поминай как звали. Вступать в бой?… Их 120, а нас 8. Спрашиваю у ребят и особенно у пулеметчиков. Говорят: "Сам хозяин, решай". Решаю и даю команду: «Быстро идти на Паланевичев хутор и там за поляной сделаем засаду». Выпустим на поле, подпустим на 50 метров и откроем огонь. Так и сделали, быстро пришли на Паланевичев хутор. За полем с края леса от Микашевич на дороге за бетонным мостом маскируемся, устанавливаем пулеметы, замечаем все. Тихо, ничего не видно. Каратели нагрузили подводы плотно, обоз идет тихо и растянулся. Впереди в седлах едут два конника. А сзади, считая в защите,

322

по два в колонне шагают арийцев - немцев. Въехали на Палановичев хутор, считая, что тут уже близко Микашевичи, весь страх и приключения остались позади, совсем не подозревая беду впереди. Вот они выехали, передние уже на поле: "Лежать, не шевелиться", - приказываю: "Стрелять только по моей команде". Слева колонны течет река Случь, справа - Паланевичева гора до четырех метров высотой, получается как ущелье. Перед колонны приблизился не больше как на 50 метров. "Огонь"! - командую и из автомата срезаю на белом коне конника. С трех пулеметов и с трех автоматов в колонну врезается такая канонада пуль, что ни одна подвода не уходит с поля. Несколько коней легло мертвыми, некоторые вырвали оглобли, другие с хомутом вырвались с оглобель, третьи тут же весь груз вывернули и потянули вверх колесами, а красивее всего легли немцы-арийцы, как шли в две шеренги, так и легли в две шеренги. Видимо кто-то из пулеметчиков бил по прямой обоза. Вот что такое засада и внезапность… 43 грабителя было убито на месте, кроме раненых. Все оставшиеся живые бросились за Паланевичеву гору в лес, который тянется до Микашевич и пешком поспешили с удачей у чужого добра. Правда, второй конник вывернулся живым и сразу же ускакал в Микашевичи, откуда не больше чем через 35-40 минут приехали несколько автомашин, обстреливая из пулеметов впереди и вокруг дорогу и лес. Как только окончилась стрельба и все стихло, хлопцы побежали вдоль дороги за трофеями, которые едва успели взять у немцев - 8 автоматов, 5 карабинов, 3 винтовки и 16 пистолетов. Даже часов всех снять не успели, как сплошным залпом пулеметы начали обстреливать вокруг поляну, где мы едва успели от-

323

скочить к реке в кустарники и занять оборону.

Каратели не медлили потому, что в лесу начиналось темнеть, наступал вечер. Они похватали битых и помчались в Микашевичи. Больше уже никогда не находилось охотников ехать в партизанскую зону - откапывать и грабить добро людей. Еще не совсем смерклось, а на поляне где был бой и разгрузился обоз, стали быстро собираться люди. Брали, кто что - свое или чужое, где за полчаса поляна стала чистой. Удачная выдалась неделя нашего прохода - говорили разведчики и с удовлетворением соглашались делать обратно выезд в Житковичский район и на станцию Старушка, где оставили связь с охранниками железной дороги незаконченной…

Вот тут никак нельзя не остановиться, как сейчас в мирное время несознательные и не смыслящие в делах партизанской борьбы, в делах партизанской разведки и особенно к работе партизанских связных в период прошлой войны, а многие из них занимают соответствующие посты в советско-партизанских органах, и вместо того, чтобы послушать и спросить у опытных, то есть у тех людей, которые все это переживали на своих плечах, на поту и крови и многих людей, которые действительно в то время совершали чуда дела для спасения нашей Родины, а они их не только осмеивают, а даже оскорбляют, упрекая им незаслуженными оскорблениями.

Есть такие которые говорят: «Какой ты мол связной, когда тебя никто не знал в деревне! Кто тебя мол слыхал, что ты помогал партизанам. мол ты ходишь и дружишь с карателями, помогаешь им!».

Разве диверсантам, засланных партизанами секретно, как врачи - Бобрик, Хомич - Старобинской больницы, Трухан П. –

324

Слуцкой больницы, Девки - повара, Щур Иван, Гулюта - старший охранник и начальник охраны, засланные на время служить в карательном отряде, Радин С., Карабин Н., Хорольский и ряд других диверсантов, выполняя секретные задания, выступать перед соседями другими против немцев и так далее.

Если диверсант с секретным заданием проговорился с товарищами, с соседями, признался кому-то и был разоблачен или продан провокаторами и его расстреливали сами каратели или он убегал оттуда прямо в лес. Это уже не диверсант. Если о нем знали многие соседи, то есть о связном, то это уже не связной. О диверсанте партизанском, настоящем связном никто не знал и не должен был знать. Знал только тот, кто заслал или давал поручения.

Почему нет в списках связных и диверсантов? В 1942 году кто-то подполковник Раевский в Логишинском районе, пришел в партизанский отряд имени Шиша, как бежавший из немецкого плена. Нуждаясь в военных специалистах, командир ведущего головного партизанского отряда имени Комарова В.3. Корж взял Раевского в штаб отряда, который был в скорости разоблачен, как шпион, завербованный Гестапо и заслан в партизаны, а он уже успел передать в Старобин - немецкий гарнизон секретные данные о партизанском отряде и в первую очередь при нем был найден список партизанских связных и активистов, помогающих партизанам. Об этой было сообщено и в Москву - генштаб Белорусского партизанского движения, откуда было строгое указание: прекратить штабам партизанских отрядов и разведкам всякое составление списков партизанских связных, письменных поручений связным и активистам.

325

Вести всю работу только устно, через посыльных, где может попасть один или двое. Так и практиковалось, введены были по связи посыльные цепочки - от деревни к деревне. А сколько было схвачено связных и активистов Гестапо по перехвативших списках и записках. Все вокруг было уничтожено. А затем в последствии такие списки мог составить в основном - начальник разведки или его помощник. Некоторые, которые этим интересовались командиры отрядов, но не все, а при случае, когда в отряде изменилось 3-4 командира отряда, как у нас в отряде им. Ворошилова. Вернее всех подтверждений будет подтверждение начальника разведки отряда, который работал полтора, два и три года.

Упрекать людям - почему, они через 35-40 лет ищут этих справок тоже нельзя. Есть люди, особенно в районах Западной Белоруссии, малограмотные. Кончилась война, многие выехали на целину, многие в Сибирь. Выехали на работы, повыходили замуж и т.д. Оторвались от всех и от всего. Жили или живут, где не было войны и этими делами никто не занимается. Некоторые вовлеклись на работах пастухами, доярками, смотрителями, где день и ночь были заняты на фронтах без отрыва, а сейчас уже им под 55-60, a когда столкнулись с РайСобесом, им подсказали выгоду в этом. Так что кто работал действительно, нельзя их ограничивать временем, а кто заработал, действительно был патриотом, оказывал и оказал большую помощь партизанам в борьбе с фашизмом. Им надо помогать в оформлении, т.е. подтверждении, конечно только справедливой и действительной ими работы.

В нашем Пинском соединении было два случая, когда свои убили своих. Одного старосту седа и полицейского, которых партизаны послали служить с заданием, как диверсантов.

326

Действия партизанского аэродрома в тылу врага бесперебойно и надежно обеспечивали связь партизан с Большой землей - Москвой. Доставка самолетами грузов для партизан, как оружие, боеприпасы, взрывчатку и особенно медикаменты, смазочно-перевязочные материалы и другие, а также отправка самолетами раненых партизан. Все это вместе вызвало у партизан и окружающего населения партизанской зоны, и за пределами ее большую симпатию и доверие к партии Ленина и власти Советов, уверенность в силе и окончательной победе Советской Армии. Доверие к командирам партизанского движения, а также ненависть к фашистским поработителям-оккупантам, активизировало подъем партизан и окружающее население на борьбу за освобождение советской земли от порабощения оккупантов. Расширялся край партизанский. Среди партизан и всего местного окружающего населения не было человека, который бы не отдал дань уважения летчикам, обслуживающим эту воздушную линию жизни в жестоких условиях войны. Не было и среди летчиков человека, который не выразил бы своего восхищения подвигом людей, построивших аэродром в сложнейшей обстановке. Партизаны–«комаровцы» расширяли свой партизанский край даже за пределы границ, т.е. за реку Случь, где в населенных пунктах: Новые Милевичи, Новые Залютичи, Евичи, Ново-Ленин, Сукачи, Юрковичи и другие - Житковичского района, Полесской обл… В основном из местных товарищей, куда В.8.Юрк для этой цели послал группу Юмаровцев, где командиром послан Глущеня Владимир, комиссаром был послан Глущеня Владимир, комиссаром Дербин Владимир группа-отряд. За короткий срок там вырос крупный отряд, а вскорости и бригада около тысячи боевых партизан, которые в начале 1944 года, были переданы всей бригадой в Полесское соединение. Дербана и Глущеню как местных вокруг все знали, как боевых и авторитетных народных мстителей-партизан, и к ним в отряд, а затем в бригаду, сразу пошли все окружающие и военнообязанные мужчины.

327

Нельзя не остановиться и не вспомнить нашего Старобинского земляка, моего коллеги по учительской работе до войны Скалабана Ивана Васильевича из деревни Кривичи. Солигорского района, где мы до войны по соседству работали в школах, а накануне войны Скалабан Иван работал заведующим отделом пропаганды Старобинского райкома партии.

Тяжкие испытания выпали на долю Скалабана Ивана. Партия направляет его на ответственный участок работы - в глубокий тыл врага по организации и развертывания партизанского движения в Белоруссии на Полесье, то есть в Полесской области. Его вводят в состав членов Полесского Обкома партии, читали новый документальный запис в книге - "Подпольные партийные органы компартии Белоруссии в годы Великой Отечественной войны 1941-1944 гг.: С 4 августа 1943 года подпольный Обком расширил свой состав райкома /Петриковокого/ до 5 человек. Секретарем Райкома /Петриковского/ был утвержден И.В. Скалабан. Райком базировался в Петриковской бригаде 130 /комбриг И.В.Скалабан/. Была поставлена задача - организация новых отрядов и усиление партизанской борьбы в тылу врага и коммунист Скалабан И.В. с ею справляется успешно». Еще в книге есть запись: «И.В. Скалабан был комиссаром партизанской бригады № 125. Комиссар бригады, комбриг, секретарь Петриковского райкома КПБ, член Полесского Обкома КПБ, а в то время с сентября 1944 г. - исполняющий обязанности командира партизанского полесского соединения». Такой нелегкий трудный путь прошел до конца, преданный партии ее воспитанник, наш славный земляк И.В. Скалабан. Он все время был почти вместе с нами. То есть на парашюте сразу приземлился в Пинс-

328

кой партизанской зоне - отряде имени Ворошилова. Вместе с ним, мы попали в наш штаб Пинского соединения к В.З. Коржу.

B.З. Корж дает указание разведке отряда имени Ворошилова, то есть мне, как начальнику разведки сопровождать тов. Скалабана с его адъютантом и радистом в Полесское соединение, что нами и было сделано. через 3 месяца И.В. Скалабан с группой партизан полесского соединения прибыл обратно к нам в отряд имени Ворошилова Пинского соединения, с просьбой провести его с группой до деревни Кривичи к его семье. Просьба Скалабана также были выполнена. После этого последнего раза нашей встречи мы с ним не встречались.

В неравном бою с оккупантами, его захлебнула аресская пучина. Он погиб 4 октября 1943 года, но никогда не умрет о нем как о партизанском герое, память в народе, она будет жить вечно. Не остался от борьбы с фашистскими захватчиками и старший брат Ивана - Силивестр Васильевич Скалабан. Издевательства фашистов над советскими людьми, кровь ни в чем не повинных людей - советских граждан звали Сильвестра отомстить. Он после встречи той ночью дома в хате с младшим братом Иваном Скалабаном он всей семьей уходит в партизаны, где Силивестр, его жена Анна и сестра Вина включаются в активную борьбу с фашистскими оккупантами и их наемниками. В партизанском свидетельстве Скалабана Силивестра записано - начальник разведки партизанского отряда имени Бондаровца.

Расширяя и укрепляя партизанскую зону, партизанские отряды Пинского соединения все сильнее и сильнее наносили удары по оккупантам и их коммуникациям. Партизаны «комаровцы» оседлали вокруг буквально все грунтовые, шоссейные и железнодорожные до-

329

роги. Не было того дня, чтобы партизаны не взорвали или не пустили под откос вражеского паровоза, железнодорожного эшелона, не взорвали железнодорожного полотна и другое по таким трактам - дорогам, как Лахва - Красная Воля, Лахва - Синкевичи - Ленино, Микашевичи - Синкевичи, Микашевичи - Ленино и другие все окружающие партизанскую зону. Грунтовые тракты и некоторые шоссейные дороги прекратили свое действие - их оккупировали партизаны.

Эхо рельсовой войны.

Под конец сентября 1943 года из центра штаба обороны была получена секретная и срочная радиограмма, где партизанам было приказано начать повсеместно рельсовую войну, чтобы ни один паровоз, ни один вагон не прошли с запада к фронту. Предлагалось рвать рельсы, выводить из строя железнодорожные коммуникации.

Командир Пинского соединения В.З. Корж вызвал меня как начальника разведки ведущего партизанского отряда имени Ворошилова и поставил задачу: подбери сколько тебе нужно людей смелых и толковых, желательно местных, которые знают местность и людей. До первого октября 1943 года не позже, только не спешите. На магистральной дороге Гомель-Брест от полустанка Дедовка и кончая железнодорожной станцией Лахва. Разведать все подходы и отходы, укрепленные оборонительные точки, где можно подойти, а при случае, выйти на другую сторону дороги… Все разведать и на бумагу занести точную схему железной дороги и ее охрану, со всеми ее подходами, отходами и точками обороны.

Работа не легкая. Это сделать можно только ночью…Обратно мне потребовался Данилевич Семен Якимович, он хорошо

330

знал и места, и людей.

Вот нас группа разведчиков - 14 человек, направились на задание: я - Шошин В.С., Данилевич С.Я., Подлозный Г.Л., Григорьев Михаил Г., Стешиц Гриша, Стешиц С.И., Дунин Павел, Стешиц Николай, Приладный В, Булыга С, Карабин Н, Радин Ярохин М., Доронин Дмитрий, Печко Андрей А., Рибчинский Петр, Соколенко Леонид, Подлозный Николай И., Решетников И.З., под конец сентября 1943 года ушла на задание.

Данилевич С.Я. рассказал мне, что на хуторе между деревнями Гряда и Микашевичи живет хорошо ему знакомый Высоцкий Павел, куда мы пришли ночью и нам повезло: Высоцкий был дома. Оказалось, что Высоцкий работает охранником железной дороги, что нам и надо было. Высоцкий привел к нам еще одного охранника железной дороги из деревни Ситница Танчинского. Танчинский свел нас еще с одним охранником железной дороги из деревни Мокрово Капличем Степаном, а Каплич С. связал с охранником железной дороги Шевчиком Андреем из деревни Любань, жившего на хуторе под самой Лахвой. Так оперативно сработали наши разведчики, что сразу нашли честных связных, работающих на охране дороги, которые знали подходы, отходы железной дороги, как свой огород. При их помощи схема железной дороги «Дедовка – Лахва» со всеми тропками подхода и отхода, с точками охраны была составлена.

29 сентября 1943 года разведка была уже в штабе соединения, а за время работы разведки в отрядах и ротах шла напряженная работа подготовки сапёров. В вещмешках были вложены толовые шашки и вставлен капсюль с бикфордовым шнуром до двух метров. 30 сентября 1943 года колонны партизанских групп - pот ушли на рельсовую войну. Все время шли лесом, стараясь до темна

331

зайти в условленное место, а ночью в условленное время, начать задание, еще впервые такой боевой операции железную дорогу от Дедовки до Лахвы должны взорвать отряды Ворошилова, спец. отряд Штаба Пинского соединения имени Чуклая, отряд Котовского. Ст. Лахва до Станции Лунинец готовила бригада имени Кирова. От станции Лунинец до станции Городища - бригады имени Шиша и 1-ой Пинской бригады.

Команда для всех была из соединения - командования тов. B.З. Коржа и А.Е. Клещева. Для всех был твердый приказ: начинать операцию - закладывать толовые шашки-мины под стыки рельсов ровно в полпервого ночи.

Каждый, кому поручено под команду старшего заложить тол под стыки рельсов – закладывают и держат в руках бикфордов шнур и спички. Ровно в час ночи, одновременно везде дается команда: зажечь шнур. Все не спеша зажигают и отпрыгивают в сторону до 25-30 метров.

Командование штаба Пинского соединения несколько раз уточняла закладки мин - также начало поджога шнуров, чтобы не перепутали. От этого зависел успех всей операции.

Так последняя сентябрьская ночь в канун октября 1943 года была на удивление теплой и светлой. Её тишину старались не нарушать шаги партизанских колонн. Строго запрещалось разговаривать, курить, бряцать оружием. Надо было неприметно для немецкой охраны подойти до железной дороги и под светом луны светились рельсы.

A как радовался В.3.Корж грузам с Большой Земли. Теперь можно было оседлать железную дорогу, как следует. На рельсовую войну вышли почти все отряды Пинского соединения

332

за исключением тех, которые дислоцировались далеко от железной дороги. Незаметно подошел до железнодорожного полотна. Вот-вот подходит время условия. Пришло время, команда заложить под стоки рельс толовые шашки. Заложили и в руках держат шнуры. Пришли минуты - команда: Зажечь шнуры! Зажгли, а сами бросились метров 20-25 в сторону. И началось. Взрывы мин напоминали артиллерийскую канонаду, которая неслась по железной дороге от станции Дедовка до станции Городища, то есть до Пинска. Немецкая охрана закопалась в земляные доты - блиндажи, откуда не вылезали, то есть боялись вылезти до выхода солнца. Долго не приходили к памяти фашистские вояки, как передали партизанские связные. Только к обеду они вылезли из земли. Проведению такой удачной операции содействовала аккуратная и тщательная подготовка разведки. Разведчики и связные аккуратно обследовали все подходы и отходы железной дороги. Выбрали самые лучшие и безопасные места подхода. Ответственные подрывных групп соблюдали все правила безопасности, как Котович Павел, Доваль Игнат, Сергей Радин и другие. Тут отличились умением разведчики: Данилевич Семен, Решетилов Иван и другие. Небывалая удача. На 17 дней была выведена из строя магистраль Брест-Гомель. Эхо рельсовой войны разнеслось далеко по всей окружности. С той последней сентябрьской ночи партизаны действовали на железной дороге до начала операции «Багратион». Взрывались почти ежедневно рельсы, летели вверх на узловых переездах, на подъездах к станциям и так далее.

Нельзя обойти и оставить пионера-героя Вабищевича Олега. Отец его, Вабищевич Леон, мать и младшая сестра Рая жили в деревне Летенец. Пионеру Олегу кончилось 12 лет. Однажды Ваби-

333

щевич Леон сказал сыну: каратели знают, что ты в партизанах, они стараются выследить и схватить тебя. «Домой больше не пойду - сказал Олег, а если удастся схватить меня – не выдам им партизанской тайны». Часто пионер Олег передавал населению партизанские листовки, сводки, газеты. Олег переносил все партизанские тяжести вместе со взрослыми. Олега посылали в гарнизоны Красная Слобода, Погост и Олег даже на попутной машине съездил и передал секретные бумаги связному врачу Трухану Павлу в Слуцке. В октябре 1941 года Олег с новым заданием попал в руки карателей.

Вот как это было. Идя с задания, Олег решил зайти домой. Снял с плеч торбочку и присел к столу, он хотел спать и есть. Мать завесила окна и начала кормить сына. Мария Романовна положила на стол сало, хлеб, поставила молоко. «Где к тебе послать?» - спросила Олега мать. В это время провокаторы, которые следили за Олегом, успели сообщить в райцентр, до которого было только 4 километра. В дверях раздался сильный стук - на пороге стояли немцы. "Подымать бандюга! Ты теперь в наших руках" - закричал старший немец. Скрутили руки веревками всем, кто был дома. Даже не оставили и маленькую Раю.

Арестованных вывели на улицу. Согнанным колхозникам приказали стать на колени - началась жестокая /расправа/. Их избивали палками и прикладами. Потом отца Олега - Леона поставили к стене и расстреляли. Остальных кинули полумертвых в кузов машины и подвезли в Старобин - жандармерию. Двое суток враги-каратели издевались над Олегом, издевались и подвергали страшным пыткам, но так ничего и не добились. Герой-пионер не выдал врагам партизанских тайн. Назавтра мать

334

и старшую сестру расстреляли на глазах Олега и Раи. Затем расстреляли и Олега, а маленькая Рая осталась сиротой, без родных. Так по-геройски погиб пионер Вабищевич Олег. Имени Олега Вабищевича присвоена улица в Старобине и Старобинская средняя школа носит имя героя.

Партизанский отряд имени Ворошилова формировался на базе отряда Комарова, а при штабе соединения был создан новый спец. отряд имени Чуклая. Затем из отрядов Ворошилова, Пономоренко и Котовского были созданы бригада имени Буденного - это сильнейшая бригада, как по личному составу, по оружию и боевых способностях.

Командование бригадой возглавили - штаб отряда Ворошилова, т.е. комбриг Ширин Ф.И., комиссар - Карасёв Гр.С., начальником штаба Стаюхин Василь Алексеевич. О комбриге и комиссаре Ширине и Карасеве уже написано много, а про начальника штаба бригады Стаюхина - ничего.

Стаюхин - это кадровый старший лейтенант артиллерийских войск. Война захватила их часть на далеком западе. Попавши в окружение, а затем в плен - концлагерь. Группа военных солдат под руководством Стаюхина зимой 1941 года делают подкоп и убегают из плена. До весны 1942 г. подпольно живут на одном хуторе. Приобретают оружие - винтовки и уходят в направлении востока на розыски партизан. В бывшем Старобинском, ныне Солигорском районе, пятерка натолкнулась за деревней Копацевичи на группу карателей более 25 человек. Завязался бой. Двое карателей были убиты, а Стаюхин трижды ранен в ноги. Один из его группы - Аркадий, был тоже ранен в плечо. Когда потеряв двоих, каратели отступили, Стаюхин и Аркадий, истекая

335

кровью, при помощи товарищей, ушли в лес.

Перейдя реку Морочь - на Ясковичских хуторах, они стали обмываться и перевязывать раны. Но туг же был провокатор и сообщил в Ясковичский гарнизон карателям о появившихся на хуторе групп военных. Только успели отойти к лесу, как появилась тройка карателей. Стаюхин подпускает близко и с десятизарядки открывает по карателям огонь. Один убит на смерть, второй легко ранен и бежит, за ним убегает и третий. Пятерка во главе Стаюхина, из них двое - Стаюхин и Аркадий, тяжело ранены, пришли в отряд имени Комарова на Нежинский остров. Правда уже в отряде были медики: Улахович, Муся Волчек и раненых вылечили. Вот и стал начальником штаба отряда Ворошилова, а затем начальником штаба бригады имени Буденного. Всегда он - Стаюхин А. бы сугубо военным. Если вспоминать красоте медиков партизан, не хватает слов и выражений о их труде и в подвигах, которые они вершили в боях, походах, на железных дорогах и так далее.

Главный военный партизанский госпиталь, который возглавлял хирург Воронович Николай Иванович - опытный и умелый практик, которому не было равных на оккупированной врагом территории. Так оборудовал помещение, приспособив для перевязочной, операционной и другое без ничего и без всего. Для ампутации конечностей ног и рук он приспособил обыкновенные поперечные пилочки. Вместо спирта он заставил делать перегон перегона, где выходил «первак» до 90ᵒ. верной помощницей с начала и до конца ему была крестьянина Таня, а поздней - Потокина Галя и Антипов Николай. Просто чудеса творил Воронович Н.И. Привозили туда в госпиталь и изуродованных, израненных людей, а

336

многих без сознания, с чуть шевелящимся пульсом, и в большинстве выходили с госпиталя здоровыми. Ампутации конечностей делали крайнем случае, при окончательной необходимости, избегая сильной гангрены. Кто только в тылу врага, в партизанских соединениях в полесской части не знал хирурга центрального военного партизанского госпиталя Пинского соединения. А сколько было оказано госпиталем медицинской помощи со стороны, как самому Кириллу Прокофьевичу Орловскому, попавшему в госпиталь изуродованным, почти без жизни, через 25 дней вышедшим здоровым. Из Гродненского партизанского соединения, с Брестского, с соединения украинских партизан Ковпака и др. А такой медик, как Фролович Александр Федорович под кличкой "Федя", он сотни раз был в боевых походах. Сколько ему пришлось заночевать в лесу, на болоте в зимних условиях, не говоря о летней поре, спасая тяжело раненых. Стыдно и грех тем товарищам, если кто забыл отблагодарить "Федю", хотя бы доброй благодарностью.

Такие медики, как Каляда Ольга Константиновна, которая погибла, при оказании медицинской помощи командиру отряда Домбровскому в период блокады оккупантов. Под "Светлой Волей". Волчек Мария /"Муся"/ звали ее в партизанах.

Хамицевич Люба, Потокина Галя, Лиза, Кучинская Юлия - врач. Если некоторые партизаны освобождались от далеких походов по болезни и другим причинам, то медики никогда не освобождались. Всегда на одном плече медицинская сумка, а на второй - винтовка, шагали в походе Муся, Люба, Юля, Галя, Лиза и другие. Слава вам, дорогие медики, вы заслужили её!

Еще помощи медиков - партизанских связных на Староинском районе.

337

Он жил в деревне Мелковичи. Каждое утро он переезжал реку Случь, где стояло помещение медпункта над самым берегом реки. Тут Леон Кондратьевич в любое время суток принимал больных. Любили люди мазурщинского фельдшера-практика, знала вся окружность минской Полесской и других областей. Со всех концов люди добивались к Л.К. Бычене. Даже немцы с тяжелыми ранами ехали на Мазурщинский медпункт к Бычене Л.К. и также начали хвалить Леона Кондратьевича за умелось… Они ему писали записки в Старобин, Слуцк, пропуска на проезд и получение медикаментов и перевязочно-смазочные материалы, что и требовалось партизанскому доктору Бычене Л.К, где при каждой его поездке за медикаментами и перевязочными материалами во дворе его дома поджидали партизаны, а утром, как всегда на челне, переехав реку Случь, фельдшер нес на медпункт 1 часть медикаментов и смазочно-перевязочные материалы. Остальные доставлялись в партизанский лагерь, а часть оставлялась в квартире Бычени, где у его на квартире во вторую ночную смену его работы был вечерний прием больных и раненых партизан. Тысячам партизан, как Пинского, так и Минского соединений медицинскую помощь оказал партизанский доктор Быченя Леон Кондратьевич. Л.К. Бычене обязаны не десятки, не сотни, a тысячи и больше партизан, которым он спас жизнь. Таких приемов у его было в некоторых сутках до 10 человек. Три года отдал помощи партизанам, где день и ночь, в условиях угрожающей на каждом шагу ему смерти, он суетился, работал день и ночь. Л.К. завоевал, т.е. заслужил высокий авторитет и высокую славу в лице партизан двух - Пинского и Минского соединений и окружающего населений. Это был патриот своей земли, своего народа и советской Родины.

338

А разве можно оставить без благодарности и чести труд, в помощи партизанам медиков-подпольщиков в борьбе с фашистскими оккупантами Старобинской больницы, Хомича Артема Васильевича, /Бобрик/ Гетьман Анны Ивановны, Петрущенкова Михаила и других, которые на протяжении периода оккупации, возглавляли медкомиссию по отправке людей военнообязанных на службы: в немецкую самооборону, в полицию, в другие органы охраны и молодежи в Германию. Надо сказать, при попадании моих записок - писем в руки комиссии, а эти письма передавались часто мной, как начальником разведки ведущего отряда имени Комарова, а потом Ворошилова, комиссия, указанные медики, делали то, что мы предлагали. По предложениям партизан - нашей разведки, они при формировании самообороны в Старобинском районе, забраковали тысячи человек, а фамилий, которых мы указывали не пропускали ни одной. Также выполнили они указание нашей разведки о браке молодежи при отправке в Германию.

Они вылечили группу раненых солдат и офицеров Советской Армии и посодействовали, при выздоровлении уйти им в партизаны. Они передали большое количество медикаментов и перевязочных материалов партизанам, а также хинин и другое - отравляющие вещества по требованию партизан. Все указания тройка выполняла до конца, а некоторые до ухода в партизаны. Они заслуживают назвать их действительными участниками в борьбе с фашистскими оккупантами.

B Пинском соединении были и врачи-стоматологи - зубные врачи - и зуботехники. В деревне Пузичи жил зубной врач - ксёндз Франтишек Купше, по национальности поляк. Он тысячам партизан оказал лечебную помощь с зубами, а рвать зубов не было кому и рвал зубы всем только Франтишек Купше. В 1942 Году он ушел в

339

партизанский отряд Васильева, после чего все партизаны ехали лечить зубы к зубному врачу в партизанский отряд Васильева. Это был исключительно честный, справедливый и душевный человек, высокий специалист своей профессии зубного врача. Уважали и жалели все Франтишка Купша, но когда в Москве начали формировать первую Полесскую дивизию имени Тадеуша Франтишко, его, как военного специалиста, потребовали в Москву. Как имеющий специальную военную подготовку и воинское звание польского майора, он попадает в состав штаба первой польской дивизии.

Еще у нас был местный специалист зуботехник со Старобинщины Молочко Федор, который не только оказывал лечебную помощь в хате, землянке, в походах на болотах, в лесу. Тысячам человек он оказал помощь в лечении зубов, а у кого были зубы поставлены - коронки, пластинки, он исправлял и ставил тоже. Молочко за свою честную в период войны работу заслуживает высокой благодарности от тысяч партизан…

Приближалась последняя военная зима 1943-1944 гг. Партизанский отряд имени Ворошилова размещался в урочище "Радиха", а лагерь нашей разведки партизанского отряда Ворошилова размещался впереди к выходу с леса - от центра лагеря отряда в двух километрах, как заслон в лагерь… Разведка всегда имела данные об вражеских гарнизонах, окружающих партизанскую зону. Разведка имела свои малые заслоны за территорией зоны - за реками Случь, Морочь по 3-4 человека, которые были в деревнях Горка, Долгое, Желтый Брод, Мелковичи и др. Разведчики этих заслонов держали постоянную связь со связными, где размещались гарнизоны врага и имели ежедневную информацию о планах, действиях и намерении оккупантов, где в это время уже были во всех управлениях и гарнизонах наши партизанские

340

связные и сообщники. Такая информация ежедневно от разведчиков поступала мне, начальнику разведки. Ко мне в лагерь разведки ежедневно поступали сведения: приезжали в седлах на конях 2 курьера из разведки штаба соединения, где для них я всегда готовил точную информацию о действиях, намерениях и планах немецких гарнизонов и управлений… Также давал я ежедневно информацию и штабу своего отряда имени Ворошилова. Такую информацию брали курьеры партизанского отряда имени Чапаева, размещавшегося в Раховичах, Ямном, Вейно, где старшим курьером был долгое время Кудрявец Карпей. От ж/дороги Микашевичи-Лунининец держал разведку партизанский отряд Пономаренко, откуда брал данные курьер нашей разведки. Здесь, как мы упоминали ранее, в с/советах Ясковичском, Хоростовском, Пузичском, Милевичском была установлена и действовали все порядки и законы органов народных депутатов. В партизанской зоне лагеря партизаны и местное население жили одной семьей. На рельсовую войну т.е. на ж/дорогу в направлениях: Житковичи, Микашевичи, Лунинец, Ганцевичи шли - несли взрывчатые вещества, как партизаны, так и военнообязанные из местных партизанских рот, о которых мы указывали ниже, а такая местная рота деревни Западная Морочь, как уже упоминалось, под командованием такого опытного и умелого командира как Филонович Семен Иванович, перешла самостоятельно в подрывную группу в рельсовой войне. В зоне отряда имя Ворошилова оформились - выросли, вооружились такие способные партизаны, как в Западной Морочи: Филонович С.И. - командир роты, Воронович Иван Михайлович. Прохоренко Гриша, Соколец Павел, Зусъ Иван и многие другие.

341

В Великом Лесе: Козел Гриша Н., Михалевский Петр И., Головастый В.Г., Антонович Александр Семенович и др. В Ясковичах: Крукович Адам Афанасьевич, Крукович Николай Васильевич, Крукович Николай Федосович, Стешиц Васидь Гаврилович, Крукович Апанас Иванович, Агиевич Николай, Агиевич Степан, Крукович Андрей /копыток/ и др. Тут нашлись семьи, которые имели большие довоенные запасы соли, зерна и др. Они все представляли для партизан и соседей, как Головастый Гаврил, Головастый Есип, Крукович Андрей Федосович со своей женой Крукович Марией Парфеновной - даже делили одежду, обувь, полотно и др. А такие семьи, как Крукович Василь, Крукович Дмитрий, Морочанка Апанас /Корданов/ за канавой в Ясковичах, в то время проживающие все на хуторах, после блокады разделили все свои имеющиеся зарытые в земле запасы.

Таких хозяйств нашлось много и в Морочи, как Головастые на хуторе, на Гряде и др.

Особенно в больших запасах довоенных раздали продуктами и особенно зерном, жили в партизанской зоне люди деревни Раховичи, как семьи Судника Викентия, Қулака Степана, Недведских: братьев Игналя и Антося, Брановицкого Николая, Вечери Александра, Круковича Максима, Корбута и многих других. Сознательность и честность всех этих хозяев, открыв и выдав в основном все для партизан т.е. местным советским органам местной власти, посодействовало создать фонд некоторых главных продуктов питания и спасти от голода и холода после блокады семей вдов, сирот, инвалидов и больных, где они в среднем обеспечивались по необходимости до посева и выращивания всеми вместе нового урожая всех видов с/х продуктов.

342

Несколько раз каратели пробовали большими силами врываться в партизанскую зону, но всегда уходили битыми и с большими потерями. Начало 1944 года в основном вся партизанская борьба перешла на диверсионную подрывную борьбу и на рельсовую войну. Партизанские зоны настолько расширились и укрепились, что оккупанты и все их карательные отряды трусили и боялись не только зайти в зону партизан, а даже и к границам зоны, а гарнизоны карателей, которые размещались недалеко от партизанских зон, в местах железнодорожных станций, городах, где скапливались воинские силы оккупантов. Партизаны перебрались на грунтовые, на шоссейные и ж/дорожные тракты, полностью борьба партизан перешла на рельсовую войну, на дорожные засады и подрывы.

В 1944 году в январе штаб Пинского партизанского соединения организовал практическую работу /семинар/ по организации рельсовой войны в бригаде имени Кирова, размещающегося или дислоцирующегося в близости ж/дороги. Собрали туда всех начальников разведок отрядов и старших подрывников. Нас поехало двое, я - как начальник разведки и командир взвода разведки Григорьев М. В это время в деревне Долгое разместилась прибывшая с востока партизанская бригада имени Гуляева - названа именем погибшего геройски командира Д.Т. Гуляева в 1943 г. в неравном бою в Паничах. Но разгромившем оккупантов крупные силы. Погиб геройски в конце боя. Бригада которого дислоцировалась и наносила везде страх оккупантам под командой Гуляева, которому посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Памятник - бюст бронзовый установлен которому в Старобине на берегу реки Случь в парке. Вот эта п/бригада,

343

разместившаяся в деревне Долгое названа его именем. Командиром бригады был Яковенко.

Партизаны бриг. Яковенко не местные. Расположений Старобинского района и особенно Слуцкого, как прибывшие новички, не знали. Яковенко и обратился с просьбой к командиру п/отряда Ворошилова отпустить ему на несколько дней 5-6 человек разведчиков для ознакомления их отрядов со Старобинским и особенно Слуцким районом.

Взаимная выручка у соседей п/бригад и отрядов как правило практиковалась. Командир нашего отряда т. Некрашевич Иван Алексеевич выделил бригаде Яковенко для оказания помощи в ознакомлении районов 6 разведчиков – тов. Даронина Дмитрия, Дунина Павла, Черток Павла, Булыгу Степана, Шарко Александра и Хорольского Михаила, всего 6 опытных, смелых, боевых разведчиков. Они с двумя отрядами бриг. им. Гуляева ездили по населенным пунктам Слуцкого района две ночи, где показывали подъезды, выезды и некоторых честных людей - жителей, знакомых в деревнях, ознакомили с подъездами к гарнизонам оккупантов на Ивани и др. На третью ночь «гуляевцы» возвратились на свою базу. Нашу шестерку разведчиков они отпустили с Погоста, в чем допустили грубую ошибку. Наши разведчики совершили неосторожность, надо было идти пешком, а они запрягли две подводы под Погостом и напрямую направились к реке Случь в направлении поселка Песчанка. Провокатор побежал к реке еще прямее. Недалеко от Песчанки провокатор заметил большую группу вооруженных даже и пулеметом карателей, которые в поселке Песчанка укрылись в засаде, установили пулемет, с винтовками и несколькими автоматами, они подпустили разведчиков на близкое расстояние и от-

344

крыли по ним из пулемета и других видов оружия ураганный огонь. Как ни старались наши связные Печко Апанас /Бусел/ и Мелешко Ефим после ухода карателей, вернуть жизнь Шарко Александру и Чертку Павлу, у которых были признаки пульса еще к жизни, их старания остались бесполезными. Правда, у Хорольского был автомат, и он почти истекал кровью, убивает двух карателей. Каратели хватают Хорольского М. и Булыга Степана - вешают цепью на стоящую рядом березу. Доронину Дмитрию поранили обе ноги, а он не сдавался. Каратели схватили полумертвого Доронина Дмитрия, увезли в Старобин, где вместе с жандармерией каратели сутки подвергали пыткам. Древесной пилой отрезали по порядку все конечности, где, истекая кровью, не проронив ни слова о партизанских тайнах, скончался. В это время я прибыл с семинара и узнал такую трагедию. Мне говорят, что побили разведчиков, их повесили и заминировали. Лезть нельзя потому что взорвутся. За время моей работы начальником разведки это впервые такое ЧП. Мы лазили по городам, по гарнизонам, никогда этого не было, а сейчас сразу шесть человек. Я, не обращая внимания ни на какие предупреждения и разговоры, запрягаю свою Сивку в сани /легкий возок/, беру с собой адъютанта - разведчика Стешица Николая Федоровича. Едем к комбригу Яковенко и предлагаю ему: забрать и похоронить разведчиков. Яковенко стало неловко, что людей так бросили. Он спросил, что нужно мне? Отвечаю: две роты бойцов посадить на подводы со станковым пулеметом. Команда и все готовы. Мы двинулись вперед, а за нами, едва успевая, ехал командир отряда бригады Гуляева. Почти на километр, оставив сзади партизанский обоз, мы, две подводы, подъехали к березам. Снять нельзя - все замерзши. Тут нам поднесли топоры наши люди Печко Апанас и Мелешко Ефим,

345

которые рассекли ветви березы, сняли убитых, а затем и рассказали, как все свершилось… Никаких мин нигде не было. Каратели наоборот боялись, что их будут ждать партизаны.

Пять разведчиков - Черток Павла, Хорольского Михаила, Булыга Степана, Шарко Александра и Дунина Павла мы утром привезли в деревню Крушники, сделали два гроба люди этой деревни. Гроб один на двоих, которые висели, и второй - широкий - на троих. Уложили мертвых и с позволения хозяев - Стешица Никифора Михайловича и его жены Стешиц Зои, гробы на покути установили в хате. А потом со всеми почестями, похоронили на окраине леса, в 110 метрах от дома Стешицей в Крушниках в братской могиле, а через три дня поставили дубовый памятник, на котором выжег-начертил инициалы и фамилии погибших партизанский оружейник Козловский С. Л. Хоронили разведчиков всей деревней с приехавшими партизанами, при всех почестях, с автоматным салютом. С началом братской могилы разведчиков, вокруг их братской могилы образовались Крушницкие кладбища, которых до этого не было, возили хоронить в Мелковичи. Через десять лет мы с Козловским обновили памятник - цементно-бетонным. В апреле 1944 года немецкая военная часть хотя и оснащенная оружием - артиллерией, но по-видимому была уже не способна вступать в бой с советскими воинами, выйдя из стороны Мозыря, продвигались по тылу в направлении на запад. Подойдя к Житковичам, потом к Микашевичам, повернула и двинулась по правой стороне против течения реки Случь. За ночь воинская часть подошла к деревне Ананчицы, повернула на деревню Грабово и подвинулась рядом с лагерем отряда Ворошилова. Охватила всю территорию бывшей деревни и хуторов Западная Морочь. Оккупанты рассыпались по

346

местным лагерям и начали грабить землянки. Командование отряда Ворошилова выслало заслоны и дало команду вокруг занять оборону. Наши разведчики - Крестьянин Саша, Григорьев Миша и другие залегли тоже на хуторе Прохоренков за канавой. Вдруг до их донесся сильный крик со стороны местных будок. Хлопцы насторожились. Буданы близко, но в кустах слабо видно. Вдруг из буданов выбегают один за другим немцы с мешками, они, повесив через плечо винтовки и автоматы с мешками в руках, бросив все остальное, увлеклись только ловить кур. Саша Крестьянин, выпустив лакомых лисиц на чистое место, длинной очередью из автомата, убивает сразу троих ловцов, на Заброцком хуторе партизаны убивают еще двоих ловителей, в третьем мосте им тоже пришлось бросить мешки с курами и тоже убегать.

Немцы, попав в такой партизанский обстрел бросают все, разворачиваются и обратно движутся в направлении железной дороги на деревни Ленино, Ельно, Ситницкий двор - Лахва.

За деревней Ельно их обстреляли партизаны отряда Пономаренко и обратно убили девять человек. Так двигалась на запад попадавшая под обстрел несколько раз вражеская дивизия, без сопротивления, даже не вступая в бой в 1944 году, двигалась на запад, потеряв всю фашистскую свастику, та могучая непобедимая фашистская воинская часть.

10 мая 1944 года командование штаба Пинского соединения отправило за фронт в Киев, который был освобожден, большое количество семей: партизанских жен с детьми. В том числе были отправлены и мои: Шошина Федора Кирилловна, пробывшая в отряде - в штабе пекарем, прачкой и поваром со второго июня 1942 года. Ее сестра Куделевич Нина Кирилловна, которая после ухода матери в партизанский отряд, моей жены, до июня 1943 года досмат-

347

ривала в деревне 5 малых моих детей, Аркадия, Витю, Марию, Вову, Светлану. Поэтому при отправке, когда все сели, мои дети начали сильно кричать и плакать в самолете: «Где наша мама? Давайте нашу маму». Дети за год отвыкли от матери, которая рожала, а привыкли к той, кто их растил, к тете. Тетю Куделевич Нину никто не намечал к отправке, она вместе со мной провожала сестру и детей. Когда дети подняли крик, летчик открыл люк и опрашивает, а где та их мама? Она стоит и отвечает: "Я здесь". Летчик спускает лестницу - давай руку, она – Нина, протянула руку и оказалась в самолете, лестница скрылась, люк закрылся, дети замолкли. Самолет взял курс на Киев. После отправки семьи за фронт, меня вызвали в штаб соединения… В.3. Корж прочитал мне приказ штаба соединения, где я перевожусь в штабной отряд имени Чуклая ст, политруком штабной роты. «Так нужно» - сказал Василий Захарович, а секретарь подпольного Обкома А.Е. Клещев сказал: "В редакции газеты «Полесская правда» нужна помощь при корректировании и проверке газеты, к тебе просьба: помоги им в этом деле, т.е. помоги редактору газеты товарищу Войцеховичу. В это время заболел и комиссар штабного отряда обратно вызывают в штаб. Секретарь подпольного Обкома A.Е. Клещев и командир соединения В.З. Корж предлагают мне: "У тебя есть способности, ты заменишь и комиссара отряда, посмотри там чего не хватает, оформи". Вот полтора месяца последних дней партизанщины я поработал при штабе соединения и политруком, и комиссаром штабного отряда имени Чуклая, и корректором газеты «Полесская правда». А так, сначала и до конца, я работал разведчиком. Ком. отделения разведки, комвзвода разведки, комроты разведки и начальник разведки партизанского отряда - зам. командира по разведке отряда им. Ворошилова всю войну

348

Вот такой случай был при штабе соединения, который остался в памяти. На аэродроме я был ответственным дежурным. Погода била пасмурная всю ночь. Самолетов не было. К утру началась дождевая мгла. Заметно было, что скоро рассвет. Вдруг далеко послышался звук самолета, но какой-то не чистый звук, с затяжными перерывами. Служба аэродрома всегда была готова, но сигнала не дала. В это время самолет, звук самолета сделал несколько кругов, и в лесу в 180 метрах от аэродрома раздалось один за другим три взрыва. Бомбы упали в лес. Фашистский летчик не знал координат аэродрома. Только улетел фашистский стервятник и небо на высоте начало сереть, раздался звук нашего русского самолета – чистый, спокойный, отличающийся от фашистского стервятника. В это время к дежурке подошел ко мне комроты тов. Хотько Д.Н., Котович Павел - комотряда, тоже поднялся и пришел к дежурке, пришел и Данилевич Семен, который прибыл в штаб на подводе и еще не спал. Всех потревожил фашистский стервятник, сбросивший за аэродромом свои звериные гостинцы. Поднялся ото сна весь штаб. Только начинает светать, а все уже на ногах. И Корж и Клещев, все вышли к аэродрому. Заметно рассветает. Самолет дает круг. Служба под командой Рудени Трофима дает сигнал. Самолет пошел на посадку. Не сва обратно поднялся и пошел вверх. Обратно разворот, сигнал подкрепляется. Вот и колеса почли цепляются земли, а самолет обратно пошел вверх. Третий раз самолет сделал круг и обратно не сел, т.е. начал подыматься вверх и не рассчитав самолет вцепился в 4 сосны, стоявших на краю опушки леса. Самолет повернул на лес и сделал в глубь лес полосу или линию вывернутого и взломанного леса. Самолет весь охваченный пламенем, при сильном взрыве, упал на землю от штаба соединения на расстоя-

349

нии 350 метров. На протяжении с июля 1943 года до этого времени на аэродроме уже приземлились сотни советских самолетов. Даже по 2 и 3 в день, а сейчас сразу такое происшествие с траурной аварией.

Какая скорбь охватила весь штаб соединения, когда по рации нам сообщили, что в самолете погибли комбриг и комиссар партизанской бригады Брестского партизанского соединения, комиссар и командир партизанского отряда. Экипаж самолета - 5 летчиков - 9 человек хоронили в тот день на краю аэродрома. Вырос курган - братская могила, а вместе памятника погибшим установили пропеллер с аварийного самолета. После войны в ту братскую могилу, к памятнику-пропеллеру были перевезены и захоронены останки из Пинска Карнилова - мужа Веры Хоружей, погибшего в первом партизанском бою под Пинском 26 июня 1941 года, Шковорода Степана - командира партизанской группы украинцев, прибывших в Белоруссию уходя от преследования фашистов, погибшего в бою при разгроме Погостского гарнизона и многие другие товарищи, погибшие за Родину. На могилу приезжают с Украины, Караганды, Сибири родственники. Из района и области прибывают часто на могилу школьники-пионеры, туристы. Хоростовская школа и колхоз «Партизанский Край» держат шефство над братской могилой и всегда содержат ее в порядке. Каждый год к маю, могила благоустраивается. Пел июнь 1944 года. Приближалось долгожданное время - освобождение Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. Еще больше активизировали свои удары по оккупантам партизаны. Позавчера под Лахвой подорвали дрезину, везущую цистерну с горючим. Вчера взорвали - подняли вверх на Ситницком переезде 9 рельс. Ночью загорелся товарный склад на ст. Микашевичи, Радисты сегодня по рации приняли свод-

79.

ку Совинформбюро с радостными вестями о широком и успешном наступлении Красной Армии, о её боевых действиях по освобождению Белоруссии от оккупантов под кодовым названием «Операция «Багратион». Цель у Красной Армии и партизанских сил была одна. Как можно скорее освободить родную землю, вернуть людям счастье свободной жизни. Командование соединения вызвало всех командиров отрядов и подразделений, комиссаров на совещание и поставили следующие задачи: распределить и расставить партизанские силы так, чтобы при отступлении оккупантам везде мешать уничтожать наши деревни и другие объекты, угонять наших людей на каторгу или уничтожать убийством.

Штабной партизанский отряд имени Чуклая, вместе со штабом Пинского соединения 8 июля 1944 года под командованием В.3. Коржа, снялся о места, где простоял с ноября 1942 года. 2 июля 1944 года штаб соединения отрядом имени Чуклая были в лесу на реке, в 10-12 километров от железной дороги Гомель – Брест, против железнодорожной станции Бостынь. Здесь в лесу на реке Цна 5 июля 1944 года штаб Пинского соединения своим отрядом имени Чуклая, соединились 23-й стрелковой дивизией 61-ой армии под командованием генерал-майора тов. Турчинского. Какой радостной была эта встреча, первая после июля 1941 года. Как схватились в объятия партизанские генералы Корж и Клещев с генералом Советской Армии Тручинским, а затем другими офицерами и солдатами. Как сцепились в объятия все партизаны с солдатами и офицерами, забыв на время про все бедствия и трения, пережитые в войну. Встреча перешла в овацию. Поцелуи, сердечные сжимания рук, дары и обмены вещами и т. д. Затем под командованием полковника тов. Белова П.А. 61-ая Армия

351

во взаимодействии с 23-ей дивизией и партизанами отряда имени Чуклая, и с 12 по 14 июля 1944 года перешли реку Ясельда, освободили: Туров, Д. Городок, Столин и Пинск. С хлебом - солью встречали люди свой освободителей. Еще большой бой вместе с Советской Армией партизаны держали в деревне Мерчицы, где из засады - Коробки, бывшего имения, из пулеметов и автоматов на поле уложили около 2000 факельщиков-оккупантов, которые уходили и за собой сжигали все… Партизаны вместе с Советскими войсками дошли до Буга - три недели были вместе, а затем возвратились. Советская Республика Беларусь была освобождена полностью.

В Белоруссии настал период восстановления народного хозяйства, разрушенного хозяйства страшными фашистскими погромами. Пинский Обком партии, еще до освобождения, утвердил меня заведующим Ленинского района, в том самом районе - зоне партизанской, где все было сожжено, а вместо школ остались пепелища.

Краткая характеристика о Корже В.3. Есть люди, жизненный и трудовой путь которых можно сравнить с широкой прямой дорогой, перерезающей леса, болота, поля и ведущей, попавших на ее, в счастливую даль. Кто проложил ее для людей, для их счастья? Равную, без извилин, без крутых поворотов. Чей жизненный путь можно сравнить с такой прямой и счастливой дорогой. Именно таким был жизненный путь коммуниста, прославленного партизанского командира Героя Советского Союза, бывшего председателя колхоза Партизанский Край Василия Захаровича Коржа. Нет его среди нас живых, но он и по-прежнему с нами, впереди наших дел и мечты, как пример великой верности

352

коммунистическим идеалам и переубеждениям, верности выбранному им самим пути.

Родился и рос Василий Захарович в деревне Хоростово в бедной семье полесского крестьянина. Вместе с молоком матери с сухой краюшкой хлеба, с потом и мозолями натруженных рук вобрал он в себя науку классовой борьбы и ненависти к поработителям и эксплуататорам.

И когда белопольская Антанта пошла походом против молодой Советской республики, В.3. Корж вступает с ними в непримиримую борьбу, становится партизаном.

Нелегким был его жизненный путь. Он шел от партизан гражданской до коммунаров двадцатых годов. От подполья Западной Белоруссии до интернациональных бригад Республиканской Испании

Это он, Василий Захарович, был первым коммунистом и председателем коммуны в деревне Метявичи. Жить по-новому равным среди равных, жить для людей, всегда чувствуя, что люди живут для тебя тоже. Разве не в этом высшее призвание бойца революции коммуниста?

В 1924 году Василий Захарович вступает в коммунистическую партию и до последнего дыхания остается верным ее идеалам. Куда ни посылала его партия: в Чека, председателем крупного колхоза в Любанский район, директором крупного зерно совхоза на Кубань, организатором новой жизни в родном Полесье после освобождения западных областей Белоруссии - везде он с присущей ему волей и энергией выполнял ее волю. 1941 год! Родина в опасности. Фашистские орды топчут родные поля, жгут деревни, разрушают города… Война захватила Василия Захаровича работником Пинского Обкома КПБ. Для Коржа вопроса: что делать? - не было. Все было по -

353

нятно до мелочей. Враг пришел в его родной дом. За оружие и беспощадно уничтожать озверелых оккупантов, и В.З. Корж становится первым организатором - командиром первого в Белоруссии партизанского отряда Комарова на Полесье.

1941-1944 гг. он прошел боевой путь от командира отряда до командира Пинского партизанского соединения. От 50 партизан в отряде до 16 тысяч народных мстителей партизан в Пинском соединении. От одиночных вылазок и встреч с врагом до сплошного партизанского фронта в обширной партизанской зоне. Грозными и неприступными были для оккупантов Полесские Пущи партизанской зоны. Летели под откос паровозы, железнодорожные эшелоны с живой силой и техникой, взрывались рельсы, железнодорожные мосты, громились вражеские гарнизоны. Десятки тысяч фашистских вояк нашли себе могилу от «комаровцев» - народных мстителей партизан.

Вот итоговая сводка Пинского партизанского соединения, которую зачитал начальник штаба Пинского партизанского соединения на митинге - параде при освобождении г. Пинска тов. Федотов Николай Степанович:

С июня 1941 года по 15 июля 1944 года партизаны Пинского соединения разгромили 65 вражеских гарнизонов. Уничтожили 26678 гитлеровских солдат и офицеров. Взяли в плен более тысячи оккупантов. Пустили под откос 468 железнодорожных эшелонов с живой силой и техникой врага. Уничтожено 586 паровозов, 4587 вагонов и платформ, 106 цистерн с горючими и смазочными материалами, 770 автомобилей, 86 бронемашин и танков, 62 железнодорожных и бетонных моста, 25616 железнодорожных рельсов, 13 барж, 7 катеров, 29 разных окладов, в т.ч. оружейных - 8, 12 железнодорожных станций. Разгромили 59 немецких районных и

354

сельских управлений, 2 самолета сбили.

Освободили из фашистских Гетто и тюрем десятки тысяч советских граждан. Спасли от уничтожения и угона в Германию тысячи детей и сотни тысяч советских граждан.

Родина высоко оценила героизм и мужество своего верного сына, исключительный талант организатора и командира коммуниста В.З. Коржа, присвоив ему звание Героя Советского Союза, а также наградив его многими орденами и медалями…

Огромную и неоценимую роль в борьбе с оккупантами в тылу врага на оккупированной территории в Пинском партизанском соединении сыграл Пинский подпольный Обком партии, возглавляемый с конца 1942 года первым секретарем Алексеем Ефимовичем Клещевым.

Подпольный Пинский Обком партии создал подпольные районные партийные и комсомольские райкомы и организации в Ленинском, Житковичском, Давыдгородокском, Лунинецком, Ганцевичском, Логишинском, Краснослободском, Столинском районах при партизанских отрядах. В ротах отряда создавались первичные партийные и комсомольские организации. Повсеместно проводились партийные и комсомольские открытые собрания, на которых шел прием в партию и комсомол лучших партизан-народных мстителей, которые показали себя в боях, засадах, в рельсовой войне и так далее. По приему в партию подпольный Обком партии рассматривал и утверждал дело каждого принятого. Обкомом партии был принято Постановление о развертывании политмассовой работы среди партизан и окружающего населения. Пропагандисты и агитаторы, из более подготовленных и грамотных партизан, были подобраны и утверждены непосредственно Обкомом партии и распределены были по отрядам, ротам, лагерям

355

и так далее.

С началом действия партизанского аэродрома на Векерово, в строительстве которого подпольный Обком партии принимал непосредственное и даже основное участие как в составлении проектной документации, мобилизации окружающего населения на народную стратегическую стройку в глубоком тылу врага для скорейшего освобождения советской земли от поработителей – оккупантов. Подпольный Обком под непосредственным руководством первого секретаря Обкома А.Е. Клещева договорился Большой Землей - Москвой по рации о завозе самолетом в Пинское партизанское соединение типографию и все необходимые материалы, как шифр, бумага, ленты и др. для печатания газеты, что и было доставлено на аэродром, вторым вылетом самолета. Благодарности от А.Е. Клещева летчику Тарану Николаю не было предела. Подпольный Обком тов. Клещев А.Е. мобилизует все возможное для установления типографии и печатания подпольной газеты Пинского партизанского соединения, которую Обком озаглавил "Полесская Правда". Ответственным редактором газеты "Полесская Правда" Обком утвердил одного из секретарей подпольного Обкома партии тов. Войцеховича Николая и ответственной, т.е. старшей наборщицей его жену Дору Марковну. Началась печататься газета - начался период новой наглядной агитации и пропаганды среди партизан и всего окружающего населения. Выходила газета три раза в неделю. В газете печатались ежедневные сводки совинформбюро о партизанских действиях в боях, на железных дорогах, по подрыву железнодорожных рельсов, эшелонов с живой силой и техникой врага и др… Газета печатала призывы партии и советского правительства к народу на скорейших разгром изгнание оккупантов с советской земли. Газету - орган Пинского обкома партии и Пинского партизанского

356

соединения читали везде - в партизанских отрядах, ротах, среди окружающего населения на оккупированной советской земле, читали во вражеских гарнизонах и учреждениях, читали сами оккупанты, на Большой Земле – в Москве.

Вот сейчас-то и стала действенной работа агитаторов и пропагандистов. Газету распространяли по всей окружности и больше всего в местах расположенных учреждений и воинских гарнизонов оккупантов, в городах, на железнодорожных станциях, вокзалах и др. Газета стала действительным Ленинским стилем - не только коллективным агитатором, но активным пропагандистом-организатором, она звала всех на борьбу, звали в бой за освобождение советской земли от оккупантов!

Партийно-пропагандистская и идейно-политическая работа, а также организационно-партийная и комсомольская работа в Пинском соединении, была поставлена и поднята на высокий уровень. Все это было сделано благодаря настойчивой, умело по партийному организованной работы подпольного Обкома КПБ, что мобилизовало партизан Пинского соединения на усиление борьбы против оккупантов, на оказание помощи Советским вооруженным силам, мобилизацию всех советских людей на разгром оккупантов и одержание Победы!

Коммунистическая партия и Советское правительство высоко оценили заслуги перед Родиной Пинского подпольного Обкома партии и его первого секретаря Алексея Ефимовича Клещева, присвоив ему высокое звание героя Советского Союза, воинское звание - генерал-майора, наградив его многими орденами и медалями…

В деревне Новина недалеко от размещавшегося штаба Пинского соединения проживали братья Цубы - Иван и Михаил, имена которых известны далеко за границей Белоруссии. В годы Великой

357

Отечественной войны Иван повторил подвиг Сусанина. Братьям-патриотам поставлен памятник на перекрестке дорог Микашевичи-Хоростово. Возвышаются два бронзовых великана - волоты - братья Цубы Иван и Михаил - патриоты России, полившие своей горячей кровью русскую землю, повторившие подвиг Сусанина, отдавшие жизнь за освобождение русской земли от фашистских поработителей. Во время блокады гитлеровцы заехали в деревню Навина. Вывели на улицу двух братьев Цуб. Немец сказал: "Нам надо показать лагерь партизан". Брат Цуба Михаил закивал руками и категорически заявил: "Не знаю и не ведаю". Немец в упор расстреливает Михаила из автомата и обращается к Ивану: «А ты?». Затаив ненависть и гнев к врагу, Иван ведет гитлеровцев. Здесь машинной дороги не было, оккупанты на подводах. Иван сел на переднюю и повел…

Хотя и стояла зимняя пора - февраль, но Ланские речные затоны кругом были подпарены, а гнилая бухта, на повороте в Гричин там вообще не проедешь. «Поведу туда», - мелькнуло в голове Ивана. Лагерь остался в стороне, а следы, как партизаны возили сено остались, сами они еще вчера снялись и уехали. Немец светит фонарем и замечает вчерашние следы. Их много: "Гут-гут, заплатим большие деньги, веди" - говорит фашист. «Скоро лагерь?» - спрашивает фашист. "Скоро"- ответил Иван. Гитлеровцы установили пулеметы, подготовили автоматы и вот большой разливной луг - гнилая бухта, не замерзающая речка Старка, впадающая в реку Лань. Одна за другой начали проваливаться подводы, а многие сразу утонули. Барахтаются в болоте и гитлеровцы, а подводы, которые начали поворачивать вправо, влево, попадали на глубокую гнилую бухту и шли ко дну. Около сотни гитлеровцев барахтались в болоте и скопились в кучу, они в

358

панике бросались в сторону, а там обратно болото.

- Куда завел? - закричал немец. Иван повернулся к нему и кричит:

- Вот вам, гады, за брата, вот вам за кровь наших людей, вот вам за все наши страдания!

А немец все отстрелял в лицо Ивану из пистолета, а потом из автомата. А фашисты вертелись и барахтались в болоте без всякого спасения, Правда недалеко продвигалось второе подразделение карателей, которые на крик и сигналы пришел на выручку. Подводы все были потоплены. Часть карателей пошли на дно гнилой бухты, а все остальные вымокшие, которых вытащили, остались полумертвыми, они бросили участие в блокаде и поспешили в деревни переодеваться и сушиться, а затем уехали в Микашевичи. Из которых многие кончились по дороге…

Так повторил подвиг Сусанина Иван Цуба. Сейчас деревня Навина названа именем "Цубы".