**Гончаров В. Найти и обезвредить «гауптмана»**

//Искра.- 2007.- 22 февраля.

Герой этого рассказа – Алексей Алексеевич Цыганков. Он родился в хуторе Солонцовском в 1917 году, учился в Солонцовской и Казанской школе. Окончил Миллеровский сельскохозяйственный техникум, работал агрономом района на Алтае. В 1940 году окончил Томское артиллерийское училище, факультет разведки. До февраля 1941 был на разведработе в Монголии, Маньчжурии и Китае.

Штабом 492-й стрелковой дивизии, отступившей в лесной массив восточнее города Смоленска, поставлена задача: узнать все о воинской части гитлеровцев, занявшей город.

Почти сутки изучали подходы к штабу немецкой дивизии в городе Смоленске трое наших разведчиков 152-го стрелкового полка: командир полковой разведки старший лейтенант Алексей Цыганков и сержанты Александр Букин и Григорий Свинарев. Проникнув в город, они, где в открытую, где ползком обходили трехметровую стену старого дореволюционного особняка, пытаясь найти место, где бы можно было бесшумно проникнуть на территорию двора. Центральный вход с большими металлическими воротами охраняли двое немецких солдат, вышагивавших вдоль ворот и центральной стены друг другу навстречу. Смена караула – каждые два часа.

Затаившись в кустах малинника, разведчики, одетые в немецкую форму, ждали темноты. После очередной смены часовых уже в сумерках Цыганков кивнул Букину: «Давай!» Но тот медлил и неуверенно спросил: «Может, сам?»

Часовой с восточной стороны приближался медленно. Цыганков в форме гауптмана абвера вырос перед ним, словно из-под земли. Ударом в живот он проткнул немца штык-ножом. Часовой беззвучно осел. Разведчики оттащили его в кустарник. Навстречу второму часовому пополз Букин. Уже через пять минут от ворот по длинной аллее к особняку шли трое рослых «немцев»: гауптман в черном плаще и два фельдфебеля сзади с автоматами на животе..

В вестибюле их встретил часовой у застекленного знамени.

- Хальт! – крикнул немец – Господин гауптман, вход запрещен..

- Только не для меня! – последовал ответ на чистейшем немецком языке. Левая рука показывала раскрытое удостоверение, а правая прошила снизу вверх кинжалом левый бок часового.

Из ближайшей полураскрытой двери слышались пьяные голоса. Майор, фельдфебель и ефрейтор о чем-то оживленно спорили. Ворвавшимся разведчикам они не успели оказать ни малейшего сопротивления. Только майор с удавкой на шее и выпученными глазами успел прохрипеть: «Гауптман, вы пожалеете…». Еще минут через двадцать из здания немецкого штаба вышли в сопровождении гауптмана два фельдфебеля, у каждого – по чемодану. Они прошли по той же аллее и растворились в темноте за большими коваными воротами.

Минут через сорок, когда разведчики в кромешной темноте уже подходили к Днепру, со стороны немецкого штаба послушалась сирена и стрельба, в воздух взлетели ракеты. Лай приближающихся овчарок заглушила артиллерийская кононада.

Днепр рядом, и переплыть его тренированным и видавшим виды советским бойцам особой трудности не составляло. Нужно только сберечь чемоданы с документами и знаменем немецкой части, за утерю которого впоследствии 212-я немецкая стрелковая дивизия была расформирована.

Григорий Свинарев и Александр Букин, получив задание пробиваться к своим самостоятельно, головой отвечая за трофеи, уже плыли к правому берегу. Их командир Алексей Цыганков еще оставался на левом берегу, чтобы прикрыть отход товарищей. Наконец, и он, сбросив с себя немецкую аммуницию, в бриджах и белой нательной рубахе, поплыл за товарищами.

Светало. На правом берегу ближайшая деревушка занята немцами , которые были подняты по тревоге. Гауптмана абвера уже искали и здесь.

Лес на правом берегу Днепра стонал от разрывов снарядов и мин. Кто стрелял, свои или фашисты, было непонятно. Прогибаясь после каждого близкого разрыва, Цыганков с пистолетом в руке уходил от берега на восток. Из случайно услышанных разговоров немцев он знал, что наши снова отступают, а значит, в назначенном месте разведчиков уже не ждут.

Внезапно взрывной волной его кинуло в сторону, и дерево, как бритвой срезанное, обрушилось на Цыганкова сверху. Страшная боль пронзила правую ногу, и он потерял сознание. Перед ним медленно проплывали картины его родного хутора Солонцы, родители, школа, друзья, необозримые хлеба алтайского края.

Очнулся от нестерпимой боли в ноге. Открыл глаза. На плече – хромовый блестящий сапог. Дуло немецкого парабеллума направлено в лицо. Немецкий офицер хладнокровно выстрелил раненому русскому в голову и пошел вместе с цепью гитлевовцев дальше, не подозревая, что умирающий солдат и есть тот гауптман, которого все ищут.

Алексея Алексеевича Цыганкова спасли узнавшие его однополчане. Они перенесли раненого в госпиталь, не успевший эвакуироваться со своей дивизией. Знавшие офицера-разведчика врачи сделали операцию, на сломанную ногу наложили шину. Разведчика переодели в солдатскую форму. На следующий день пять офицеров СС рыскали по госпиталю и обещали награду каждому, кто укажет на полковых разведчиков, офицеров и коммунистов. Но предателей среди раненых и медперсонала госпиталя не было. Врачи поставят разведчика на ноги. Тогда он еще не знал, что судьба готовит ему новое испытание – плен. Потом будут неоднократные побеги из лагерей, снова плен, контакты с партизанами и повстанцами Чехословакии, Голландии, Австрии. Он будет снова ранен, участвуя во Франции в вылазках Маки. Врачи в Париже буквально ложечкой будут выгребать осколки из его печени. Но все преодолеет советский разведчик, вернется в родные края, где будет еще долго трудиться по своей первой профессии – самой мирной на земле.

**Зеленков И. Долгий путь домой…**

 // Искра.- 1998.- 30 июня.- с.2

В 1937 году после окончания Миллеровского сельскохозяйственного техникума направили Цыганкова на работу в Алтайский край. С 1 августа был назначен главным агрономом Ключевского района. Через время вызвали в военкомат и предложили учиться в Томское военное училище. Отнекивался, но дисциплина тогда была жесткая. Пришлось ехать. До тысячи курсантов принимало училище. Но не было у Цыганкова желания стать офицером. Поэтому на вступительных экзаменах «провалил» русский язык и математику. После «беседы» с заместителем начальника училища пришлось пересдавать. А уж как зачислили курсантом, прилежно стал относиться к занятиям. Уже через год получил звание старшего сержанта, а в феврале 1940 года – досрочное звание лейтенанта и направление в Забайкальский военный округ. Готовили курсантов на финскую войну. Поэтому наравне с военными предметами изучались языки. Рядом с училищем было расположено спецпоселение из французов, англичан, немцев. А.А. Цыганков попал в группу по изучению немецкого языка. На неделю курсантов отправляли в семьи переселенцев для изучения языка. Выдывали сухой паек и строгое предупреждение: в течение дня ни слова на русском. На ночь возвращались в казарму. Так ускоренными темпами изучался иностранный язык.

В Забайкальском военном округе попал в 452 артполк 152 артдивизии, расположенный на станции Бырки. Кругом, насколько хватало глаз – пески. Все сооружения, в том числе и техника, располагались под землей. Штабы полков, столовые – тоже. В звании лейтенанта был назначен исполняющим обязанности начальника полковой школы младших командиров. Через полгода сделал выпуск и получил назначение в Маньчжурию служить при посольстве. Но там «засветился» и был снова отослан в свой полк начальником штаба. Работать было неудобно. Кругом капитаны и майоры, а ими командует лейтенант. Ходатайствовал о переводе. И вот через 3,5 месяца его переводят командиром разведки дивизиона.

Шла весна 1941 года. Среди жен офицеров пошли разговоры о скором начале войны. Но они всякий раз пресекались командованием: «Попридержите языки. Попадете под арест». А 10 мая начал формироваться разведдивизион из людей, владеющих иностранным языком. «Таких набралось 700 человек, – вспоминает Цыганков – Дали нам четыре 76-миллиметровых пушки, четыре гаубицы, четыре противотанковых орудия и двенадцать тягачей на резиновом ходу. Стало ясно. Что готовимся к войне».

До Новосибирска ехали нормально, а потом начали делать частые остановки. Повернули на юг, на Алма-Ату, затем на станцию Арысь. Неприкосновенный запас не трогали. Питались за счет населения. После этой станции быстрым ходом пошли на Челябинск, а оттуда на Москву через Брянск и Смоленск. У железнодорожного вокзала уже стояло два эшелона пехоты. Нам поступила команда разгружаться. Мы успели выгрузить только два задних вагона. Было без десяти минут четыре утра, когда налетела немецкая авиация, и мы оказались под бомбовыми ударами.

Быстро рассредоточились. А тут появились три вражеских танка. Мы их подбили, а вслед за ними еще три, потом два. У нас подбило гаубицу, разбомбило паровоз. Началось отступление с боями на сдерживание противника, в сторону станции Негорелово, которую мы удерживали около полутора суток. Но налеты вражеской авиации, танковые атаки участились. Вслед за ними на мотоциклах и велосипедах ехали автоматчики. Сдерживая натиск вражеских войск, наш дивизион обошел Минск и укрепился под Оршей. Здесь меня с радистом отправляют на правый берег Днепра корректировать огонь батареи. Но вскоре нашу рацию засекли и открыли по дому, где мы скрывались, огонь. Рацию разбило, радиста убило, а мне пришлось ночью добираться к своим.

28 или 29 июля в штабе дивизии получаю приказ собирать остатки разрозненных частей. На дороге взяли в плен немецкого почтальона, который указал, где находится штаб его батальона. Но штаба там не оказалось, зато пленили майора, фельтфебеля и унтер-офицера. Эта задержка мне дорого обошлась. Утро застало нас в ложбине недалеко от села Воробьевка. И тут мы попали в окружение: высадился воздушный десант. Начали отстреливаться, а патроны на исходе. А тут еще осколком гранаты ранило в ногу. Замешкался, получил удар прикладом по голове. Так и оказался в плену. Но пока я очнулся, ребята успели снять с меня погоны и переодеть в красноармейскую форму. Благодаря этому и остался жив.

Немцев перевезли нас на лошадях в Красный Бор и поместили в полуразрушенные складские помещения. Ногу мне подлечили, и я стал ходить с костылем. Человек сто пленных работали ночью на выгрузке вагонов. Однажды из немецкой речи я узнал, что состав идет на Ржев и затаился под брезентом, а на одной из остановок сошел с эшелона и стал блуждать от деревни к деревне. Сосал у коров вымя, спал со свиньями. Но не суждено мне было уйти из плена. У одной из деревень повстречал шесть человек в красноармейской форме. Спросил у них, где теперь фронт. А это оказались полицаи.

Вместо фронта попал в Ржевскую тюрьму на десять тысяч человек. Немцы с пленными общались неплохо, наши же, русские, избивали до смерти.

Но вскоре началось наступление нашей армии под Москвой, и пленных эвакуировали в Ярцево Смоленской области. Здесь свирепствовал тиф. Умирали сотнями. Из пленных сформировали сапожную мастерскую, которая обслуживала немецких солдат. Материал для ремонта и пошива обуви доставлялся из горда Кромы. Попал в мастерскую и я. Но вскоре отобрали колонну пленных и послали в село Старые Дороги на вырубку леса по обе стороны полотна, а после кинули под Бобруйск.

Разговаривал по-немецки я уже свободно и устроился к охранникам уборщиком. Жить стало по легче. Но вот как-то за оградой повстречался с одним стариком, который дал мне две пышки и сказал, чтобы я их подбросил в ящик для мусора в помещении охраны, предварительно смочив водой. Они, мол, не взорвутся, а будут выделять усыпляющий газ. Ночью на лагерь налетели партизаны и многих пленных увели с собой, а мне приказали оставаться в лагере – еще пригодишься. Но не пригодился. Наутро остаток пленных собрали в колонну и погнали через Польшу в Пруссию. Два с половиной месяца брели мы, не зная куда. Ослабленных пристреливали на месте. Ослабел я до невозможности. Упал среди трупов и затих. Колонны ушли вперед, а я остался на земле. Ночью встал и побрел на восток. Встретил молодого белоруса, зашли с ним в деревню. Женщины нас приветили, покормили на день, отправили в вишневый садок. Ночью двинулись в путь. Шли к Висле. Не доходя до нее, встретили еще одного военнопленного украинца. Переправляться через реку было не на чем. Стали искать на берегу доски. Но вдруг – вспышка, гром и я теряю сознание. Подорвался на мине. Живот как решето.

Снова плен. В городке Скерневицы идет вербовка во власовскую армию. Несогласных – в концлагеря. Попадаю в седьмой блок. Это дорога в газовые камеры. Наш седьмой блок становится третьим. Значит, скоро очередь и до меня дойдет.

Но на дворе январь 1945 года. Советские войска под Варшавой. Нас грузят в эшелон и направляют в г. **Матхаузе.** Но здесь наступают американцы. Нас снова везут на восток. Запирают в битком набитом сарае, а один из охранников сообщает, что в соседнем лесу нас завтра расстреляют. Стали делать подкопы. Нас пять человек ушли первыми. Снаружи не оказалось никакой охраны. Все куда-то подевались. В лесу повстречали крестьянина, с помощью которого раздобыли одежду и продукты. А вскоре в деревню заезжает автомашина, в которой три негра. Они нас отвезли в город на сборный пункт военнопленных. Расквартировали, выдали одежду гражданскую, распределили по работам. А потом приехала французская миссия. Повезли в Париж. Писать историю пленения. Одиннадцать дней там пробыли. Через Одер переправляли уже американцы. А тут уж нами занялся СМЕРШ.

Больше месяца длились допросы. Потом в Великие Луки повезли. Ехали без охраны, у полячек еду выпрашивали. А как границу переехали, в каждый вагон по 5-6 охранников поставили. Я у одного гражданского выпросил лист бумаги и написал письмо родителям. «Приехал в Россию. Если жив окажусь, вернусь домой» Надписал адрес, выбросил прямо в окно на станции Великие Луки. И ведь дошло письмо до адресата!

В Великих Луках нас встретил духовой оркестр и цепь автоматчиков с овчарками. Привезли в лес, выгрузили. Выдали на каждых пять пленных лопату и пилу: делайте себе землянки. Тут уж не до шуток. Начались побеги, некоторые бросались на колючую проволоку. Настоящий концлагерь устроили. Правда, потом эту охрану разогнали, а военнопленных расквартировали в городе. 20 октября 1945 года повезли в Москву, где нас встречали молодые студентки. Выдали проездные литеры, посадили в вагоны, и – по домам.

До Миллерово добрался благополучно. А из Миллерово никакого транспорта. Нас собиралось человек 17 до Казанской. Вышли на дорогу. Идет ЗИС-5. Доехали до Дегтево. Ночь, кончился бензин. Дорога – сплошная грязь. Вдали заприметили огонек. Пошли на него. А в ложбинке полуторка буксует. В кузове – бочка бензина. Помогли ей выбраться, а шофер заправил наш ЗИС. До Мешковской добрались и в военкомат. Там нашли нам полуторку до Казанской. Теперь мы, считай, дома. До Солонцов, откуда я родом, рукой подать. Шли с Ширяевым Иваном, моим соседом. Спрашивает: как родителям признаешься? Ведь они на тебя уже две похоронки получили. Я стукнул в дверь. В ответ мать спрашивает: «Кто там?»

Екнуло сердце: «Мам, открой!»

Оказалось, письмо из Великих Лук все-же доставили. И они не верили моему письму. То дважды похоронен, то живым вернулся в Россию. А теперь вернулся домой.

Но на этом мои муки не закончились. Устройство на работу в райзо агрономом заняло много времени, терпения и нервов. Уже в мирное время в НКВД то и дело допрашивали меня. Избивали до потери сознания, хотя у меня все документы были в порядке. И пленение признали во всех инстанциях, и инвалидность второй группы получил. Но рьяные служаки не успокаивались. Да и сегодня некоторые из них живы. Но при встрече смотрят мне в глаза без зазрения совести.

И хотя я полностью реабилитирован, но дожить спокойную жизнь не дают раны войны, истерзанное тело, исковерканная подозрениями душа.

Несмотря ни на что, Алексей Алексеевич Цыганков в мирное время трудился на совесть. Занимался хлеборобским делом, будучи агрономом Верхнедонского сельхозуправления, инспектором по заготовкам при объединенном Вешенском районе, работал экономистом при быткомбинате, преподавал немецкий язык в Казанской школе.

**Каинова печать**

// Искра.- 1995.- 16 марта.- с.2.

Алексей Алексеевич Цыганков – ровесник Октября. Свой след оставила революция на его семье. В 18-м казаки расстреляли дядю Петра как большевика. В 31-м большевики уморили голодом в Миллеровской тюрьме дядю Якова за принадлежность к казачьему сословию, за сочувствие к раскулаченным соседям. Жили в хуторе Солонцовском. Отец вынужден был спасаться от репрессий у знакомых в Воронежской области. Мать пошла за милостыней по миру. На руках слабого, болезненного мальчишки осталась малолетняя сестренка Маша и братишка Тимоша. Уходя, со слезами на глазах, мать оставила детям старенький ситцевый чулок с фасолью и немного картошки.

На худенькие Алешкины плечи легли не только заботы о брате и сестре. Надо было посещать и школу. Помогали сердобольные старушки. Чтобы как-то поддержать ребятишек, много усилий прилагала учительница Антонина Яковлевна Вакулина. А вот поп, батюшка Иван, был педагогом чрезмерно строгим. За малейшее неповиновение или плохо выученный урок карал беспощадно. От его тяжелой длани у Алешки, как и у других ребят, нередко трещал чуб, горели уши, вздувались на лбу шишки при ударе о парту. Приходилось голыми коленками целый урок стоять в углу на рубцах. Под стать свирепым мерам была и метода обучения. Урок поочередно отвечали дежурные. Если такой ученик плохо его подготовил – наказывался целиком весь класс.

И все-же смышленый малыш тянулся к знаниям. Но силенки были на пределе. А тут еще бесконечные хвори: коклюш, скарлатина, малярия и даже сыпной тиф. Почти у каждого не выводились вши. Были они обычным явлением. Подвел черту голод. Было время так называемого саботажа. Появились представители местной власти. Стали делать обыски. В одной комнате взломали половые доски, в другой перекопали глиняный пол. Искали хлеб, без которого и мыши стали дохнуть. Один из бдительных сыщиков, свой же хуторянин, обнаружил чулок с фасолью.

- Отпрыскам подкулачника этого добра слишком много – и высыпал фасоль в снег.

Детям предложили убраться из дома. В марте, по талому снегу, пошли они в рваной обувке, полураздетые к родственникам в хутор Городищенский, недалеко от станицы Шумилинской. Тетка обогрела и приютила их. Вскоре появилась и мать. Стал навещать отец, в основном ночами.

По настоянию родителей, Алешка возобновил занятия, теперь в Шумилинской школе рабочей молодежи (ШКМ). Через год страсти с саботажем поутихли, отец обосновался в совхозе «Шумилинский». Семья, наконец, собралась вместе. Летом Алешка подрабатывал, пас скот.

ЮНОСТЬ.

Случилось невиданное доселе событие. Сельскую тишину разорвал треск первых тракторов. Из самых отдаленных участков сбегались люди поглядеть на чудо. Железная повозка без помощи быков сама передвигается, да еще тащит за собой плуг. Объявили прием молодежи на курсы трактористов. От такого соблазна трудно было удержать Алексея и его сверстников. Каким счастьем светились глаза, когда он научился самостоятельно управлять «Фордзоном»!

Первые трактористы, комсомольская юность!

Небывалый трудовой подъем царил среди сельских юношей и девушек. Комсомол звал на новые стройки пятилетки. Как лучшего механизатора райком комсомола направляет Алексея на учебу в Миллеровский сельхозтехникум. А с грамотой то у него было слабовато. Принимают сначала рабочим, благо, что техникум имел обширное подсобное хозяйство. Если могли поступить вчерашние школьники, как же было не зачислить студентом тракториста из далекой сельской глубинки, да еще и посланника комсомола. В 1937г. Алексей с отличием заканчивает техникум.

Молодой агроном получил направление в далекий Алтайский край.

Там тоже поднимали целину новой жизни. Специалисты ценились на вес золота. Но не успел он и года проработать, вызывают его в военкомат. Призыв на срочную службу и сразу направление в Томское артучилище. Молодому агроному совсем ни к чему была военная специальность. Решил «завалить» приемные экзамены. Такое же мнение высказали и друзья по общежитию. Хитрость их легко раскусили. Вызывает начальник училища и заявляет: «Если вы увиливаете от обязанности посвятить жизнь защите Родины, то за симуляцию ответите перед судом военного трибунала. Ребята, конечно догадывались, что угроза не настоящая, но время было крутое. Только и разговоров, что о массовых арестах троцкистов, «врагов народа». Летели головы больших начальников. И стали они прилежными курсантами. В 1940 году состоялся досрочный выпуск молодых командиров. В звании лейтенанта Алексей Цыганков был направлен в Забайкальский округ. Занимал разные должности: командир взвода, начальник полковой школы, исполняющий обязанности начальника штаба полка и последняя – начальник разведки дивизиона.

На западной границе уже пахло порохом. В должности начальника разведки вместе с дивизионом направили его в г. Смоленск. Прибыли 10 июня 1941г. И сразу же – учения, приближенные к военной обстановке. Через две недели в лесах под Минском вступили в настоящий бой с фашистами. Запас снарядов – один боекомплект. Израсходовали и все – воевать нечем. Начался кошмар отступления под беспрерывными бомбежками и артиллеристским обстрелом. В окрестностях станции Орша заняли оборону. Подвезли боекомплект только для одного дивизиона. Его и выдвинули на прямую наводку для прикрытия отступавших. Артиллеристам придали взвод управления: разведчиков, связистов, вычислителей. Вдоль железной дороги наступали немцы. Впереди мотоциклисты, за ними танки и другая техника. При первом же огневом ударе нашего гаубичного дивизиона двигавшихся впереди колонны немцев словно метлой смело. С танками завязался бой. 13 машин чадили черным дымом. Разбиты были и три наши пушки, погибли 7 человек. Но остальные получили возможность отходить дальше, к Смоленску.

К приходу дивизиона полк занял оборону западнее Смоленска, на высотах, с которых хорошо просматривалась местность и река Днепр. После налета немецкой авиации, в 700 метрах от позиций рвались склады боеприпасов. А немцы уже обходили город по левобережью. Полку поставили задачу – нанести огневые удары по скоплениям противника. Цыганкову приказали корректировать огонь. Выделили радиста. Скрытно пробрались они к берегу Днепра. Разместились на чердаке двухэтажного дома. Первые же наши залпы нанесли ощутимый урон немцам. Но и противник обнаружил огневые точки. Вскоре появились немецкие эскадрильи. Волна за волной «обрабатывали» наши позиции. Вечером остатки дивизиона ушли к северу от Смоленска, потом начали отступать на восток.

Спустившись с чердака, лейтенант раздумывал, как теперь разыскать остатки полка. Сверху радист кричит: «Получил приказ: отходить к селу Соловьево», - и вслед – нарастающий клекот снаряда. Взрыв. Чердак заволокло дымом. Вмиг вбежал наверх. В луже крови умирает боец. Рация разбита. Пока оказывал уже ненужную помощь, до слуха донеслась чужая речь. Осторожно выглянул наружу. От берега направляется к дому группа фашистов, другие подплывают на лодках, на плотах. Затаился в углу. Дождался темноты. Потом осторожно спустился по водосточной трубе и взял направление на север. К утру дошел до летнего военного лагеря, в 7 километрах от города. За одной из построек обнаружил наш «пикап». В кабине сидел шофер.

-Как же ты тут застрял?

-Разыскиваю связистов.

-Поехали в полк.

Минут через десять с правой стороны показались человек шесть. Устало двигались с какой-то ношей.

- Вот они – обрадовался шофер и начал тормозить, выбирать место, чтобы свернуть навстречу.

Смутная тревога возникла в душе лейтенанта. Внимательно вглядевшись, он неуверенно выдавил:

- Немцы! Жми быстрей!

Только успели выскочить на вершину холма – раздались автоматные очереди. Машина вильнула. Шофер свалился на баранку. Пуля попала ему в затылок. Перехватив руль, Алексей надавил на педаль газа. Со спущенными скатами «пикап» скатился в балку. Спас крутой уклон. Подбежали красноармейцы 333 стрелкового полка, вытащили водителя. Тут же рассыпались цепью, охватывая немцев. Никто из них не ушел.

Артиллеристу помогли разыскать свой штаб. В деревне Витязь собирались потрепанные остатки полка. Дня через два прибыл начальник дивизионной разведки.

- Ну что, лейтенант, вырвался из лап фашистов? Придется снова идти к Смоленску. Возьмешь своих разведчиков, будете собирать оставшихся, потерявших связь с подразделениями. Всех направлять к Соловьевской переправе.

А там была настоящая мясорубка. От одного до другого берега по реке плыли трупы.

Трехдневные поиски мало что дали. Находили убитых и раненых. Тех, которые не могли сами передвигаться, оставляли у местных жителей. Второго августа столкнулись с немецкой разведкой. Повезло нашим ребятам, потому что раньше заметили немцев и они попали в засаду. Семерых убили, одного взяли в плен. Пора возвращаться в свою часть. На прежнем месте ее не оказалось. Местные женщины рассказали, что минувшей ночью техника с пушками двинулась по дороге к селу Гречишки, километрах в 35 от Смоленска. На рассвете приблизились к поселку. Когда вышли из леса, упал густой туман. Выслали двух красноармейцев в разведку, остальные осторожно стали продвигаться к околице. И напоролись на вражескую засаду. Оказалось, накануне село было захвачено немецким десантом. Короткая рукопашная схватка. Словно палкой Алексея кто-то сильно огрел по левой ноге. Упал. Нога повисла плетью. Туман начал рассеиваться. Немцы ходили по опушке и добивали раненых штыками и прикладами. Страшный удар приклада обрушился и на его голову. Полетел он в черную пропасть. Не видел и не чувствовал Алексей, как солдат для верности выстрелил ему в голову. К счастью, пуля скользнула по черепу. Не все разведчики погибли. Воспользовавшись туманом, несколько человек выскользнули из ловушки. Один из них потом докладывал командиру: Цыганкова пристрелили на моих глазах. На основании его показаний родным послали похоронку. Это было 3 августа 1941 года.

Немало времени прошло, прежде чем вернулось сознание. Открыл глаза. Над ним склонилось знакомое лицо полкового врача.

- Где я?

- В немецком лагере военнопленных, - и рассказал, как немцы притащили его как мертвого и бросили у ворот лагеря.

-Зачем я им, мертвый?

- Как же! За командиров Красной Армии, пленных или убитых, им выдают награды.

Алексей пошевелил рукой, дотянулся до петлиц – кубарей не было. Доктор успокоил: «Когда тебя оставили, я проверил пульс. Еще живой. Затащили в этот уголок, переодели в солдатское. Тут у нас раненые и больные. Есть и бойцы нашего полка.

Кто может оценить солдатское братство в плену, за колючей проволокой! Сами голодные, раздетые, они отрывали от себя последнюю картофелину, кусочек свеклы и делились с ранеными, ослабевшими товарищами, несли в котелках остатки, прятали командиров среди рядовых. Так, общими усилиями сохранили лейтенанта, дали ему окрепнуть. Из временного лагеря немцы отобрали около трехсот человек и перегнали на ст. Красный бор. Среди них был и Алексей Цыганков. С утра до ночи потянулась изнурительная работа по восстановлению разрушенного железнодорожного полотна Побои охранников, издевательства, расстрелы и постоянное, ни на минуту не затихающее чувство голода. Начались побеги. Но большей частью они заканчивались трагично. Беглецов вылавливали и возвращали в лагерь, жестоко избивали и расстреливали. Но побеги не прекращались. Наступили холода. Ослабленные от дистрофии, солдаты умирали от дезентирии и истощения. Многие просто замерзали. Почти каждый жил одной мыслью – бежать. Группу, в которой работал Алексей, несколько дней задерживали допоздна на разгрузке вагонов. Пользуясь сумерками, Цыганков незаметно проскочил на платформу проходящего мимо поезда. Состав с военной техникой больше суток шел на восток почти без остановок. На рассвете остановился у станции Ржев. Наш беглец с трудом растирал онемевшие от холода руки и ноги. Оставаться на платформе опасно. В окне крайней хатенки пристанционного поселка загорелся свет. Неудержимо потянуло к теплу. Постучал в окно. Вышла женщина лет сорока. Попросил обогреться и поесть.

-Сейчас схожу к соседке за молоком.

Прошло более получаса, а хозяйки нет. Появилось смутное чувство тревоги: «Выдаст?». Направился к дверям – крепко закрыто. Сомнений не оставалось – пошла в полицию. Прихватил ее фуфайку, выдавил окно – и в лес.

Около месяца блуждал по лесам, от деревни к деревне, пробираясь на восток. Собирал ягоды. Изредка в небольших селениях давали милостыню. В одном из сел встретился с русскими ребятами. Думал, такие же, как он или попавшие в окружение. Пригласили в «своим». Оказалось – полицаи. Крепко «побеседовали» с ним в управе и под конвоем повезли в город Ржев. В комендатуре – снова допросы, побои. Ничего не добившись о связях с партизанами, которых он и не видел, отправили в тюрьму. Камеры переполнены. Ежедневно пытки, издевательства, расстрелы. После пыток многие узники мучительно умирали в застенках на руках незнакомых товарищей по несчастью.

Считалось, что повезло тем, которых отправляли в лагерь на работы. Занимал этот лагерь огромную площадь – бывшие льняные склады. Там содержались десятки тысяч советских солдат и гражданское население. Свирепствовал тиф. Ежедневно хоронили сотни трупов. С партией узников и Алексею «повезло» встретить новый 1942 год за колючей проволокой лагеря.

Весь год прошел в пересылках из одного лагеря в другой. Набили пленных в вагоны, и – в Ярцево Смоленской области, потом – в Кромы, под Орлом. Поздней осенью в г. Бобруйск Могилевской области. При свирепом холоде, полураздетые, вычищали леса вдоль железных дорог, освобождали от зарослей проходы. К тому времени белорусские партизаны широко развернули рельсовую войну, и немцы усиливали охрану дорог. Вдоль них росли могильные холмики замерзших, погибших пленных. Иных закапывали просто в снег.

Начали доходить и сюда вести о нашем наступлении. Не покидала надежда об освобождении. Заметно стали волноваться и охранники. Летом 1944-го – новый этап. На этот раз пешим порядком двинулись колонны пленных в Восточную Пруссию. Отставших, слабых и больных пристреливали на месте. За колоннами неотступно следовали стаи жирного воронья. Птицы настолько обнаглели, что не слетали с трупов при подходе живого человека.

С каждым днем силы убывали. Ноги распухли, покрывались струпьями, язвами, ранами. Сверлила мысль: «У какого камня или поворота навсегда окончиться этот тяжкий путь?» Если в первые дни пристреливали одиночных доходяг, то теперь на дорогах оставались группы мертвецов. Охрана, хотя и не очень многочисленная, но становилась все злее. Конвойным тоже приходилось двигаться пешком.

Вечерело. От передвигавшейся впереди колонны остались 10 человек убитых. Их осторожно обходили. Во главе следовавшей за ней колонны, в которой шел Алексей, возникла сумятица. Охранники бросились туда. Алексей, будто оступившись, упал среди еще теплых трупов и замер. Печальное шествие медленно удалялось, а он, не шевелясь, лежал до темноты. Ночью свернул с дороги и снова перелесками, болотами, скрываясь от людских глаз, пошел на восток. Питался клубникой, кореньями, незрелыми дичками-яблоками. На огородах фермеров удавалось запастись брюквой, овощами. Наученный неудачей, боялся рисковать, но голод заставлял заходить к полякам, выбирая бедные дворы. Ни один не отказал в пище и не выдал полиции.

Добрался до предместья Варшавы. По пути встретил еще двоих таких же беглецов. Втроем чувствовали себя надежнее. Вышли однажды к краю леса. Глазам открылась водная ширь. Река Висла. Стали советоваться: переправляться или дождаться своих в местных лесах. Оказалось: все умели плавать. Значит, вперед. Обменялись домашними адресами. Подобрав у берега доску, первым поплыл белорус, за ним – паренек. Ни всплеска, ни лишнего шума. Молодцы – думал Алексей, все наставления выполняют аккуратно. Теперь для себя надо выбрать подходящую доску или бревно. В потемках начал поиск и в мелких зарослях зацепился ногой за проволоку. Ночную тишину потряс взрыв. От сильной контузии и ранения потерял сознание. В таком состоянии утром подобрали его немцы. Фельдшер вытащил торчавший из правого подреберья осколок. Как неумелая швея, зашил «через край» рану. И тут же приступили к допросу. Применяя пытки, гестаповцы ничуть не смущались тем, что перед ним едва живой человек. Убедившись, что это бежавший пленник концлагеря, майор гестапо задал такой вопрос: Какой смысл в твоих побегах? Тебе известно, что тех, кто возвращается в Россию, расстреливают или ссылают в Сибирь?

- Знаю из ваших газет, слышал от пленных. Какая разница: здесь убьете или дома погибнуть. Среди своих умирать сподручнее, может, и родным сообщат.

Потеряв к нему интерес, через неделю отправили в концлагерь **Шиманов**. А родные все же весть получили. Кто-то из его спутников, с которыми он пытался переплыть Вислу, удачно прошел через линию фронта и прислал в х. Солонцовский его родителям письмо: «Ваш сын погиб, подорвавшись на мине на берегу Вислы, когда мы бежали из немецкого плена».

После первой «вторая» похоронка, конечно, тоже принесла горе, но она и прибавила надежду – ведь слышали взрыв, а не хоронили, может, еще жив?

Алексей же шел по новым кругам ада, из лагеря в лагерь, от **Шиманова** до **Скорневиц**. Под новый 1945 год перевезли в лагерь смерти ***Ченстохов***. День и ночь работали газовые камеры, дымил крематорий. Сжигали трупы. Уничтожение пленных происходило планомерно, с немецкой педантичностью. Лагерь разбит на блоки, отгороженные друг от друга колючей проволокой под высоким напряжением. В каждом – более тысячи человек. После уничтожения людей первого блока в него переводили из второго. Вначале, попав в седьмой блок, первого января Алексей оказался в пятом, через неделю – в третьем. В осободившиеся блоки поступали новые смертники, не только военнопленные, но и гражданские.

Видимо, быстрое наступление наших войск всполошило лагерное начальство, начали прятать следы преступлений, ликвидировать лагерь. Оставшихся пленных погнали в Германию. И снова потянулись скорбные колонны. Дороги к немецким городам Герлиц, Цигенгайн, Виценгаузен, обочины, кюветы были усеяны трупами. Начались бомбежки авиацией наших союзников. Невнятно доносились раскаты артиллерийской канонады. Росла надежда пленников на избавление.

15 апреля всех ходячих построили в колонну (слабых и немощных пристрелили, облили бензином, мазутом и подожгли) и неожиданно повели на восток. К вечеру загнали в сараи.

Конвоир, чех по национальности, шепнул одному из пленных: «Завтра утром выведут вас к лесу и со всеми покончат».

Оставался только один выход – бежать любым способом. Всю ночь голыми руками делали подкоп под фундаментом сарая. К рассвету группа из пяти человек – Алесей, два брата Селезневы, Кравченко с Кубани и один ставрополец выбрались через лаз. Ушли в сосновый лесок. Прятались в нем до следующей ночи. С наступлением темноты пробрались в крайний двор немецкого поместья, задушили собаку, взяли двух кроликов. Мясо глотали сырым.

Пять дней просидели в леске. Днем по очереди дежурили, ночью в поселке, в сараях, погребах, летних кухнях добывали еду, благо, что немцы не закрывали помещения на замки. Не томились и жаждой, в том месте оказался небольшой родничок.

Наступило теплое весеннее утро. Подошла очередь дежурить Алексею. Остальные легли спать. Он выбрал местечко на краю колка и тоже задремал. В полусне слышит знакомую немецкую песню, которую любили напевать охранники. Открыл глаза – сердце упало: к нему приближался молодой немец в военной форме и беспечно напевал. Огнем обожгла мысль: «Жидковат он еще, справлюсь». Только тот поравнялся с кустом, Алексей кошкой прыгнул ему на спину, сдавил горло, зло прохрипел: «Попалась, сука фашистская!». Но силенки еще слабоваты. Парень сумел вырваться и сквозь слезы закричал: «Дяденька, я – русский!»

Проснулись путники и не поняв, в чем дело, бросились бежать. Паренек зовет их: «Куда же вы? Фашистов прогнали!»

Такое известие сразу даже до сознания не дошло. Но пришелец уже бойко рассказывал, что его в неметчину угнали из Белоруссии, жил он и работал здесь, у немца – фермера. Вчера пришли американцы. Хозяин заметил, что исчезают продукты, послал его поискать, не прячутся ли где пленные или партизаны. Все вместе направились к хозяину. Встретил он их приветливо. С трудом объяснил, что у него три сына в армии, о них давно ничего не известно. Войне конец.

Радость переполняла сердца. Услужливый старик – немец помог обмыться, подал бритвенный прибор. Ребята переоделись в белье и костюмы его сыновей. К тому времени был приготовлен обильный стол.

К концу обеда на автомашине подъехали трое американских солдат. С горем пополам на немецком, частью на английском объяснились. Отвезли их на сборный пункт освобожденных от плена и мирных граждан – из рабской неволи. Разместили в казармах, принадлежавших немецкой армии.

В конце мая из Франции прибыли представители советской миссии. Пообещали вскоре передать бывших пленников советским войскам. Случилось это в конце июня. На американских грузовиках перевезли через Эльбу, а дальше – санпропускники, сортировочные пункты, где командиров и офицеров отделили от солдат. Устроили на квартирах немецких жителей. И началась проверка органами СМЕРШ. Продолжалась она до конца августа. Только после этого пассажирскими поездами отправили на родину.

Ехали без охраны. А на границе СССР в каждый вагон посадили по три солдата с автоматами. Выходить из вагонов до места назначения никому не разрешалось. Конечный пункт – г. Великие Луки.

Когда эшелон подходил к вокзалу, заиграл духовой оркестр, настроение у всех было радостное, приподнятое. Но радость вскоре улетучилась. Выстроили их повагонно, окружили охраной и повели за город, к лесу. Там уже была подготовлена большая поляна, окруженная колючей проволокой. На каждые десять человек выдали одну пилу, два топора и две лопаты. Послышался ропот: «Братцы, опять в лагерь попали!»

Начальник конвоя объяснил: -Рубите лес, копайте землянки, будете в них жить, пока не закончится проверка. Город разрушен, размещать вас там негде. Отдельные отчаянные головы начали убегать и падали под пулями. Усилили охрану. И снова тщательная проверка: где родился, кто родители, где служил, воевал, как попал в плен, в каких лагерях был, кто может подтвердить, не служил ли немцам и т.д.

**27 октября 1945 года** пришли на Алексея Алексеевича Цыганкова документы из Москвы и разрешение ехать домой. Выдали бывшее в употреблении солдатское обмундирование, сухой паек на пять дней и проездной литер. Через Москву до Миллерово поездом, а дальше – попутными. В канун Праздника Великого Октября добрался до родного дома, в хутор Солонцовский, где его уже дважды похоронили.

И тут открылась старая рана на ноге, полученная еще в 41-м. После лечения было одно желание – работать на земле, по старой специальности агронома. И получил отказ. Доводы местного НКВД: должность ответственная, а Цыганков был в плену. Насколько всесильны были органы, можно судить по тому, что секретарю райкома партии Суярову с трудом удалось пристроить его семеноводом в районный земельный отдел. И это в то время, когда в хуторах взрослых мужчин было по пальцам пересчитать, не говоря о специалистах.

Спокойной жизни Цыганкову так и не дали. Неожиданные ночные вызовы в отдел КГБ, снова допросы, угрозы расстрелять или сослать в Сибирь. И побои. Избивали профессионально, не уступая немецким палачам. Чем была вызвана такая сверхбдительность руководителей местных органов **Кобеца, Москвитина** и их подручных? Результаты прежних проверок им, конечно же, были известны.

Все же райком партии доверял Алексею Алексеевичу. Местные жители относились с большим уважением. Исполнял он обязанности главного агронома райзо, работал экономистом в Казанской МТС, председателем колхоза им. Буденного, затем до выхода на пенсию в 1977 году – агрономом райсельхозуправления. После войны значительно возросла культура земледелия в районе, колхозы и совхозы получали стабильные урожаи. В это большое дело внес свою лепту и Алексей Алексеевич. В 1965 году его наградили медалью «За высокий урожай на Дону».

И все же в мирные годы «плохая» биография много попортила крови. При каждом своем новом назначении будто спотыкались о слово «плен». В немецких концлагерях на руке узников выжигали номер. Люди теряли имя, оставались с клеймом. Алексей Алексеевич выжил, вернулся в родные места, но всю жизнь носил незримую каиновую печать – плен. Только осенью **1994** года прислали документы о полной реабилитации.

Виноваты ли солдаты в страшных поражениях первых двух лет войны? Теперь мы знаем, что в ту грозную тяжкую годину в немецком плену перебывало четыре с половиной миллиона советских бойцов и командиров. Немногим выпало счастье вырваться из плена и с оружием в руках бить врага, дожить до победы. Остальные до наших дней числятся пропавшими без вести.

 **Цыганков Алексей Алексеевич**

 **Трудовая биография**

1946 – агроном В-Донского Райсельхозотдела

2953- Переведен на работу в Казанскую МТС

1954- Зачислен в штат Казанской МТС в должности агрономэкономиста по планированию

1954- уволен в связи с избранием председателем колхоза им. Буденного; председатель колхоза.

1956-освобожден от должности председателя колхоза по болезни

1956- назначен агрономом колхоза

1958-освобожден от должности агронома в связи с переходом на другую работу; зачислен на должность агронома-семеновода Верхне-Донской райсельхозинспекции

1961- в связи с реорганизацией РСХИ переведен на должность инспектора по заготовкам Верхне-Донской инспекции по заготовкам

1961- Назначить инспектором по закупкам по зоне, включающей колхозы «Красный Октябрь» имени Сталина, имени Ленина и колхоз Первомайский на основании приказа облуправления заготовок

1962- В связи с упразднением инспекции по закупкам перевести в распоряжение Вешенского территориально-производственного совхозно-колхозного управления

1962- Назначен на должность инспектора –организатора производственного управления

1963- уволен в связи с переводом на другую работу; принят в Верхнедонской промкомбинат на должность плановика

1964- уволен в связи с переводом на другую работу; назначен экономистом планово-экономического отдела Верхнедонского производственного колхозно-совхозного управления

1964- переведен на должность старшего экономиста планово-экономического отдела

1968-переведен на должность бухгалтера-экономиста по колхозному учету

1970-переведен на должность агронома агролесомелиоратора

1973-уволен с должности согласно поданного заявления

1973-назначен гос. инспектором по закупкам и качеству сельхозпроизводства по Верхнедонскому району

1977-уволен в связи с с переходом на пенсию по старости.