Куликовский Егор Юрьевич

УГЗ (курсант)

«Судьбы, опаленные войной»

**«Трижды крещеный»**

В армию летом 1940-го моего прадедушку Николая Куликовского провожала вся деревня. От души гуляли, веселилась вся деревня, желая моему прадедушке, который был только новобранцем, успешной службы и благополучного возвращения домой. А получилось, что провожали прадедушку на скорую войну …

Николая, моего прадеда, направили в 123-ю стрелковую дивизию, отличившуюся при прорыве линии Маннергейма. 22 офицера и солдат из этой дивизии, с которыми прадедушка шел в наступление, получили звание Героя Советского Союза. По окончании войны дивизия дислоцировалась в Выборге, у советско-финляндской границы, здесь же и застало его известие о начале войны. Правда, боевую тревогу приняли за учебную: любил их командир полка внезапно, по воскресеньям, проверить боеготовность части. Но вскоре поняли, что в этот раз все по-настоящему. Правда, активных боевых действий до конца июля дивизия не вела.

Финны, получившие до этого достойный урок, долго не решались на общее наступление. Только во второй половине августа 123-я стрелковая под натиском врага и по приказу из штаба фронта начала отход от границы. В результате она оказалась частично расчленена и прижата к берегу Финского залива. Видимо, ее постигла бы трагическая участь многих соединений Красной Армии, если бы не подоспели на подмогу корабли Балтийского флота. Людей удалось вывезти в Кронштадт. Благодаря этому уже в начале сентября, пополнившаяся людьми и боеприпасами дивизия, вновь вела тяжелые оборонительные бои на Карельском перешейке, защищая подступы к Ленинграду.

Всю эту нехитрую географию войны, горечь отступлений на себе испытал и мой прадедушка, рядовой 1-го батальона 255-го стрелкового полка Николай Куликовский. С винтовкой Мосина и тяжеленой радиостанцией Р-13 за плечами, нередко рискуя жизнью, он обеспечивал связь командиру батальона. Словом, как мог, выполнял нелегкую солдатскую работу, пока не свалило его первое ранение в ногу. Правда, уже спустя месяц, когда сняли гипс и стал понемногу ходить, Николай решил сбежать на фронт, до которого из Ленинграда было рукой подать. Ну уж очень хотел мой прадедушка на фронт. Но попытка с треском провалилась, а от лечащего военврача досталось по первое число.

Выписали его из госпиталя и уже летом 1943-го в кровопролитных боях за станцию Мга он получил второе, еще более тяжелое ранение. Выпущенная из немецкого автомата пуля угодила в лицо, разбив челюсть, передние зубы и задев язык, к счастью, вышла наружу. С зашитым ртом и наложенной шиной пролежал прадедушка в ленинградском госпитале около двух месяцев. Не мог ни говорить, ни есть, ни пить. Пищу и воду по специальной трубочке медсестры вливали в рот. Каждый глоток давался с такой мучительной болью, что не хотелось жить. Зато, когда дело потихоньку пошло на поправку, у деда было ощущение, словно заново на свет родился!

В третий раз прадедушке не повезло под Кёнигсбергом. Хотя — как посмотреть. Немецкий снайпер наверняка не в левую руку целился, а скорее всего в сердце. Прадедушка оступился, прокладывая линию телефонной связи. Это, возможно, и спасло его от смерти. Вот и три ранения. Прадедушка говорил, что он был *трижды крещен*.

— До свадьбы заживет, — пообещал ему госпитальный врач, извлекший пулю из руки.

И как в воду глядел: сразу после войны мой прадедушка женился на моей бабушке. А бабушку он нашел аж в Сибири, в городе Ленинск-Кузнецкий, куда незадолго до Победы был направлен в военное училище. Но примерить офицерские погоны не довелось. Вышел приказ о досрочном увольнении из армии всех, кто получил на фронте два и более ранения. Но в детстве я ему пообещал, что сделаю это я. Я сделаю все прадедушка, чтобы получить заветные звезды лейтенанта.

Как на крыльях летел он домой, на родную Узденщину. В свою деревню Семеновичи, провожавшую его еще до войны, прадедушка вернулся победителем. Встретили его как героя. На груди у прадеда красовались медали «За боевые заслуги», «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией».

К сожалению, моего прадедушки нет в живых уже 13 лет. Его мирная жизнь была столь же деятельной и кропотливой, как и военная, но уже не такой, какая была до войны. Полвека трудового стажа! После войны, окончив курсы шоферов в Смиловичах, около сорока лет трудился в леспромхозе: сначала в Барановичском, а затем в Узденском. Потом работал на машине «скорой помощи». С бабушкой Марией вырастили и воспитали троих сыновей и дочку.

Помню, когда маленький приезжал к прадедушке. Он всегда сидел на лавочке под каштаном, и смотрел вдаль. Спрашивая у бабушки, почему прадедушка всегда такой серьезный, бабушка просто уходила от ответа. Тогда я не понимал, что такое война. Но сейчас, я вспоминаю эти диалоги, и будто «ком в горле». Теперь понимаю, что ему пришлось пережить. И очень страшно, что наши прадедушки воевали за тихое небо над нашей головой, а в мире происходит такое…

Я тебя очень люблю прадедушка и очень скучаю. Горжусь тобой и никогда не забуду тебя, и сделаю так, чтобы не забывало будущее поколение. Я тебя не подведу прадедушка. Твой правнук Егор…