Участник двух памятных парадов

 В феврале – годовщина смерти известного в районе человека Николая Маркеловича Харламенкова – фронтовика, участника парада 7 ноября 1941 года и Парада Победы на Красной площади в Москве.

 Районная газета в разные годы писала о Н. М. Харламенкове. Но подросло новое поколение ершичан, которые ничего не знают он нем, и не лишним будет напомнить.

 Николай Харламенков родился в д. Артемовка Ершичского района и до войны успел закончить 10 классов, что по тем временам было редкостью. Среднее образование в те годы высоко целилось, оно и определило военную судьбу Харламенкова когда осень 1941 года в лагере новобранцев под Тулой их отбирали для обучение на радистов и телефонистов. Курсы были краткосрочными, и уже через две недели Николай Харламенков освоил азы этих военных специальностей. Его зачислили в отдельный батальон связи второй мотострелковой дивизии НКВД. Батальон дислоцировался в Москве, и ершичский паренек впервые увидел столицу нашей родины…

 По фильмам, кадрам кинохроники и воспоминаниям очевидцев тех событий мы знаем какой была Москва осенью 1941 года: с витринами магазинов, закрытыми мешками с песком, с противотанковыми «ежами» на улицах, с камуфляжной сеткой на ценных исторических зданиях, притихшая, с потушенными фонарями. Улицы и переулки столицы патрулировались совместными усилиями милиции и НКВД. Задача была такая: поддерживать порядок, не допускать паники, задерживать дезертиров, диверсантов, паникеров, мародеров, всех подозрительных личностей.

 Батальон связи был расквартирован в здании первого Московского мединститута, на Большой Грузинской улице. Это центр города, но любоваться им было некогда – враг стоял на подступах к Москве.

 Дежурили и на крышах зданий – фашисты делали авианалеты по ночам, наносили бомбовые удары по городу. О приближении вражеских бомбардировщиков предупреждал вой сирен. Здесь надо было быть начеку: успеть схватить щипцами упавшие на крышу «зажигалки» и опустить их в емкость с песком. В один из воздушных налетов Николай Харламенков был ранен осколком в лицо и контужен. Шрам от ранения остался на всю жизнь…

 В конце октября, ничего не объясняя , группу связистов, в которую вошел и Харламенков, стали усиленно тренировать строевым шагом. Строевой подготовкой занимались часами. Бойцы терялись в догадках, но усердно маршировали в колоннах по ночам.

 Только 6 ноября, накануне праздника, бойцам сообщили, что готовили их к военному параду, посвященному годовщине Октябрьской революции. Конечно, всех охватило волнение, ночью не сомкнули глаз. Главный вопрос, который задавали друг другу: будет ли Сам на параде?

 …Подъем был в 4 часа утра, вспоминал Николай Маркелович. Построились, всем выдали парадную форму по родам войск. Его направили в группу сводного полка пограничников, выдали форму, карабин со штыком. В 8 утра колонны бойцов уже были на Манежной площади. Шел снег. По колоннам разнеслось: парад будет принимать товарищ Сталин!

 Среди участников парада на Красной площади были и те, кто еще не нюхал пороха, и те, кто уже успел повоевать. В колонне пограничников было несколько участников обороны Брестской крепости.

 Парад начался ровно в 9 часов. Николай Харламенков шел в последней шеренге колонны. В каждой колонне – 24 человека в длину, 24 – в ширину. Сталин – на трибуне. Сказал короткую речь, но повернуть голову, чтобы посмотреть на него, нельзя. Н. М. Харламенков рассказывал, что, как мог, скосил глаза и все же увидел вождя…

 Все были воодушевлены парадом, речью Сталина и ощущали такой душевный подъем, что хотелось сразу попасть на передовую и беспощадно бить врага. Многие подразделения прямо с парад ушли в бой. Харламенков и его товарищи вернулись в расположение своей части, на Большую Грузинскую, где их ждал праздничный обед. Даже выдали по сто граммов водки в честь такого дня. Разговоры о параде не умолкали до глубокой ночи, все делились впечатлениями: кто видел Жукова, кто Сталина…

 А уже на следующий день подразделение связистов было переброшено на передовую, в район Сходни.

 Н. М. Харламенков был прекрасным рассказчиком, и наша газета подробно писала о его боевом пути, о тяжелом обморожении лица и конечностей в январе 1942 года. В тот день мороз был до -42 градусов; рота, в которой служил Харламенков, была назначена в ночное дежурство по охране передовой. Обморозились все, растирались снегом, терпели, но посты до смены не покинули. Все бойцы попали в медсанчасть города Волоколамска. У нашего героя была сильно поражена кожа лица, до глубоких слоев. Раны плохо заживали, пришлось долечиваться в Московском госпитале. После выписки Николай Маркелович еще несколько месяцев лечился амбулаторно, ходил в санчасть на процедуры. Но кожа до конца так и не восстановилась, отметины остались на всю жизнь. Давала о себе знать и контузия. «Ах, война, что ты подлая, сделала…»

 Николаю Харламенкову выпала судьба с боями дойти до Берлина, а потом стать участником и Парада Победы 24 июня 1945 года. На этом параде ему доверили быть «линейным», и он рассмотрел и Сталина на трибуне Мавзолея, и Жукова на белом коне, и всех легендарных маршалов. Все помнилось до конца дней в мельчайших подробностях!

 Комиссовали Н. М. Харламенкова в 1946 году, дали 3-ю группу инвалидности. Но не тот был у него характер, чтобы жить как инвалид и чувствовать себя ущербным. Он всегда жил полной жизнью, без остатка отдавал себя людям, работе и оставался «на передовой», как в войну. Только это уже другая история…

 Т. МАТУШОВА