Михаил Толкач,

ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

ОГНЕННЫЙ ВЗЛЕТ

Из журнала боевых действий гвардейской авиачасти:

«14 декабря 1944 года.

В акватории порта Либава потоплены 6 транспортов противника с живой силой и техникой. Группа самолетов вернулась на базу без потерь. Одно судно водоизмеще­нием до 5 тысяч тонн уничтожено экипажем мл. лейте­нанта В. П. Носова...»

«22 декабря 1944 года.

Ночной налет на порт Либава. Потоплены три сторо­жевых коробля фашистов... Один торпедирован экипа­жем младшего лейтенанта В. П. Носова...»

«16 февраля 1945 года.

В южной части Балтийского моря воздушной развед­кой обнаружен караван транспортных судов противни­ка... На уничтожение вылетела группа бомбардиров­щиков...»

Бомбардировщик, тяжело приседая на толстенных колесах и задрав рыбий нос, отрулил по расчищенной дорожке в заснеженные развалины — останки вражес­кого аэродрома. Там уже находились ранее перебази­ровавшиеся самолеты с красными звездами.

Редкий низкий туманен молочной дымкой уплывал в сторону Балтийского моря. Клочья белесой мути зависали над спешно отремонтированной взлетной по­лосой.

Из люка бомбовоза выпрыгнули штурман и стрелок-радист. К ним спешил пожилой авиатехник, узнав свою машину по номеру.

— С прибытием!

— Привет, Фомич!— Штурман втягивал голову в пле­чи, кутаясь в воротник меховой куртки.— Мерзопакость!— Он оглядывал округу: где бы укрыться от не­настья?..

Низкие тучи наплывали на берег, цепляясь за проды­рявленный осколками шпиль размалеванной под зебру кирхи. Скорбным строем смотрели вдали островерхие с пустыми окнами домишки.

Командир приземлившегося корабля легко спустился по лесенке на мокрую землю, разметнул «молнию» ме­хового комбинезона, ослабил ремешки шлемофона.

— Ну, Фомич, размещай новоселов!—; сказал он, поводя широкими плечами, будто снимая с них усталость.

Летчики зашлепали унтами по жидкому грязному снегу к тем разбитым домикам на краю аэродрома.

— И как тут люди живут— Молоденький радист все озирался, стараясь не отстать от старших.— То ли у нас, в Медаевке!.. Зима так зима. Мороз. Снег хрустит, как под­жаристая корка..,

— Столовая, конечно, отстала?— Не то спросил, не то утвердил штурман.— А кишка кишке протоколы пишет...

— Угадали, товарищ младший лейтенант!—сказал техник.

— Гвардии младший лейтенант!— поправил радист и сглотнул слюну.— Перехватить бы нелишне.

Гвардейская авиачасть срочно перебазировалась к пе­редней линии фронта, на берег моря, где сопротивля­лась Курляндская группа немецко-фашистских войск. Экипаж младшего лейтенанта Виктора Носова вернулся из дальнего разведывательного поиска, и сразу команда: «На взлет! К новому месту!» Даже стакана чаю не успели выпить...

Дорогу к развалинам перекрыла огромная воронка, наполненная свинцового цвета водой с закраинками тон­кого льда. Перепрыгивая с бугра на бугор, экипаж обо­гнул ее. Радист громко возмущался:

— Тоже мне — Евро-опа! Чем гордятся люди? Штурман сердито прикидывал: далеко ли до бивака?

— Мерзопакость!

— Не скажи, Александр! Море какое — без конца. А за ним—другие земли. А за горизонтом что?—Ра­дист приостановился, вглядываясь в серую дымку, застив­шую морскую сторону.— Чем тут занимаются люди?

— Рыбаки тут, Федя.— Командир шире распахнул во­рот комбинезона.— В море промышляют. А море без мо­роси, Иваныч, не море...

— Сколько голов славян положено за это море!— Авиатехник сплюнул в грязный снег.— И снова резня...

— Война к концу идет, ребята, вернемся на Волгу...

— Скорее бы — соскучился по дому страсть как!— Радист догнал товарищей. Пошел в ногу с командиром.

Радист Федор Дорофеев был самым юным в экипа­же— перед вылетом к морю отметили его совершен­нолетие. Отец его, Иван Николаевич, колхозный поле­вод из села Медаевка Ставропольского района Куйбы­шевской области, за хорошие урожаи еще до войны был отмечен орденом Трудового Красного Знамени. И сына Федьку с малых лет приучал к сельскому делу — в трак­торной бригаде тот стал лучшим прицепщиком. Потом школа радистов и—фронт.

Командир эпипажа, гвардии младший лейтенант Вик­тор Петрович Носов, земляк радиста и штурмана, ро­дился и учился в Сенгилее. Широко шагал по раскис­шей дороге, перебирая в памяти события истекшей недели. Он намеревался написать домой, успокоить родителей. Он был старше Дорофеева на три года, но так же тосковал по маме, часто вспоминал родные места...

Экипаж временно поместили в подвале разбомблен­ного кирпичного дома. В углу горбилась куча соломы, прикрытая пятнистой плащ-палаткой.

Федя Дорофеев с ходу плюхнулся на солдатскую по­ходную постель, перекатился к стенке.

— Красотища!

— Куртку сбрось, сержант!

Штурман Александр Игошин, высказывая нелестные слова в адрес интендантов, занялся печуркой, что приту­лилась в дальнем углу у стенки. Труба ее будто бы пере­ломилась под потолком и уткнулась в окно. Весело за­полыхали стружки. В трубе запело, загудело, и бока «бур­жуйки» порозовели. Тепло наполнило подвал.

Командир стянул с себя летные одежды. Гимнастер­ка с погонами младшего лейтенанта примялась, и он рас­прямил ее под ремнем, согнал складки. На груди Носо­ва алели новенький орден Красного Знамени и гвардей­ский значок. Носов расчесал пятерней жесткий чуб, потер ладонями обветренное скуластое лицо и сел за стол, со­оруженный из бомботары.

Игошин и Дорофеев посапывали во сне. В развалинах переменчиво гудели на опробовании моторы самолетов.

Из оконца просачивалась влага и тонкой полоской стека­ла по неровной стене.

Виктор Петрович с завистью поглядывал на ребят, но, пересилив себя, вынул из планшета чистую бумагу и карандаш. Молодое с суровинкой лицо подобрело. Из кармана новой гимнастерки достал два письма от родных. Перечитал медленно. Раздумчиво погладил конверты...

За каждым словом писем Виктор Петрович угадывал материнское желание: «Береги себя!» И от отца приветы и добрые наставления. За ними — мужское, невыска­занное: «Не посрами фамилию!» И в каждой строке на­дежда встретиться побыстрее.

«Живем, мама, как у бога за пазухой! Кормят хоро­шо, а работы мало. Растолстел я — не узнаете.— Млад­ший лейтенант обдумывал всякое слово, чтобы ненаро­ком не вызвать лишнюю печаль и тревогу у родных.— Недавно дали прикурить фрицам. Запомнят, кто остался в живых! Со мною служат, как я уже писал, смелые ребя­та. Федя Дорофеев из Медаевки — вы знаете, дерев­ня от нас в двух шагах, возле Нижнего Санчелеева. Федя в полете срезал «мессера» — дымный' хвост от фрица остался. Будь Дорофеев не так приметливым, «мессер» прошил бы за миг. Саша Игонин тоже нашенский, волжа­нин, суровый мужик. Всегда точно наводит нашего «бом-бера» на цель. С ним мне как командиру спокойно — не подведет...»

И встало в глазах гвардии младшего лейтенанта Но­сова, словно наяву, серое вздыбленное море. Берег, уты­канный шпилями кирх да костелов.-И белые пузыри зе­нитных разрывов. И явственно зазвучал голос Сашки Иго-нина: «Подверни влево!» Потом самолет облегченно взмыл: бомбы высеялись на головы гитлеровцев! «Вот вам, гады!»— азартно кричал Федя Дорофеев. Зады­мился внизу, взорвался большой транспорт. Самолет качнуло воздушной волной.

«Поплыли домой».— Командир потянул ручку на себя, уводя самолет из зоны огня...

А письмо Виктора Петровича продолжалось:

«Спокойная служба выпала нам. Иногда посылают разведать небо. Начальство хорошее. На фронте поло­жение, как вы знаете, тоже хорошее. Так что скоро сви­димся. Мы все соскучились по дому. Снится запах укро­па и аниса. Сходить бы на Волгу. Удочки мои целы?

Федя Дорофеев зовет в гости, мол, соседи, грех не погулять! Так что ждите — нагрянем вдвоем, а может, и троицей...»

А теперь перед мысленным взором Виктора Петро­вича далекий от Балтики Сенгилей. Деревянная школа с тополями. И еще ребята-монтеры со Ставропольского ра­диоузла. От них Носов ушел добровольцем в летное учи­лище.

«Вот в жизни как бывает. Стремился к радио, а угодил на самолет. Федя — механизатор, а у нас при радио. Война каждому свое место определила, по своим законам. А закон один — победить фашиста! Без этого нет нам места дома, мои дорогие роди­тели...»

Виктор Петрович почему-то вдруг задумался. А сколь­ко бомб обрушил он на голову врагу? Наверное, не мень­ше, чем десяток полных железнодорожных вагонов. Тя­желый самолет морской авиации каждый вылет Носов загружал до предела.

«Не лежит у меня душа к военной специальности. Мое любимое занятие вы знаете — радио. Думаю, что ко дню победы местечко на узле для меня найдется. Передайте ребятам, что я о них помню...»

— Витя, насчет ордена Красного Знамени черкни. Обрадуются старики.— Через плечо командира штур­ман бесцеремонно заглядывал в листок, с хрустом же­вал ржаной сухарь...

В подвал ввалился посыльный в плащ-палатке.

— Командир, в штаб!

Виктор Петрович облачился в комбинезон. Письмо сложил треугольником и написал адрес: «Куйбышевская область, город Ставрополь-на-Волге, Носовой...»

— Будь другом, Федя, смотайся заодно и к поч­тарю.

Заспанное лицо Дорофеева светилось добротой и безмятежностью.

— Будет сделано, товарищ гвардии младший лейте­нант!

— Жаль, квартира попалась теплая!— вздыхал штур­ман, натягивая сырой меховой костюм.— Пустой курсак, какой бомбежка?

Штурман твердо усвоил: вызов в штаб — это вылет!

Командир гвардейской части был до предела краток:

— Из Центральной Германии в Либаву тянется вра­жеский караван. Три транспортника в окружении двух сторожевиков и двух подводных лодок. Задача: пере­хватить и потопить!

Забылась мерзкая погода и раскисшая к весне зем­ля. Не думалось о низких тучах. Отошло вдаль все зем­ное...

В небо вспорхнули три зеленые ракеты:

— Взлет!

Огрузневшие бомбардировщики потянулись на запад искать вражеский караван. Натужно гудели двигатели: в люках полный боекомплект!

Вот уже и мыс Риксхефт. Внизу свинцовое взлохма­ченное месиво волн. И рваные тучи. И туман полосами. Где-то во взбулгаченном море крадутся корабли про­тивника, спеша на выручку осажденным в Курляндии войскам.

«Они не должны достичь цели!»—думал Носов.

«Точно положить бомбы!»—думал Игонин, сверяя курс по карте.

«Не проморгать истребителей фашиста!»— Федя Дорофеев обшаривал взглядом небо.

«Уничтожить караван!»—стремление всех летчиков группы.

Но вот в шлемофоне строгий командирский голос:

— Внимание! По курсу корабли противника.

Виктор Носов и сам различил караван гитлеров­цев. Привычно, словно на ученье, прикидывал, как удачнее приблизиться к врагу и прицельно сбросить груз.

— Вижу цель!—передал он по внутренней связи.

— Вижу цель!— повторил Игошин.

И снова в шлемофоне голос командира звена:

— Атакую первым!

Передний бомбовоз клюнул, и из-под его брюха вы­валились бомбы. Он уходил вправо, освобождая место ведомым.

Вокруг самолетов вспыхнули дымные облачки разры­вов: зенитная защита!

Руки Виктора Петровича вспотели: не сбиться с кур­са! Он оглянулся на Александра Игошина. Тот сосредоточенно следил за целью, держась за бомбосбрасыва­тель.

— Подверни чуток, Витя! Чуток влево...

Машина послушно уклонилась влево. Удовлетворенно хмыкнул Игошин. Ерзает на сиденье Дорофеев, озирая полусферу.

— Так держать!—сказал Игошин.

И вдруг — удар! Самолет встряхнуло, словно попал он в глубокую яму. Огненно-рыжий шлейф дыма заку­рился позади.

— Горим!— крикнул Дорофеев.

Невозможно знать поведение солдат Родины в те мгновения. Можно лишь полагать. Характеры, настрое­ние, окружение — истоки догадок. Да свидетельства бое­вых товарищей. Одно известно точно: Виктор Носов, Александр Игошин, Федор Дорофеев в минуты главных в их жизни испытаний думали не о себе, а о победе над врагом Отчизны.

Можно было покинуть воздушный корабль и, пожа­луй, спастись на надувных жилетах. Так, собственно, и положено служебными наставлениями.

Виктор Петрович крикнул во весь голос:

— Прыгнем, ребята?

Он мог приказать. Обязан уставом. Но в тот миг Но­сов полагался на совесть каждого: пусть ими командует сердце!..

Эти секунды — проба на прочность: кто ты? Не по уста­ву, а как вся предыдущая жизнь приготовила тебя к сему часу? Тут не потянешь: «Скажу завтра». Тут не кивнешь: «Пусть он первым». Тут не посторонишься: «Я — после вас»...

Носов решил: с курса не сходить! По закону своего сердца решил. Присяга его души проста и величава: во имя Родины отдать себя без остатка!..

Штурман Игошин мотнул головой, сорвав с головы шлем.

— Держи по курсу, командир! Не пеняй, если что не так...

Федя Дорофеев с яростью ударил из пулемета по темным облакам. Осевшим вдруг голосом отозвался:

— Аида, командир, в самое яблочко!

Виктор Петрович наклонил штурвал, гоня самолет на вражеский транспорт.

И волжский паренек с веселыми глазами, Федька Дорофеев из маленькой Медаевки, послал в эфир послед­нюю радиограмму:

— Прощайте, товарищи! Идем на таран...

На громоздкий транспорт фашистов неслась огнен­ная комета, рассыпая искры и оставляя позади дымный шарф.

Виктор Петрович все отклонял штурвал, страшась од­ного: промазать!.. Во все глаза смотрели боевые сорат­ники на своего командира. Находясь на крае своей жиз­ни, они молили его о единственном: «Не промахнись, Витя!»

Бомбардиры других воздушных кораблей с горьким отчаянием провожали глазами самолет Носова.

На палубе вражеского транспорта метались гитле­ровцы в поисках спасения.

Балтийское море билось крутыми волнами о бе­рег, пенистые брызги взлетали ввысь стальными сул­танами...

Из сводки Советского Информбюро:

«16 февраля 1945 года экипаж тяжелого бомбар­дировщика морской авиации Краснознаменного Бал­тийского флота в составе младшего лейтенанта Вик­тора Носова, штурмана Александра Игошина и стрелка-радиста Федора Дорофеева обнаружил караван вражес­ких судов в районе мыса Риксхефта. Во время атаки самолет летчика Носова был поврежден вражеским сна­рядом. Не имея возможности сбросить бомбы на цель, герои направили горящий самолет на транспорт. Это был первый таран на море на тяжелом бомбардировщике. Фашистское судно водоизмещением шесть тысяч тонн, в которое врезался бомбардировщик, переломилось и затонуло. Экипаж бомбардировщика погиб смертью храбрых».

Из сообщений газет:

«В Калининграде одна улица носит имя Виктора Но­сова. В начале ее — мемориальная доска с описанием подвига экипажа».

«В местности Ящемба-Гуры, недалеко от польского порта Гданьска, установлен памятник гвардейскому эки­пажу бомбардировщика морской авиации Краснозна­менного Балтийского флота: командиру Виктору Носову,

штурману Александру Игошину, стрелку-радисту Федору Дорофееву... За памятником ухаживают харцеры (пионе­ры) школы имени Стефана Жеромского...»

На обширной главной площади города Тольятти со­оружен двенадцатиметровый обелиск из гранита. И высе­чены слова:

«Борцам, павшим за свободу и счастье народа».

По сторонам обелиска — профили героев. И Носо­ва — тоже.

У подножия — всегда цветы. Возле него всегда люди. Вот мальчуган в светлой матроске провел ручкой по гла­ди гранита. Удивленно спросил отца:

— А зачем это?

— Чтобы помнить о тех, кого нет.

— А кого нет?

— Многих... Многих, сынок. Они могли жить с нами рядом. Они думали о нас, живущих...

Малыш засмеялся и обежал вокруг памятника. Солнце светило ему с вышины, с чистого неба.