**Газета «Наш Район» №16 (143) 21.04.2005г.**

**О боевом пути расскажут медали**

***Особенно во время изменения погоды дают о себе знать фронтовые раны старожилу села Нялинское Андрею Дмитриевичу Пачганову. До сих пор в нем сидит осколочек того стального потока, что обрушился на Россию июньским утром1941 года.***

Андрей Дмитриевич был в ту пору шестнадцатилетним щуплым невысоким мальчиком. Даже паспортом не обзавелся. Всего через год, «подхимичев» в метрике, прорвался на фронт. Он оказался на самом горячем участке Ленинградского фронта и не по фильмам знает, что представляли из себя осенью1942 года Синявинские высоты.

Разбередила телевизионная лента память былого артиллериста. Пристально вглядываясь в экран, он наивна пытался найти в кадрах однополчан своей батареи «сорокопяток». Как тут не вспомнишь запавшие в душу слова: «Сколько их друзей хороших лежать осталось в темноте…»

Многое выветрилось из памяти ветерана, но один из боев высвечен в деталях, как будто и не было позади более чем шести десятков лет. Всю ночь расчеты долбили мерзлую землю, стараясь хорошенько замаскировать орудия. Под утро беспокойный сон перебил истошный крик: «Та-н-ки!» Солдаты бросились к орудиям.

На батарею надвигалось несколько неуклюжих угловатых машин. Вот уже у переднего в перекрестке прицела явственно обозначились детали. Пачганов приник к панораме. Он понимал, бить в лобовую броню - бестолку переводить снаряды, только раньше обнаружишь себя. Сам себе приговаривал: «Ну, повернись же малость, подставь боковину». Словно повинуясь мольбам, «Тигр» чуть повернулся, объезжая препятствие. Этого оказалось достаточно. Резкий выстрел разорвал утреннюю тишину. Танк лишь чуть замедлил бег. Клубы дыма застилали землю. «Ага, не нравится!» - закричал Андрей, посылая второй снаряд. Громадина каких-то двухсот метров не достигла батареи, загадила и встала.

Едва успели отразить атаку, как началась бомбежка. Все попрятались в щели. К вечеру от батареи едва ли уцелел десяток бойцов. Передний край не узнать. Земля словно перепахана и прожжена, кажется, она превратилась в пепел. Кроме легкого ранения Андрея еще контузило. Не было сил даже шевельнуться, но услышал команду: «К орудиям!» и бросился к пушке.

Памятный бой – лишь крошечный эпизод, один из бесчисленных, незабываемых дней и ночей, когда полыхал пожар войны. При штурме Кенигсберга Пачганова в очередной раз «зацепило». «Не знаю, где провел больше времени - в госпиталях или на передовой», – невесело шутит ветеран.

Лишь в1949 году он переступил порог родного дома. На груди рядом с орденом Отечественной войны медали «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией». Они рассказывают об этапах боевого пути Андрея Дмитриевича Пачганова.

***Анатолий РЯБОВ***