**Светлой памяти моего отца Николайчука Николая Степановича,**

**участника Великой Отечественной войны, посвящается…**

8 августа 1945 года правительство СССР, выполняя условия Тегеранской (1943), Крымской (1945) конференций, заявило, что «с 9 августа Советский Союз будет считать себя в состоянии войны с Японией».

Главной стратегической задачей, которая стояла перед советскими войсками, был разгром основной ударной силы японских империалистов – Квантунской армии. Удары должны были наноситься одновременно со стороны Забайкалья, Приамурья, Приморья по сходящим к центру Маньчжурии (Китай) направлениям с целью рассечения и разгрома основных сил Квантунской армии. 9 августа Красная Армия начала вторжение своих войск на трёх фронтах.

Особенно напряженный характер приняли бои за город Муданьцзян – крупный промышленный центр и узел дорог, опорный пункт японских войск в Маньчжурии.

В боях за Муданьцзян сражался и мой отец - Николайчук Николай Степанович.

Николайчук Николай Степанович родился 20 мая 1925 года. В мае 1943 года был призван в ряды Красной Армии. В августе 1945 года ему было 20 лет. Он служил пулеметчиком в 66-й дивизии, 341-го стрелкового полка, в составе 1-й Дальневосточной Армии.

Отец часто рассказывал мне о службе в Армии, о боях с японцами в Маньчжурии, о тяжелом лихолетье, которое выпало на долю советских людей в годы Великой Отечественной войны. Он всегда с теплом вспоминал боевых товарищей, которых потерял во время военных операций в Маньчжурии.

Об одном из боёв в Маньчжурии я хочу написать.

В первых числах августа 1945 года воинам Дальневосточной Армии поступил приказ от военного командования: форсировать реку Сунгач, перейти границу и уничтожить японские дзоты (деревоогневые земляные точки), которые были на другой стороне реки.

Река была глубокая, глинистая, с высокими крутыми берегами. С большим трудом солдаты переправились на другой берег. На берегу обнаружили, что японцев на заставе нет. Они успели уйти.

Переночевали, окопались. Утром пошли по болоту, по колено в воде. Еды не было, только сухари. Сухари мочили в этой же воде и ели. К вечеру вышли на сухое место и направились на запад вдоль границы. Переночевали на свободной от японцев заставе, и снова вперёд. Встретили пограничников, которые сообщили, что впереди укрепленная японцами застава. В бою за эту точку убило старшину, а рядовые остались живы. Они присоединились к основным военным силам. Только подошли к заставе, началась перестрелка. Бой шел более восьми часов, с восьми утра и почти до вечера. Бойцы использовали минометы и пушки. К 16 часам самураев ликвидировали полностью. Пока шёл бой, привезли полевую кухню, но еда прокисла. Пришлось варить заново. На обед – рисовая каша с тушенкой. А вода – в воронках от бомб. Зачерпывали каской и пили. Если котелок потерялся, то вместо него пользовались каской.

Затем войска пошли к городу Мулину, по пути соединились с первым батальоном, в котором в живых осталось семь человек, вместе с командиром. Далее войска пошли вглубь Маньчжурии.

Впереди танки, за ними – пехота.

В город Мулин советские войска пришли ночью, ночевали в бараках, там же ночевали и японцы. Увидев русских, японцы кинулись врассыпную. Утром самураев в городе уже не было, они ушли далеко в горы. Затем путь советских войск продолжился к городу Муданьцзяну.

От командования получили новое задание: взять оборонное укрытие, которое было захвачено японцами. Бой продолжался долго, самурая никак не удавалось выбить.

А дело оказалось вот в чём: на брусья оборонного укрытия японцы направили собаку, она лаем предупреждала о том, что рядом противник, и ещё подавала знак хвостом о приближении русских. Тогда японцы бросали гранату и убивали нашего солдата. Так продолжалось до тех пор, пока снайперы не догадались уничтожить собаку, когда она вновь поднялась наверх. Когда собаку уничтожили, гранатами забросали точку. Выстрелов со стороны противника не было слышно. Когда наши солдаты подошли, то увидели, что всех японцев завалило землей. Накануне они собирались обедать, так как в котлах была ещё горячая рисовая каша.

Так была освобождена ещё одна огневая точка в городе Муданьцзяне. 16 августа 1945 года Муданьцзян был взят советскими войсками. Японские войска повсеместно начали сдаваться в плен.

В этом городе в начале сентября 1945 года мой отец сфотографировался на память.

Война с милитаристской Японией продолжалась недолго. 2 сентября 1945 года был подписан Акт о её безоговорочной капитуляции. Великая Отечественная война и Вторая мировая закончились на Тихом океане. Из города Муданьцзяна советские войска, проехав немного по железной дороге (т.к. железную дорогу японцы подорвали), пошли пешком в Гродеково. В гарнизоне села Духовское, на центральной площади, в торжественной обстановке, советским воинам вручили медали «За Победу над Японией».

Николайчук Николай Степанович имеет более 11 медалей и Орден за участие в Великой Отечественной войне 1941- 1945 гг.

Мой отец жил и работал в посёлке Кавалерово Приморского края. Самостоятельно овладел игрой на трех музыкальных инструментах: гитаре, балалайке, гармони. В праздничный день, посвященный 20-летию Великой Победы (1965 год), получил от профсоюзной организации «Дальэлектромонтаж», где он работал, замечательный подарок - красивую гармонь Тульской фабрики, на которой с удовольствием играл всю свою жизнь.

В моем рассказе «Тульская Рябинушка» отец является прототипом главного героя.

Николайчук Николай Степанович умер 16 ноября 2012 года в возрасте 87 лет. Похоронен в п. Кавалерово, Приморского края.

**Николайчук Галина Николаевна, г. Уссурийск,**

**член ТО «Литературный Альтаир»,**

**член краеведческого объединения им. В.К. Арсеньева**