След потерялся в сорок пятом

Алексей БАСТРОН

Голота Илларион Михайлович (1912-1945 гг.), уроженец деревни Ильинка Бакинского сельского совета. В РККА призван Седельниковским РВК в 1941 году. Гвардии рядовой, повар 100 кавалерийского полка, позже – стрелок 72 гвардейского стрелкового полка 24 гвардейской стрелковой дивизии. Дважды тяжело ранен (в 1942 и 1945 гг.). Учтен пропавшим без вести в октябре 1943 года. Награжден орденом Славы III степени, медалью «За отвагу».

Бывает в поиске и такое, что найденная с таким трудом ниточка обрывается, на этот раз навсегда. И клубок неизвестности, который, казалось, вот-вот размотается, так и остается нераспутанным…

Так было с судьбой уроженца Ильинки Иллариона Голоты. Небольшую рукопись о его жизни нам принесла родственница, бывшая заведующая Бакинским сельским клубом Елена Шустрова. Вот что было написано ею: «Илларион Михайлович Голота родился в 1912 году в многодетной семье в деревне Ильинка Бакинского сельского совета. Ларя был третьим из пяти детей. Рос он озорным мальчуганом. Повзрослев, стал пахать с отцом землю, сеять зерновые и кормовые культуры, помогал с домашней живностью.

Ещё до войны был призван на срочную службу, где он получил специальность, востребованную не только в армии, но и в мирной жизни, – повара. Вернулся в Ильинку, в родительский дом, Илларион через два года, пожил с отцом, матерью, братьями и сестрами некоторое время, а потом понял, что здесь ему стало «тесновато». Веселый гармонист, дороживший своей новой «тальянкой», поменял её с доплатой… на небольшой домик, в который в 1934 году привел свою суженую Марию. Зажили молодые дружно, воспитывали троих детей: сына Ивана, дочерей Александру и Антонину.

Но все оборвала война. Илларион Михайлович был призван на фронт Седельниковским РВК в 1941 году. Уже через год в одном из боев он был ранен в ногу. Своей жене он тогда написал из госпиталя, что его, наверное, комиссуют. Но его оставили в части по довоенной профессии – поваром. А в октябре 1943 года, доставляя пищу своим бойцам, Илларион Михайлович попал под вражескую бомбежку и пропал без вести».

Вот такая история у нашего земляка. И на этом, казалось, можно было бы поставить точку, если бы не рассекреченные документы Центрального архива Министерства Обороны России, которые раскрыли ратный путь Иллариона Голоты практически до Дня Победы. Согласно справке № 6/1/0/173-174, пришедшей в Седельниковское районное поисковое объединение 25 апреля 2019 года из Центрального архива военно-медицинских документов города Санкт-Петербурга, с 6 июля 1942 года повар 100 кавалерийского полка красноармеец Голота Илларион Михайлович… находился на излечении в эвакуационном госпитале № 431 после сквозного пулевого ранения левой голени с повреждением малоберцовой кости. Первая помощь ему была оказана в полевом подвижном госпитале № 977 (дата не указана), с 25 июня по 6 июля 1942 года он лечился в эвакуационном госпитале № 1988. 5 сентября он был отправлен в батальон выздоравливающих.

«По поводу небольшой хромоты после консолидированного огнестрельного перелома костей правой (так в документе, ранее упоминалась простреленная левая нога – **А.Б.**) голени, 3 сентября 1942 года военно-врачебной комиссией признан нуждающимся в направлении в батальон выздоравливающих на 20 суток», – значится в справке.

Других сведений, в том числе и о ранении 21 февраля 1945 года, в архиве военно-медицинских документов нет, так как «…документы госпиталя, дислоцировавшегося в населенном пункте Ландендорф в Восточной Пруссии, на хранение переданы не полностью».

Откуда же «всплыл» этот германский населенный пункт и почему мне пришлось запрашивать «Питер» о нем? Все дело в том, что после восстановления в 1942 году и возвращения в часть Илларион Михайлович, судя по записям в областной Книге Памяти по Седельниковскому району (т. 8, стр. 162), а также сведениям Седельниковского райвоенкомата, составленным 11 февраля 1947 года, «…находясь в боях с немецкими захватчиками в июле 1943 года пропал без вести». По сложившейся практике к этой дате приплюсовали три месяца и учли бойца таковым с октября того же года. Сведения эти были переданы жене Голота Марии Андреевне в деревню Ильинка, а также продублированы в Главное управление кадров Народного комиссариата обороны СССР. Именно эта запись и послужила основой для семейного рассказа о том, что погиб Илларион, доставляя пищу бойцам.

Но парадоксальность ситуации заключается в том, что буквально в тот же месяц – 19 октября 1943 года – гвардии рядовой, стрелок 72 гвардейского стрелкового полка 24 гвардейской стрелковой дивизии 4 Украинского фронта Илларион Михайлович Голота совершил подвиг, за который приказом № 24/н по своей части от 16 ноября был награжден медалью «За отвагу». Вот выдержка из документа: «…автоматчик автоматной роты гвардии рядовой Голота Илларион Михайлович… в бою с немецкими захватчиками смело и находчиво продвигался вперед, гранатами и автоматным огнем уничтожил девять гитлеровцев… Метрические данные: 1912 года рождения, беспартийный, украинец, призван в РККА Седельниковским РВК Омской области, домашний адрес…»

Ещё через полтора года наш земляк был награжден почетным солдатским орденом – Славы III степени – за то, что «…в наступлении 21 февраля 1945 года под населенным пунктом Ландорф в Восточной Пруссии проявил отвагу и мужество. Под сильным огнем противника первым подполз к траншее гитлеровцев, гранатами и автоматным огнем уничтожил пулеметную точку вместе с прислугой, где и сам был тяжело ранен».

В наградном листе, помимо подробно прописанного боевого пути Иллариона Михайловича – с августа 1941 по февраль 1943 г. – Ленинградский фронт, с февраля по октябрь 1943-го – Центральный, с октября 1943 по май 1944 года – 4 Украинский, с июля по декабрь 1944 года – 1 Прибалтийский и с декабря 1944 по 21 февраля 1945 года – 3 Белорусский фронт – есть запись о том, что на момент составления представления к награде он «находится в госпитале на излечении». В этом документе указано и место его первого ранения – под деревней Мясной Бор Ленинградской области. Кто хоть немного знаком с трагедией 2 Ударной армии весной-летом 1942 года, тот поймет, насколько это были страшные бои.

А вот что случилось после 21 февраля 1945 года – и по сей день загадка. С уверенностью можно говорить о том, что в наш район Илларион Голота больше не вернулся. Не искали бы его спустя два года через военкомат, не отправляли бы иначе донесение об исключении его из списков военнослужащих, не вносили бы соответствующую запись в Книгу Памяти. Вероятнее всего, что домашним не была известна его судьба с того злополучного лета 1943 года.

А вот по какой причине такое случилось, нам уже не узнать. Вполне вероятно, и эта версия заслуживает большего внимания, наш земляк скончался в госпитале от последствий тяжелого ранения в самом конце войны. Можно, конечно же, предположить, что он выжил и просто не приехал жить на родину, но… сбрасывать со счетов жену с тремя малыми ребятишками на руках, престарелых родителей – не будешь.

Как бы то ни было, Илларион Михайлович дорого отдал свою жизнь, ведь только по записям из наградных листов на его счету более десятка уничтоженных фашистов и пулемет. Вечная ему память!