Нет в России семьи такой,

где б не памятен был свой герой.

Е. Агранович

Четыре подвига – четыре ордена

В Башкирии на маленьком деревенском кладбище покоится мой прадед Галямов Вали Абдурахманович. На памятнике из чёрного гранита надпись; «Защитнику Отечества от Министерства обороны Российской Федерации».

Я видела своего прадеда только однажды, когда была маленькой, поэтому знаю о нём только по рассказам мамы. Тогда я ещё не понимала, что он настоящий герой и наша гордость. В маминой семье его все уважительно называли «Бабай», что по-татарски значит «дедушка».

Во фрагментах моих воспоминаний он сохранился сухоньким старичком. Помню комнату, пропахшую лекарствами. Помню, как он взял горячей дрожащей рукой мою ладошку, посмотрел на меня выцветшими глазами и сказал: «Дочка!» Память уже подводила его, он путался в своих многочисленных внуках и правнуках. А вот прабабушка, наоборот, до конца своих дней сохранила ясность ума. Живая, разговорчивая, она никогда не теряла интереса к жизни. Именно от неё мы узнали подробности жизни нашего Бабая, потому что сам он был скромным и молчаливым.

Наш герой родился в далёком 1912 году в Башкирии, в деревне Татарские Озерки, которую основал его дед. Сейчас этой деревушки уже нет на карте Башкирии. Семья прадеда была зажиточной и работящей. Даже в голодные годы их хозяйство держалось на плаву. Однако по анонимному доносу их раскулачили. Весть о страшной участи семьи настигла прадеда, когда он учился в железнодорожном техникуме. Его отозвали из практики и исключили из учебного заведения как сына «раскулаченного элемента». Опасаясь возвращаться домой, он с группой ребят уезжает в Ленинград на строительство аэродрома. Там сообразительный татарский парень показал на практике все свои знания и умения, полученные в техникуме.

В начале тридцатых годов прадед по воле судьбы оказался в Узбекистане. Тогда в Средней Азии выжить было намного легче, да и клеймо сына кулака его перестало преследовать. В далёком приграничном городе Термез ему понравилось всё: и гостеприимные люди, и фрукты, которых он никогда не видел, и жаркое южное солнце. Там он устроился судоисполнителем в Сурхандарьинскую областную прокуратуру и дошёл до старшего следователя, поступив при этом в Ташкентский юридический институт.

Грянула война. У прадеда, как у работника прокуратуры , была бронь. Однажды, возвращаясь домой с работы, он услышал за спиной голос: «Смотри –ка, какой здоровый мужик , и не на фронте!». На следующий день он отправился в областной военкомат, отказался от брони и записался в добровольцы. Сначала его отправили на ускоренные шестимесячные курсы в Харьковское артиллерийское училище, которое было эвакуировано в Фергану. После окончания курсов он остался в училище ещё на год для обучения новобранцев.

Боевой путь моего прадеда начался с 1943 года, когда он в звании лейтенанта был направлен на Южный фронт (под командованием маршала Малиновского) командиром миномётного взвода 221 стрелковой дивизии 625 стрелкового полка.

Свою первую и самую дорогую ему награду, орден Александра Невского, он получил за проявленный героизм под Винницей. В феврале 1944 года шли ожесточённые бои за освобождение Украины. Полк, в котором служил прадед, попал в окружение. Выбраться из кольца мешали три огневые точки противника. Ранним морозным утром разведгруппа из пяти человек во главе с лейтенантом Галямовым отправилась на задание. В маскировочных халатах по-пластунски они подобрались к вражеской территории и уничтожили огневые точки противника с боевыми расчётами, тем самым вывели свой полк из окружения. Затем последовало освобождение городов Мариуполь и Мелитополь.

Через год уже в звании старшего лейтенанта прадед оказывается в Восточной Пруссии. Возле города Пилькаллен идут бои местного значения. В решающий момент боя за укреплённый пункт противника села Ляшен прадед со своим миномётным взводом ,заняв удобную позицию , смог метким огнём уничтожить несколько пулеметных точек и 25 солдат и офицеров. Это позволило продвинуться вперёд пехоте и занять укреплённый пункт немцев. За этот подвиг его наградили орденом Красной Звезды.

Весной 1945 года немецкая армия содрогалась в смертельной агонии. А наши освободители были всё ближе и ближе к сердцу Третьего Рейха. При прорыве обороны на подступах к Кёнигсбергу возле села Меденау точной корректировкой огня миномётный взвод прадеда ликвидировал 2 пушки с боевыми расчётами и командный пункт немцев с 20 офицерами. И вот на груди героя третья награда – орден Отечественной войны II степени . Получив ранение и контузию, он дошёл до Кёнигсберга.

А 9 мая, когда вся страна ликовала, их посадили в теплушки и отправили по неизвестному маршруту. В дороге выяснилось, что они едут в Монголию, а оттуда в Японию. В Японской войне он командовал огневым взводом противотанковой дивизии. Тяжёлым испытанием стал фашизм, но японцы тоже страшны, особенно камикадзе, которые готовы были биться за своего императора до последней капли крови. В этой войне нужно было быть особенно бдительным, чего старшему лейтенанту Галямову было не занимать. Однажды ночью возле переправы через реку Чон в Маньчжурии взвод прадеда подвергся неожиданному нападению со стороны японских солдат. Старший лейтенант Галямов, умело организовав круговую оборону, со своим взводом принял неравный бой и отбил атаку. Командование представило его к ордену Красной Звезды.

После этой молниеносной войны, которая закончилась разгромом Квантунской армии и капитуляцией Японии, прадед прослужил ещё два года.

В 1947 году офицер, уволенный в запас, вернулся в Узбекистан, где его ждали неоконченные следственные дела, которые он в короткое время и блестяще завершил. Вскоре встретил нашу прабабушку Розу. С ней они вырастили четверых детей, среди которых моя бабушка. Чтили и уважали фронтовика в мирное время, имя его вписано в почётную книгу жителей Термеза. После развала Советского Союза в преклонном возрасте они вернулись на свою историческую Родину, в Башкирию.

Судьба отблагодарила его за мужество, отвагу, трудолюбие –подарила ему долгую и счастливую жизнь. Всем смертям назло он выжил в военное лихолетье, наверно, потому, что очень хотели родиться моя бабушка, мама и я. Ушёл прадед на 102 году жизни в мае 2013 года, но не потускнели его ордена и медали, потому что память о нём в нашей семье священна. Светлую память о нём я передам своим детям, а они своим, и так не разорвётся связь поколений.

Я всматриваюсь в родные черты на фотографии и мысленно обращаюсь к нему: « Я тебя никогда не забуду! Спасибо тебе, ты жил честно, ты жил для людей!»