**1 Белорусский фронт. Сентябрь 1944 года**

Только что завершилась Белорусская операция. В результате тесного взаимодействия советско-польских частей разгромлена группа армий «Центр». За время боев полностью уничтожена 21 немецко-фашистская дивизия, 61 дивизия потеряла более половины своего состава, общие потери составили более 800 тысяч солдат и офицеров, 58 тысяч были взяты в плен и прошли впоследствии в составе колонны по улицам Москвы. 20 июля советско-польские войска вступили в Польшу. Закончилась оккупация для польского народа, длившаяся с 1 сентября 1939 года, когда Гитлер начал реализацию плана молниеносной войны — блицкрига. Три года, который прошли с начала нападения на СССР, принесли освобождение от захватчиков центральной России, Украины, Белоруссии, части Латвии и Литвы. В результате советские войска продвинулись на 600 километров на запад, вплотную приблизившись к границам третьего рейха. Учитывая сложившуюся ситуацию, германское командование использовало все силы и ресурсы, чтобы не допустить вторжения советской армии на территорию Германии. Шли жестокие и непрерывные бои, солдаты и офицеры были на пределе своих сил и возможностей, но Ставка требовала: — вперед и вперед, в логово фашистского зверя! Такая спешка часто создавала ситуации, когда территория, по которой вчера проходила передовая линия боёв, сегодня становилась глубоким тылом, части и подразделения армий противников двигались по одним дорогам, останавливались на ночлег в одних и тех же населенных пунктах. Штабы не успевали учитывать изменение оперативной обстановки, что приводило к частым стычкам между пробивающимися к своим фашистскими подразделениями и частями Красной армии. Повторялась ситуация первых месяцев вторжения вермахта в СССР, когда неразбериха и хаос вели к неоправданным жертвам с обеих сторон, особенно в частях Красной армии. Гражданское население было запугано фашистской пропагандой, жители прятались и от русских, и от немцев, что создавало трудности в оценке местной оперативной обстановки. Часто информация о противнике была противоречивой и неточной. В этот период особое положение занимали передовые армейские разведывательные подразделения, на плечи которых легла обязанность координации движения войск. Одним из таких разведподразделений командовал капитан Антон Михайлов. Начав войну зеленым младшим лейтенантом, он за счет природной смекалки и боевого опыта вскоре стал непререкаемым авторитетом среди командиров и рядовых разведчиков при выполнении особо важных и трудных заданий. Двадцать семь собственноручно доставленных «языков», два ордена Красного Знамени, орден Красной Звезды и медаль «За боевые заслуги» — говорили для специалистов о многом. 437стрелковый полк, так же, как и другие части 5 армии, с тяжелыми боями продвигался вперед по территории Польши. Стояли прозрачные осенние дни, шла подготовка к очередному рывку вперед. В это время и произошли события, во многом впоследствии определившие ход наших поисков.

\*\*\*

Забрызганный до самой крыши грязью легковой «Виллис» лихо затормозил перед входом в блиндаж командира полка. Из машины вылез молодой полковник и бегом направился внутрь. Два автоматчика в форме НКВД заняли пост на входе.— Здравствуйте, товарищи! Готовы? — С ходу обратился полковник к вскочившим ему навстречу офицерам.— Так точно, товарищ полковник,—комдив приказал Вас встретить и оказать любое содействие, — доложил комполка Хрустовский, — вот это майор Редько, командир батальона, которому будет поручено выполнение ваших приказаний, а это—начальник штаба майор Савичев.— Хорошо, есть очень важное задание, майор, — пристально взглянув на комбата, перешел к делу гость, — ни одного лишнего слова, операция на контроле Ставки Верховного Главнокомандования, — это ясно? — Слушаю! — Вытянулся комбат. — Итак, посмотрите на карту, майор, — продолжал чекист, — вот тут авиаразведка обнаружила скопление противника. Странно то, что боевых действий они не ведут, скрытно передвигаются по ночам в тылу зоны ответственности вашего батальона. — Ничего странного, на мой взгляд, товарищ полков-ник, — недоуменно пояснял хозяин блиндажа, — остатки частей противника двигаются к линии фронта для соединения с основными силами. — Если бы все было так просто, товарищ Хрустовский, не нужно бы было подключать Ставку к этому событию, — холодно заметил полковник. — Виноват! — Стушевался командир полка. — Местность глухая, вокруг леса и болота, — продолжал чекист, — по сведениям партизан, там находится старая, разрушенная еще в средние века крепость. Люди в этих местах не живут, они считаются плохими, гиблыми. Подобраться к крепости можно по одной единственной дороге, которая то появляется, то исчезает. Вокруг сплошные топи. Вам предстоит определить, что происходит в указанной местности. В боевой контакт не вступать, докладывать о результатах разведки мне лично. На выполнение задания, — двое суток. — Всё ясно? — Так, точно! — Без лишних слов надел фуражку комбат. — Ну, тогда командуйте, до встречи, — полковник так же быстро вышел, забрался в машину и уехал.

\*\*\* — Итак, что мы имеем? — Подполковник Хрустовский, только что назначенный командиром полка, задумался над истрепанной немецкой картой, оставленной полковником разведки фронта. Редько и Савичев тоже сосредоточенно разглядывали карту. — Точных данных по этому району нет, — произнес здоровенный усатый начальник штаба майор Савичев, но по рассказам партизан там такие места, где даже леший не живет. — Сплошные болота и дремучие леса, а вокруг крутятся солдаты СС. К замку через болота ведет одна дорога, которая то появляется, то пропадает после дождей. — То же самое рассказал и чекист, что-нибудь новое можешь сказать? — Поморщился Хрустовский. — Нет, командир, не могу, — честно признался Савичев, это интересный случай, а немцы слишком рациональные люди, чтобы бесцельно прятать эсэсовцев в лесу. — Тут что-то нечисто, — задумчиво произнес Редько, как бы они нам не подсунули какую-нибудь гадость перед наступлением, да и чекисты не будут интересоваться обычным отставшим от своих немецким подразделением, для этого достаточно обычных войск. — Решено! — Обратился подполковник к Редько, — поставь задачу Михайлову, он в таких мероприятиях спец, — пусть посылает своих разведчиков и конкретно доложит, что там творится! — Если что-нибудь прозеваем, голову снимут, — грустно заверил комбата начштаба, такие визиты всегда приносят неприятности!

\*\*\*

Через час разведотряд из 6 человек растворился в утреннем тумане. Михайлов заданию не удивился. Если посылали его, — значит, что-то очень важное, он уже с гордостью стал привыкать к этому. — А что там? — Выясним! — Беспечно подумал он. Сколько их было таких утренних и ночных выходов в тыл к врагу, в неизвестность? А сейчас задача выглядела не сложной, ведь основные части фашистов ушли далеко вперед, а тут остался гарнизон, задачи которого надобыло исследовать. Бойцы теперь другие, — не те пацаны, с которыми он начинал войну, а матерые разведчики, каждый из которых знал свою роль в группе, десятки раз ходил в тыл к врагу, не требовал подсказок и распоряжений. Легко двигаясь за своим сержантом Мусатовым, Михайлов был уверен в том, что все пройдет хорошо. Маршрут был проложен по отмеченным на немецкой карте ориентирам, погода хорошая, густой лес стоял непроходимой стеной. Оставив далеко позади окопы полка, группа углубилась в чащу. Огромные вековые деревья смыкались над головой, ничто не нарушало сумрачный покой, тихий шелест ветвей успокаивал. Думалось о доме, об окончании войны. Но все знали, что эта тишина обманчива. В любую секунду она могла огласиться грохотом взрывов, треском автоматов и пулеметов, принести боль и смерть. Вокруг бродили отбившиеся от своих частей, ошалевшие от скитаний, ран и голода немецкие солдаты, не успевшие сбежать полицаи и бандиты, которые с оружием в руках старались оторвать свой жирный кусок в полной неразберихе наступления советской армии. Спустя несколько часов вышли на сожженный заброшенный хутор. Взору разведчиков явилась очередная страшная картина разрушений, приносимых войной. Одиноко торчащие печные трубы сгоревших домов. Бывшие сараи с провалившимися крышами и разобранными на дрова стенами. Торчащие обгорелые брусья. Разбросанный мусор, но главное, — ни с чем не сравнимый, тяжелый, тлетворно-сладковатый запах гниющей плоти. Всё говорило о том, что люди совсем недавно покинули это гиблое место и не по своей воле. Было ясно, что тут произошла страшная трагедия, в которой пострадали невинные мирные жители, убитые, сожженные и заваленные под обломками своих бывших жилищ. — Эсэсов работа, — айнзатцкоманда! — Процедил самый старший из разведчиков, — Михалыч, как уважительно звали его бойцы. — Да, это они научились делать, гады! С бабами, стариками и детьми воевать, возмущенно загалдели разведчики. — Отдохнем, ребята, — скомандовал Михайлов. — Петро, иди, осмотрись, — приказал он коренастому, с немецким автоматом солдату. — Есть, командир! — Боец бесшумно скрылся в лесу. Пока уставшие бойцы жевали трофейный немецкий шоколад и галеты, перематывали портянки и отдыхали, Петр Кузнецов, один из самых опытных подчиненных Михайлова, обошел сожженный хутор и поднялся на поросший густыми кустами холм. С вершины ему открылись красивые и величественные виды природы. В голубой дымке с золотым осенним оттенком, простирались до самого горизонта дремучие леса. Вдалеке, окутанные туманом, просматривались какие-то развалины, окруженные ярко отсвечивающими на солнце водными пятнами, поросшие травой и кустами. — Болото…, — догадался разведчик. К развалинам вилась заброшенная лесная дорога. Полное безлюдье, тишина, прерываемая только свистом птиц. Но что-то тяжелое витало в воздухе, — какое-то тяжелое предчувствие сковало разведчика, как дыхание могильного склепа. — Есть какие-то строения, но подозрительного пока ничего, движения тоже нет, — докладывал он через пол-

часа командиру. — Хорошо, собираемся, — подал команду Михайлов отдохнувшим бойцам. Через час отряд осторожно вышел на дорогу. — А по дороге-то ездили, и не раз, — внимательно осмотрев дорогу, доложил Кузнецов, — шины немецкие. — Странно, кто же мог ездить в такой глуши?—Интересовались разведчики. — Подойдем ближе, разберемся, — подвел итог Михайлов. Еще через несколько минут дорога уперлась в сохранившийся каменный мост. Переброшенный через заросший ряской и водяными лилиями глубокий, заболоченный, с мутной водой ров, мост связывал дорогу и большую площадку внутри замка. Медленно продвигаясь вперед, отряд проскользнул внутрь на окруженную добротными строениями площадь. Обрывки бумаги, разломанные ящики, консервные банки, пустые бочки и прочий хлам были разбросаны повсюду. Темные, массивные, полуразрушенные каменные стены возвышались вокруг на десятки метров вверх. Холодом веяло от этих средневековых бойниц и башен, еще сохранивших свой грозный и неприступный вид. Поросшие мхом и кустами стены замка в некоторых местах были проломлены, видимо, еще в эпоху средневековых войн. Над проемом мостовых ворот с темной нависающей зубчатой башней, виднелся грубый каменный щит с отколотым краем, на котором можно было различить год постройки замка. Впечатление было жуткое и тягостное. — Да тут замок! Интересно то как! — Галдели разведчики. — Смотрите: — 1284 — вон, на щите! — Видимо, какие-то короли тут заправляли, — высказал свое мнение сержант Зинченко. — Да, я слышал, один парень из польского стрелкового полка рассказывал, что тут в средние века жил богатый землевладелец Кшиштов Магуровский, по прозвищу Свирепый, который за свою жестокость вместе с семьей был замурован местными крестьянами вот в этой самой башне, а замок разграблен и разрушен. С тех пор, по преданию, духи Свирепого и его домочадцев бродят по замку и губят всех, кто осмеливается появляться в этих местах. Поэтому местные жители обходят развалины стороной. Да и прожить тут сложно, — болотные испарения несут болезни. Невеселое место, — рассказал один из бойцов. — Ладно, хватит заливать! — Осадил его другой разведчик, — все это сказки! — Тихо, тихо, — неизвестно, что там, — перебил Михайлов солдат. — Видимо, мы опоздали, эсэсовские птички упорхнули, — высказался Кузнецов. — Окна в нижней части стены, товарищ капитан, — доложил Михайлову рядовой Егоров. — Точно, тут есть подземелья! — Николай, сообщи в полк, что обозначенное на карте место обнаружено, на поверхности никого нет, продолжаем разведку внутри, — приказал Михайлов радисту. — Есть! — Остальные спускаемся вниз, — решил Михайлов. — По одному! Следите за обстановкой! Включите фонари, — тихо переговаривались бойцы.

\*\*\*

Пройдя через внутренний двор, в одной из ниш обнаружили стальные незапертые ворота, которые при ближайшем рассмотрении оказались входом в длинный бетонный коридор, полого уходящий во мглу подземелья. Сыростью и мертвечиной повеяло на разведчиков. В ширину проход составлял более десяти метров, тем самым позволяя двигаться в нем на автомобиле. Пройдя коридор, попали в лабиринт служебных помещений, включавших в себя казармы, мастерские, столовую, несколько лабораторий, автономную дизельную, склады и помещения для персонала. В шикарном кабинете руководителя и зале для совещаний все осталось в таком виде, как будто люди вышли покурить…. Было страшно подумать, сколько сил и жизней было вложено в создание этого комплекса. Специальный грузовой лифт опустил их еще ниже в огромный подземный ангар, по всей вероятности также покинутый совсем недавно. Идеальная чистота, металлические стремянки, пучки кабелей, обломки различных неизвестных приборов, — все это было необычно и странно видеть в глухих мазурских лесах и болотах. Склады оказались забитыми консервированными продуктами, в мастерских находился механический инструмент, сварочное оборудование, в казармах—аккуратно застеленные постели. Создавалось впечатление, что люди покинули это место минуту назад. Но никаких следов того, чем занимались здесь несколько сотен человек, как ни искали разведчики, обнаружить не удалось. Ни документов, ни машин, ни каких-либо следов проведения экспериментов или производства, ни даже косвенных признаков изготовления продукции. Было ясно, что всё самое ценное и секретное было вывезено до последнего винтика и пробирки. — Ну, всё, уходим! Мы свое дело, товарищи, сделали, — подвел итог Михайлов. — А как же с продуктами, командир? — обиделись бойцы, — такого мы отродясь в своей полевой кухне не едали! Жаль, нам их не унести с собой, тут машину надо… — Хватит разговоров, на выход! — Скомандовал Михайлов. Не мешкая, отряд направился к выходу…

\*\*\*

Два взрыва прогремели почти одновременно. В то же мгновение огромный столб дыма и пламени потряс старинные здания. Взрывная волна смела все на своем пути. Обломки, взметнувшись на сотню метров, погребли под собой остатки замка и несчастных разведчиков. Хлынувшая изо рва вода с ревом устремилась вниз, в разрушенные подземелья, и быстро затопила то место, где недавно находились строения и подземные лабиринты. Через некоторое время пошел дождь, с шипением заливая дымящиеся руины и погребенные под обломками остатки тел. Наступила ночь, затем утро. Дождь все шел и шел. Природа не обращала внимания на войну. На месте некогда гордо возвышавшегося замка в болотной жиже плавали облепленные грязью мокрые куски деревянных ящиков и обрывки бумаги. Легенда о замурованных призраках, наконец, закончилась…