**Лида в суровые годы Великой Отечественной войны**

На территорию Лидчины Великая Отечественная война пришла в первый ее день. Уже утром 22 июня 1941 года фашистская авиация бомбила Лиду. Город усиленно бомбился и в последующие дни. Какими запомнились первые дни войны мирным жителям Лиды? В фондах историко-художественного музея хранятся записанные воспоминания некоторых жителей города о тех днях. Приводим на страницах газеты отдельные из них…

Элияху Дамесек (на момент начала войны – рабочий типографии):

“22 июня небо покрылось немецкими самолетами, которые бросали бомбы на мирный город. Одновременно они разбрызгивали темную жидкость с ужасным запахом. Первые удары бомб пришлись в основном по транспорту, двигающемуся из Лиды в Вильно, а также по железнодорожным путям, которые пересекались в конце города на Сувальской улице. Было уничтожено большое количество вагонов, а также офицеров и солдат Красной Армии.

Директора и рабочие фабрик и больших заводов получили повестки и должны были присоединиться к воинским частям. Я тоже получил повестку. Бухгалтер выплатил мне мою последнюю зарплату.

Пожары, которые возникли по соседству, все еще не были потушены. Войдя в дом, я был встречен панически напуганной матерью. Моя сестра вместе со своим трехмесячным ребенком и мужем тоже бросилась ко мне. Я прочитал им повестку в армию и попросил собрать вещи. Вдруг ужасный взрыв потряс дом, и наступила темнота. Пламя охватило территорию вокруг дома. Я быстро вывел родственников на улицу. Мой двоюродный брат Цухак помогал мне собрать кое-что из того, что можно было спасти. Огонь распространялся очень быстро. Мой брат и я с большим трудом выбрались из нашего дома, нагруженные вещами, и поспешили туда, где мы договорились встретиться с матерью и сестрой.

Через некоторое время появилась эскадрилья бомбардировщиков. Они снизились и начали обстреливать нас из пулеметов. Десятки людей сразу упали. Люди в городе были панически напуганы. Стонам и крикам, казалось, не будет конца. Весь город превратился в пепел и руины. Воздух наполнился дымом от пожаров. На улицах все еще были русские танки, солдаты и грузовики. Солдаты не знали, куда двигаться. Слышалась бесконечная стрельба. Дороги были забиты отступающими войсками. На дорогах валялись мертвые, стояли подбитые танки и машины. Солдаты помогали жителям спасаться. Их машины были полны женщин и детей. Евреи, белорусы, поляки убегали из города в ближайшие деревни, к родственникам и друзьям, а другие просто присоединялись к длинной процессии, спасаясь бегством.

Моя семья и я перебрались в другую часть города, которая еще не горела. Мы начали искать убежище от непрекращающихся бомбардировок и нашли его в подвале дома моей тети.

Днем 25 июня немецкие атаки усилились, тиски вокруг города сжимались. Бомбежки и стрельба достигли предела… До 27 июня вокруг города были жестокие бои. Каждый день приносил огромные потери среди местного населения, количество раненых быстро росло. В тот же день первые немецкие танки вошли в город”.

Бронислава Григорьевна Козловская (на момент начала войны – работница обувной фабрики):

“В понедельник, 23 июня, мы все вышли на работу как обычно, хотя в воскресенье сильно бомбили город. В этот день, часов в 11 дня, к фабрике с криками подбежали дети. Центр города очень сильно бомбили. Рушились дома. Рабочие бросились к своим домам, чтобы спасать оставшихся там детей и стариков. Директор фабрики Орлов приказал закрыть проходную и людей не выпускать. Рабочие выломали ворота и толпой бросились на улицу. Самолет, который летал очень низко, стал расстреливать их из пулемета. Очень многие остались лежать прямо на мостовой и тротуарах. Вместе со многими был убит председатель месткома фабрики”.

Елена Ярмонтович (на момент начала войны – ученица гимназии):

“В результате бомбардировки зажигательными бомбами город охватили пожары и он был практически разрушен. Огонь распространялся с огромной скоростью и из-за реки приближался к нам. Ожидая самого худшего, родители начали упаковывать и выносить вещи из дома. Остался только рояль. Я была совершенно выбита из равновесия и не знала, что делать. На всякий случай начертила на его зеркальной, покрытой пылью поверхности знак креста. Когда каменный дом Яхки превратился в стену красного огня, мужчины вытащили рояль. Уже горели хозяйственные постройки, и было так горячо, что я удивлялась, как они выдерживают эту жару. Мне она казалась невыносимой. Наконец рояль стоял на лужке на безопасном расстоянии от огня. Он очень странно выглядел на открытом месте.

Наутро после пожара мы с дядей отправились на осмотр города. Я стала одним из первых непосредственных свидетелей исторического перелома в жизни Лиды. Ее культурно-торговый центр перестал существовать, и вместе с ним довоенная Лида исчезла навсегда. Уцелели оба костела, но сгорела синагога. Ни одно здание не уцелело на участке между костелами. То, что мы видели, уже не было улицей. По обе стороны возвышались высокие завалы обожженного кирпича с бесформенными грудами железа. Развалины еще тлели, кое-где вверх поднимался дым, и от пепелищ тянуло жаром. Была хорошая погода, блестело на солнце железо из развалин, вокруг стояла тишина, от которой становилось еще страшнее”.

О вероломном нападении гитлеровской Германии на Советский Союз лидчане узнали в первые часы войны. Ранним утром 22 июня 1941 года город был подвергнут варварской бомбардировке. Партийные и советские органы занялись эвакуацией людей и ценного оборудования. Но времени было слишком мало, враг приближался к городу.

В районе Лиды в бой с наступающими колоннами гитлеровцев вступили соединения 21го стрелкового корпуса 13-й армии. Твердо стояла на занятом рубеже в районе Трабы (50 километров северо-восточнее Лиды) 24-я стрелковая дивизия, которой командовал - генерал-майор К. Н. Галицкий. В ходе жаркого боя красноармейцы подбили и сожгли немало вражеских танков и бронетранспортеров. На рубеже Вороново — Лида путь врагу преградили 37-я и 17-я стрелковые дивизии 21-го стрелкового корпуса и 8-я отдельная артиллерийская противотанковая бригада. Особенно упорное сопротивление фашистам оказали артиллеристы. С рубежа, занимаемого ими на реке Дитва, они нанесли серьезное поражение 12-й танковой дивизии немцев и удерживали свои позиции до 28 июня. Около 60 боевых машин потеряли здесь фашисты. За умелую организацию боя, высокое личное мужество и самообладание командир бригады полковник И. С. Стрельбицкий был награжден орденом Красного Знамени.

Под натиском превосходящих сил гитлеровцев части Красной Армии оставили Лиду. В вечернем сообщении Совинформбюро от 29 июня 1941 года говорилось о том, что на подступах к городу немецко-фашистские войска понесли большие потери в живой силе и технике.

Город после бомбардировок и артиллерийского обстрела лежал в развалинах. На улицах висели приказы о запрещении хождения в ночное время, за невыполнение которых грозил расстрел. В Лиде расположились гебитс-комиссариат, полевая жандармерия, отдел гестапо и другие карательные учреждения, разместились воинские части. На аэродроме базировалось свыше 100 фашистских самолетов. Оборудование ряда предприятий гитлеровцы поспешно вывозили в Германию, а на обувной фабрике «Ардаль» устроили мастерские по ремонту авиамоторов. Две мастерские работали на железной дороге.

В оккупированной Лиде фашисты установили кровавый террор. В акте Лидской городской комиссии по расследованию злодеяний, совершенных немецко-фашистскими оккупантами, приведены неопровержимые факты, свидетельствующие о планомерном уничтожении гитлеровцами населения города. 3 июля 1941 года был арестован и расстрелян 151 представитель интеллигенции, а 8 июля 1941 года — 120 человек больных и медицинского персонала психиатрической больницы. 8 мая 1942 года гитлеровцы произвели массовую казнь 5670 мирных граждан. Расстреливали из пулеметов в трех огромных ямах. Обреченных заставляли раздеваться, после чего загоняли очередями по 50—100 человек в ямы. Живые очереди устанавливались на трупах и расстреливались до тех пор, пока не заполнялась яма.

Первыми жертвами фашистских палачей стали дети, которых отнимали от матерей и бросали в яму. Затем их взрывали ручными гранатами. Некоторых детей немцы подбрасывали в воздух и ловили па штыки. Этот момент изуверства фотографировали. Всего в Лиде фашисты расстреляли 11166 советских граждан.

Несмотря на жестокие репрессии советские люди не покорились врагу. В декабре 1941 года в городе создается партийно-комсомольская подпольная организация. Ядром лидского подполья стала группа, действовавшая на железнодорожном узле станции Лида. Машинист паровоза, коммунист Михаил Николаевич Игнатов, комсомольцы Александр Климко, Маша Костромина, Анатолий Качан, Мотя Наказных, слесарь депо Леонид Холевинский организовали группу для борьбы с немецко-фашистскими захватчиками. Руководили ею М. Н. Игнатов и А. А. Климко. Подпольщики периодически собирались на квартирах Александра Климко, Моти Наказных и Маши Костроминой.

В целях конспирации все участники организации работали в различных немецких учреждениях: на аэродроме, в железнодорожном депо, в столовых, госпитале и других. С начала 1942 года на станции Лида работала группа военнопленных и гражданских лиц, вывезенных из восточных районов, в числе которых находился комсомолец Роберт Сосновский — инженер по специальности, уроженец города Киева. Он установил связь с группой А. Климко. В эту группу в октябре — декабре 1942 года влились новые патриоты: А. А. Багмут, К. М. Тертичный, Р. Ю. Сосновский, С. П. Павлов и другие.

Подпольная организация города проводила большую агитационную работу среди населения. В 1942 году участники подполья на квартире у А. И. Онацко смонтировали детекторный радиоприемник и систематически принимали сводки Совинформбюро, распространяли их среди населения, вели устную пропаганду.

Серьезный урон врагу наносили патриоты диверсионными действиями. В 1942 году ими сожжено построенное гитлеровцами вагонное депо. Поджог совершили А. А. Климко, А. Г. Качан, Л. Ф. Холевинский. Вскоре магнитной миной был подорван поворотный круг в паровозном депо. В подготовке взрыва принимали участие Р. Ю. Сосновский, А. А. Климко, А. Г. Качан, М. И. Костромина. Мину в поворотный круг подложил комсомолец Василий Савченко. В 1942 году подпольщики сожгли завод по изготовлению конструкций для блиндажей.

В январе 1943 года подпольная организация установила связь с партизанским отрядом «Искра», которым ко¬мандовал А. А. Кононов, в мае — с отрядом «Балтиец». Позже лидское подполье установило связь с командованием партизанской бригады особого назначения «Неуловимые», со спецгруппой Калининского фронта, возглавляемой старшим лейтенантом В. А. Рыбиновским, и другими партизанскими отрядами.

Весной 1943 года с прибытием из-за линии фронта в Налибокскую пущу .секретаря Барановичского обкома КП(б)Б В. Е. Чернышева и членов обкома Е. Д. Гапеева, Г. А. Сидорка и С. П. Шупени приступил к работе Барановичский подпольный обком партии. На первом его заседании территория области была разбита на четыре зоны: Столбцовскую, Ивенецкую, Лидскую, Щучинскую. Несколько позже были созданы Слонимская и Южная зоны.

Руководителем Лидского межрайонного партийного центра, в зону деятельности которого входили город Лида, Лидский, Новогрудский, Вороновский, Радунский, Любчепский, Ивьевский и Юратишковский районы, стал Ефим Данилович Гапеев. До войны он работал секретарем Вороновского райкома партии Барапнвичской области. В состав межрайпартцентра вошли Г. Т. Воробьев, отвечавший за военно-оперативные дела (с 24 октября его сменил Р. И. Серебряков), Б. II. Скуратович, ведавший разведкой (с 22 сентября эту работу выполнял П. И. Лысков), И. Я. Мухортой, возглавлявший комсомольскую работу (с октября этим участком руководила А. П. Дятлова). Медико-санитарную службу в зоне возглавил врач Ю. И. Тейц. Редактором подпольной газеты «Уперад» — органа Лидского подпольного горкома-райкома КП(б)Б являлся Г. Г. Коган, а после его смерти, с августа 1943 года — Ю. Б. Драгун.

Штаб группы Лидского межрайпартцентра дислоцировался возле деревни Паташня Юратишковского района. Он имел постоянную связь с ЦК КП(б)Б, Белорусским штабом партизанского движения и Барановичским подпольным обкомом партии. Была оборудована площадка для приема самолетов. Сюда для партизанских отрядов Лидской зоны из советского тыла доставлялась взрывчатка, боеприпасы, оружие, медикаменты.

Установление связей межрайпартцентра с Лидским подпольем способствовало усилению партийного руководства его деятельностью. Работа подпольной организации значительно активизировалась, приняла более организованный и целенаправленный характер.

По заданию межрайпартцентра из Лиды подпольщиками был вывезен и доставлен типографский шрифт для выпуска газеты и листовок. С момента выхода в свет газеты «Уперад» (апрель 1943 года) члены подпольной организации распространяли газеты и листовки среди населения города и района, разоблачали захватнические, обманные действия гитлеровце» и их прислужников, доставляли для подпольной типографии краски и бумагу.

В феврале 1943 года Александр Климко и Леонид Холевинский взорвали бензосклад, а вскоре взрыв уничтожил железнодорожную электростанцию. Подготовка этой операции велась через связных партизанского отряда, которые скрытно доставляли в город взрывчатку. Непосредственно взрыв произвели Роберт Сосновский и кочегар электростанции Семен Павлов. После этой диверсии большая часть участников Лидского подполья, работавших в депо станции Лида, ушла в партизанский отряд «Искра». Вместе с собой подпольщики увели в отряд работавших в депо военнопленных.

Оставшиеся в депо подпольщики не прекратили борьбу с ненавистным врагом. Диверсии следовали одна за другой. Летом 1943 года магнитной миной, подложенной Александром Климко, был подорван восстановительный поезд. Затем подпольщики подорвали министерский салон-вагон Восточной железной дороги, а 24 февраля 1944 года уничтожили бронированный вагон на станции Лида. Под руководством Михаила Игнатова в городе, на улице 17 сентября, был подожжен дом, в котором располагалась железнодорожная охрана.

Члены подпольной организации подкладывали мины в тендеры паровозов, подсыпали песок в буксы вагонов при их смазке. Все это приводило к поломкам, авариям и порче подвижного состава. Патриоты уничтожили ряд предателей, изменивших своему народу и перешедших на службу к оккупантам.

Лидские подпольщики оказывали большую помощь партизанам: снабжали их оружием, боеприпасами, документами, разведывательными данными. Подпольщики-комсомолки Зоя Кудачева и Александра Дроздова, врачи Михаил Ильич Кальфа и Люция Крижановская передавали в партизанские отряды медикаменты, вату, бинты.

Дома подпольщиков Андрея Иосифовича Онацко и Николая Васильевича Сороко были явочными квартирами партизанских связных. Члены их семей принимали активное участие в подпольной работе. Когда А. И. Онацко узнал об аресте командира разведгруппы В. А. Рыбиновского, он изготовил ключи от тюремной камеры. После неудавшейся попытки освободить Рыбиновского из тюрьмы с помощью ключей А. И. Онацко через своих людей передал в тюрьму ножовку. Выпилив решетку в окне, Василий Александрович Рыбиновский совершил побег. Андрею Иосифовичу Онацко в 1944 году шел пятидесятый год. Работал он мастером механического цеха депо станции Лида. Несмотря на грозившую ему опасность, он помогал партизанам и подпольщикам всем, чем мог. Как-то Онацко достал катушку бикфордова шнура. Он попросил свою дочь Лену передать шнур связному П. В. Жукову, который и доставил его в партизанский отряд «Искра».

Партизанам необходима была пишущая машинка. Достать ее взялся Н. В. Сороко. Он собирал для партизан сведения разведывательного характера. В этом ему активно помогал сын Николай, работавший на аэродроме. Николай сообщал о численности самолетов, расположении объектов на аэродроме, его охране. Старший сын Н. В. Сороко — Евгений был послан работать на электростанцию. Женя неоднократно выводил из строя машинное отделение электростанции, передавал отцу сведения о движении немецких эшелонов по железной дороге.

Рост партизанского движения вызывал необходимость перестройки структуры партийных подпольных органов. В Лидской зоне вместо межрайпартцентра создаются Лидский подпольный горком-райком КП(б)Б, Новогрудский, Радунский, Вороновский, Любченский, Ивьевский и Юратигнковский подпольные райкомы партии. Лидский подпольный ГК-РК КП(б)Б был создан 25 октября 1943 года в составе секретаря Е. Д. Ганеева и членов: П. И. Лыскова, С. М. Кандакова, Г. С. Тимофеева, Ф. Т. Белоусова. Секретарем Лидского подпольного горкома-райкома ЛКСМБ назначалась Анна Прокофьевна Дятлова.

По заданию Е. Д. Ганеева подпольщики в начале июня 1944 года составили подробную карту аэродрома. Штаб соединения 19 июня передал в Москву его координаты с подробным указанием количества и марок базирующихся па нем самолетов, их расположения и степени боевой готовности.

В этом же донесении сообщалось и о том, что в районе деревень Красовщина и Новицкие-вторые фашистами оборудован ложный аэродром с соответствующей световой сигнализацией, предназначенной для отвлечения внимания советских летчиков от истинной цели.

Штаб партизанского соединения просил быстрее ударить с воздуха по действующему вражескому аэродрому.

Получив точные данные, советская авиация нанесла по аэродрому сокрушительный удар.

Большая заслуга в сборе разведывательных данных принадлежала М. Н. Игнатову. Родился он под Москвой, в городе Кашире. До войны приехал па работу в Лиду. Им выявлялась система охраны железнодорожного узла, расписание движения поездов и воинских эшелонов.

Активное участие к деятельности Лидского подполья принимала семья Кумидор — Виктор Григорьевич, Мария Филипповна, Вера, Анна и Мария. Члены семьи установили связи сначала с партизанским отрядом имени К. Е. Ворошилова, а потом — с партизанской бригадой особого назначения «Неуловимые». Вера Ярмонтович (Кумидор) и Анна Суворова (Кумидор) являлись разведчицами этой бригады. Вместе с дочерью Марией Вера Викторовна добывала сведения о движении и дислокации вражеских войск, их вооружении и составе. Вера принимала участие в диверсионной работе но взрыву вражеских эшелонов и порче железнодорожных сооружений.

После выполнения очередного задания командования бригады Аня (подпольная кличка «Елкина») возвращалась из Вильно к своим. Но на опушке леса ее задержали гитлеровцы. Долго длился допрос. Ни пытки, ни издевательства не сломили волю мужественной советской патриотки. Она ничего не сказала врагу. В марте 1944 года фашисты расстреляли ее в Юратишках. Ане шел 22-й год. Подпольщики Лиды проводили активную работу среди военнопленных и граждан с целью вовлечения их в партизанские отряды. В декабре 1943 года они вывели в партизанский отряд 51 человека из обслуживающего персонала немецкого госпиталя. Антифашистская группа госпиталя и города в течение трех месяцев 1944 года содействовала переходу к партизанам 143 человек.

В мае 1944 года в результате предательства 16 участников Лидского подполья были арестованы «Абвергруппой-307» и расстреляны в трех километрах севернее города. В числе героически погибших за свободу своей Родины — М. Н. Игнатов, А. А. Климко, А. С. Климко, А. Г. Качан, Г. П. Качай, М. К. Наказных, Л. Ф. Кудачев, 3. Ф. Кудачева, А. В. Дроздова, Л. А. Аверьянова, К. М. Федорук, П. И. Булгакова и другие. Лидские подпольщики М. Н. Игнатов, А. А. Климко, М. К. Наказных, М. И. Костромина, Л. Ф. Холевинский, Л. Ф. Кудачев посмертно награждены орденами Отечественной войны I степени.

Лидская подпольная организация за период своей деятельности оказала большую помощь партизанам и частям Красной Армии в освобождении республики. Она занесена в книгу Почета ЦК ВЛКСМ.

Под влиянием героических побед Красной Армии с каждым месяцем па территории Белоруссии усиливалось партизанское движение, росла численность отрядов народных мстителей. Если к началу работы межрайпартцентра в районах Лидской зоны насчитывалось несколько разрозненных, самостоятельно действующих групп и один отряд, то в 1944 году здесь вели вооруженную борьбу с оккупантами шесть партизанских бригад.

Так, в соединение Лидской зоны, которым командовал Е. Д. Гапеев, входили бригады имени С. М. Кирова, имени Ф. Э. Дзержинского, 1-я Барановичская партизанская бригада «Вперед», имени В. И. Чапаева, имени А. Невского, отряд имени М. И. Калинина. За период активных боевых действий это соединение насчитывало 4235 человек, в числе которых находились 151 член ВКП(б), 226 кандидатов в члены партии, 775 комсомольцев. 1200 человек насчитывала бригада особого назначения «Неуловимые». Бригады Лидского соединения держали под своим контролем территорию семи районов.

Успешно действовала в Лидском, Новогрудском, Дятловском, Щучинском, Ивьевском районах бригада имени С. М. Кирова. Она была организована 12 июня 1943 года и объединяла партизанские отряды имени К. Е. Ворошилова, «Искра», «Октябрьский», «Балтиец» и имени Г. К. Орджоникидзе. К моменту соединения с частями Красной Армии 7 июля 1944 года бригада имени С. М. Кирова состояла из 6 отрядов: «Искра», «Октябрьский», «Балтиец», «Орел», «За Советскую Беларусь», имени Г. К. Орджоникидзе и насчитывала 1031 человек. Среди партизан - кировцев было 42 коммуниста, 62 кандидата в члены ВКП(б) и 170 комсомольцев.

На боевом счету бригады много смелых операций по разгрому врага. Об этом красноречиво свидетельствуют документы. 22 января 1943 года группа партизан отряда имени К. Е. Ворошилова в составе 16 человек под руководством Макарова взорвала железнодорожный эшелон на перегоне Лида — Гавья, в результате чего движение по дороге было прекращено на трое суток.

В журнале боевых действий отряда «Искра» содержатся сведения о многих боевых операциях, проведенных за период с 24 декабря 1942 по 16 мая 1943 года. Так, 24 декабря 1942 года группа подрывников в составе 17 человек под командованием А. Деева взорвала эшелон на участке железной дороги Лида — Молодечно. В результате взрыва 5 вагонов разбито, 6 — сожжено, выведен из строя паровоз. Движение поездов задержано на 10 часов. Партизаны отряда «Искра» взрывали вражеские эшелоны на этом же участке 2, 8 и 20 февраля, 13 марта 1943 года. В результате их диверсий к фронту не дошли сотни вагонов с важными грузами.

Партизаны взрывали железнодорожные и шоссейные мосты, рвали телефонную связь, устраивали засады.

28 мая 1943 года партизаны отряда «Искра» вблизи Лиды захватили в плен инженера авиационной части обер-лейтенанта Лекнера, у которого оказались весьма важные документы. Уполномоченный ЦШПД и ЦК КП(б)Б по Барановичской области В. Е. Чернышев (подпольная кличка «Платон») за успешный захват немецкого офицера с документами объявил благодарность партизанам Ивану Красильскому, Михаилу Морозову, Федору Балыкину, Станиславу Копачелю и командованию отряда.

За годы Великой Отечественной войны партизанская бригада имели Кирова Лидского соединения пустила под откос десятки гитлеровских эшелонов, в результате чего было разбито и повреждено до сотни паровозов, много вагонов и платформ с живой силой, военной техникой, боеприпасами, продовольствием и другими грузами. В результате диверсий на железных дорогах погибло более тысячи немецких солдат и офицеров. Отряды провели 111 боев и засад и 4 боя в составе всей бригады. Они разгромили 10 вражеских гарнизонов и 21 волостную управу, взорвали ряд железнодорожных мостов, уничтожили 42 автомашины.

Лидский подпольный горрайком КП(б)Б большое внимание уделял развертыванию массово-политической работы среди населения. Огромную роль играла подпольная печать. В 1943—1944 годах вышло более 50 номеров газеты «Уперад». В них освещались международные события, положение на фронтах, боевые действия народных мстителей, печатались приказы Верховного Главнокомандующего. Газета выходила небольшим форматом, на бумаге, которую удавалось достать партизанам и подпольщикам, часто на листах, школьных тетрадей. Много энергии и изобретательности проявляли редактор газеты Юльян Болеславович Драгун и его товарищи, чтобы газета была содержательной и хорошо оформленной. Научились сами изготовлять клише, выпускать газету в два цвета. Газета пользовалась большой популярностью среди партизан и населения.

В подпольной типографии печатались также листовки, в которых освещался победоносный путь частей Красной Армии.

В ходе Белорусской наступательной операции войска 3-го Белорусского фронта 8 июля 1944 года заняли узел дорог и важный опорный пункт врага — город Лиду. Операция по захвату города являлась образцом стремительного и гибкого маневра наших войск. В боях за Лиду особенно отличились гвардейские кавалерийские части генерала Н. С. Осликовского. Фашистские войска, преследуемые советскими кавалеристами, пытались остановить наши части на рубеже рек Гавья и Жижма. Более прочно гитлеровцы укрепили северо-восточный участок, откуда, по их мнению, должно было начаться наше наступление. Противник рассчитывал измотать кавалеристов па оборонительных рубежах, а затем сильным контрударом отбросить их на исходные позиции. Но советские войска, совершив марш по лесисто-болотистому району, появились там, где враг ожидал их меньше всею. Переправившись через реку Гавья, гвардейцы вы 1 пли к железной дороге Молодечно — Лида и с ходу овладели населенным пунктом Сцигани. Неоднократные попытки противника отбросить советские части за реку успеха не имели. Атакой конницы с флангов и тыла был полностью разгромлен вражеский полк, оборонявшийся на этом направлении. Развивая успех, кавалеристы эскадрой за эскадроном двинулись к городу. Ворвавшись на городские улицы, советские войска в коротком, но напряженном бою разгромили остатки фашистского гарнизона. К 7 часам вечера город был полностью освобожден от врага.

Вот как вспоминает об этих боях бывший командир 3-го гвардейского корпуса Герой Советского Союза Николай Сергеевич Осликовский: «По приказу командующего фронтом генерала Черняховского Лидское направление было назначено 3-му гвардейскому кавалерийскому корпусу и идущей за ним 31-й армии.

Шестого июля корпус устремился к Лиде. В ряде пунктов и особенно на узлах дорог немцы оказывали упорное сопротивление. Здесь ими предпринимались все меры, чтобы задержать продвижение кавалерии. Нам оставались обходные пути, а они пролегали большей частью по лесам и болотам. Бойцы и офицеры корпуса прилагали нечеловеческие усилия, чтобы не снижать темпов движения. Ведь малейшее промедление в таком деле, без красного словца, смерти подобно. Мы выдержали заданные темпы. Восьмого толя 17 и гвардейский кавалерийский полк 5-й гвардейской кавалерийской дивизии под командованием своего боевого командира подполковника Шевченко в конном строю ворвался в город Лиду. Только в самом его центре кавалеристы вынуждены были спешиться и завязать уличные бои. К 19 часам город был полностью очищен от противника».

Почетный гражданин города Лиды, генерал-лейтенант запаса Иван Прокофьевич Калюжный, который в годы войны командовал 32-й Смоленской кавалерийской дивизией и участвовал в освобождении города от немецко-фашистских захватчиков, вспоминает: «После нескольких часов боя мы полностью выбили фашистов из Лиды. Дивизия захватила богатые трофеи. Гитлеровцы потеряли более 1500 солдат и офицеров, а 1200 было захвачено в плен. На железнодорожной станции осталось много эшелонов с техникой, боеприпасами и продовольствием.

8 течение ночи с 8 на 9 июля дивизия разгромила оставшиеся группы немцев в лесах северо-западнее города, овладела всеми переправами через реку Дитву.

9 июля 1944 года по радио был передан приказ Верховного Главнокомандующего генералу армии Черняховскому. В нем говорилось о том, что войска 3-го Белорусского фронта в результате маневра конницы, танков и пехоты овладели городом Лида — крупным железнодорожным узлом и важным опорным пунктом обороны немцев па Гродненском направлении.

9 июля столица нашей Родины Москва салютовала доблестным войскам 3-го Белорусского фронта, овладевшим городом Лида, двенадцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий.

Приказом Верховного Главнокомандующего от 25 июля 1944 года наименования «Лидских» присвоены: 17 и 23 гвардейским кавалерийским полкам, 86 кавалерийскому полку и 307 штурмовом авиационной дивизии». Трудящиеся Лиды свято чтут память воинов и партизан, погибших, в боях за освобождение города и района. Их имена носят улицы, комсомольские организации и пионерские дружины. Хорошей традицией стало проведение слетов бывших партизан Лидского и других районов БССР, боровшихся против немецких оккупантов в 1941— 1944 годах. Первый такой слет состоялся в Лиде в декабре 1958 года.

Надолго запомнится лидчанам день 9 мая 1966 года. С самого утра на улицы вышел, казалось, весь город, не было конца людской реке. Красочно оформленные колонны во главе со знаменосцами двигались в одном направлении — к будущему парку по улице Ленинской. Во время последнего городского слета, который проходил в ленинские дни, члены бригад и ударники коммунистического труда заложили здесь аллею Бессмертия. А сейчас в память о тех, кто отдал свои жизни в борьбе с фашизмом, в парке предстояло насыпать Курган Бессмертия. На месте будущего кургана сияла пятиконечная звезда. Рядом — выстроившиеся многочисленные колонны трудящихся.

В тот день в небольшой белорусский город Лиду для закладки Кургана Бессмертия прибыли представители всех предприятий, колхозов и совхозов города и района, представители районов Гродненщины, всех областей Белоруссии. В Лиду приехали делегации от городов-героев Москвы, Ленинграда, Киева, Одессы, Севастополя, Волгограда, Брестской крепости, городов Курска, Брянска, Риги. Из разных уголков страны приехали те, кто носит звание почетного гражданина города Лиды.

Наступил торжественный момент. Первый секретарь горкома партии Г. Ф. Фомичев, представитель города Москвы, бывший командир 24 Самаро-Ульяновской дважды Краснознаменной дивизии К. II. Галицкий, бывший командир 5-й гвардейской кавалерийской дивизии имени Котовского Н. С. Чепуркин, бывший секретарь Лидского подпольного горкома КПБ Е. Д. Танеев в основание кургана заложили капсулу, содержащую послание потомкам: «Дорогие друзья! Если когда-нибудь в Ваших руках окажется эта капсула,— оглянитесь назад. Вы услышите дыхание пашей жизни. Вспомните о тех, кто в середине XX века в кровавых боях отстоял родную землю».

...К подножию кургана подходят делегации Москвы и Ленинграда, Киева и Одессы, Севастополя и Волгограда. Они привезли землю с мест жарких сражений с врагом, оттуда, где когда-то гремели жаркие бои.

Участники мотопробега по местам боевой славы, посвященного Дню Победы, первыми насыпают землю, которую они привезли с мест боев, расстрела и захоронения лидских подпольщиков. Делегации города Гродно и Гродненского района высыпают землю, доставленную с братской могилы воинов-освободителей города, с места казни героев Скидельского подполья, с пограничной заставы имени Героя Советского Союза лейтенанта Виктора Усова. Землю, обагренную кровью советских людей, ссыпают на курган представители Минска, Витебска, Гомеля, Гродно, Могилева, Молодечно, Бреста...

Колоннами движутся к кургану учащиеся школ, трудящиеся города и района. Звучит реквием. Приспущены знамена. На глазах растет Курган Бессмертия. Это — память, дань уважения и благодарность лидчан тем, кто отдал самое драгоценное — свою жизнь за наше счастье, за свободу смоем Родины. Пусть не меркнет в веках слава героев!

**Литература:**

**1.** http://lidanews.by/news/view/5415;

**2.** «Лида» историко-экономический очерк - Издательство «Беларусь» Минск 1976 год.