Описание боевых действий полка по воспоминаниям участников событий (из материалов реконструкции).

9 декабря 1994 года последовал Указ Президента РФ № 2166 «О мерах по пресечению деятельности вооруженных формирований на территории Чеченской Республики и в зоне осетино-ингушского конфликта». Предусматривалось действиями войсковых группировок под прикрытием фронтовой и армейской авиации выдвинуться по трем направлениям к Грозному и блокировать его. Замыслом операции предусматривалось наступление штурмовыми отрядами частей с северного, западного и восточного направлений. Войдя в город, войска во взаимодействии со спецподразделениями МВД и ФСК должны были захватить президентский дворец, здания правительства, телевидения, радио, железнодорожный вокзал, другие важные объекты в центре города и блокировать центральную часть Грозного.

Группа «Север» включала в себя 131-ю омсбр, 81-й мсп и 276-й мсп. Сводный отряд 131-й омсбр под командованием полковника И.Савина насчитывал 1469 человек личного состава, 42 БМП, 20 танков и 16 артиллерийских орудий. Бригада находилась – 1 мсб на южных скатах Терского хребта в районе 3 км севернее Садовое, 2мсб сосредоточились в районе МТФ в 5 км севернее Алхан-Чуртский.

81-й мсп 90-й тд под командованием полковника А.Ярославцева насчитывал 1331 человек (в том числе 157 офицеров, характерно, что 66 офицеров в звене взвод-рота имели за плечами лишь военную кафедру гражданского вуза), 96 БМП, 31 танк (Т-80БВ) и 24 (18?) артиллерийских орудия. 1-й мсб полка был также сосредоточен в районе МТФ в 5 км севернее Алхан-Чуртского. 2мсб и 276 мсп - на северных скатах Терского хребта в районах с центрами 6 км сев. Садовое и 2 км северо-западнее г.Ястребиная.

276-й мсп 34-й мсд под командованием полковника А.Бунина насчитывал 1297 человек, 73 БМП, 31 танк и 24 артиллерийских орудия.

Общее командование группой «Север» осуществлял генерал-майор К.Б.Пуликовский, всего группа насчитывала 4097 человек, 82 танка, 211 БМП, 64 орудий и минометов.

Уже 25 декабря, еще до утверждения оперативного плана политическим руководством страны, генерал-лейтенант А.Квашнин поставил предварительные задачи командующим группировками по действиям в городе. Главная задача выпала 81-му гв. мсп. Как утверждает в своем докладе начальник штаба СКВО генерал-лейтенант В.Потапов, после прибытия 81-го мсп в окрестности Грозного командующий объединенной группировкой лично поставил задачу на наступление командиру полка, начальнику штаба и командирам батальонов. Он же провел с ними занятие по организации взаимодействия при выполнении боевой задачи в Грозном. Однако, согласно воспоминаниям офицера оперативной группы ПриВО полковника В.Гурова, задачу на штурм Грозного командование полка получило на совещании 29 декабря в Моздоке.

НШ 81 мсп С.Б. Бурлаков:

*27.12.94 г. полк совершил дневной марш в район боевых действий: 3 км южнее пер. Колодезный главными силами; 1 мсб с утра 28.12.94 г. был выведен в район обороны батальона 1.5 км сев. г. Грозный. В период с 28 по 29.12 со 2 мсб и 1 мсб (в районе обороны) проводилась подготовка подразделений совместно со средствами усиления по действиям в городе в качестве штурмовых отрядов и групп.*

Командир батальона связи 131 омсбр Анатолий Назаров:

*29 декабря генерал Пуликовский построил офицеров и заявил: никто не пойдет на город, пока мы не проведем слаживание, не разобьемся на атакующие группы, которые квартал за кварталом... Мы верили. Потом генерала вызвали в Моздок к министру обороны Грачеву, вернулся он 30-го числа. Собрал офицеров на совещание, приказал выдвигаться на подступы к городу.*

Однако, войска были явно не готовы к штурму города.

НШ 81 мсп С.Б. Бурлаков:

*Мы сосредоточились в Моздоке. Нам было дано два дня на переформирование, после этого маршем пошли под Грозный. На всех уровнях мы докладывали, что полк в таком составе не готов к ведению боевых действий. Мы считались мобильным подразделением, однако были укомплектованы по штату мирного времени: у нас насчитывалось лишь 50% личного состава. Но самое главное, что в мотострелковых отделениях не было пехоты, только экипажи боевых машин. Непосредственно стрелков, тех, кто должен обеспечивать безопасность боевых машин, не было. Поэтому мы шли, что называется, «голой броней». Полк был укомплектован представителями всех частей округа, к нам поступали кто угодно, только не пехотинцы. В каждом мотострелковом батальоне - по одному командиру кадрового взвода, все остальные – ребята-двухгодичники, которые понятия не имели о ведении боевых действий. Механики-водители, которые к нам пришли с учебным подразделением, умели только заводить машину и трогаться. Все лето они не ездили, так как не было дизтоплива, и выпускные экзамены сдавали по подготовительным упражнениям. Наводчики-операторы вообще не могли стрелять с боевых машин.*

Командир 81 мсп А.Ярославцев:

*Люди, честно сказать, обучены были слабовато, кто БМП мало водил, кто мало стрелял. А из таких специфических видов оружия, как подствольный гранатомет и огнемет, солдаты вообще не стреляли.*

Также не было произведено обеспечение частей топографическим планом г.Грозный.

Генерал-полковник А.С.Куликов, командующий внутренними войсками:

*В довершении ко всему в штабе СКВО не оказалось достаточного количества карт Грозного. У командиров, начиная от командира батальона и ниже, подобные карты были большой редкостью, а те, что имелись в наличии были составлены в 1972 г. и носили следы частичного обновления, сделанного в 1980 г. Поэтому на них не были нанесены целые районы, построенные за последние годы. Не было планов городских зданий, которые рассматривались дудаевцами, как важные узлы сопротивления.*

Р.А.Шадрин, командир разведывательной роты из состава 8-го АК:

*У нас даже карт сначала не было. Снабдили ксерокопиями, давно устаревшими. Въезжаешь в микрорайон, смотришь на такую карту, а жилого массива там и в помине нет, обозначено чистое поле.*

Капитан Спиридонов Станислав Анатольевич, командир роты связи 81-го полка:

*Карты были, но у всех разные, разных лет, они не стыковались между собой, даже названия улиц разные. А у многих командиров были не карты, а планы и схемы города.*

Пока проходило совещание в Моздоке, подразделения 81-го мсп с 10 утра до 17 вечера отрабатывали предстоящие штурмовые действия... в поле. Вечером того же дня, после возвращения командования с совещания была проведена отработка вопросов взаимодействия на макете местности. Утром 30 декабря командирам рот и батальонов 81-го мсп были выданы схемы улиц Грозного, а затем еще раз отработано взаимодействие при штурме на макете местности. Остаток дня ушел на подготовку к боевым действиям. Мотострелковые батальоны были усилины танками Т-80 танкового батальона 6-го танкового полка, по три танка на каждую роту, каждому батальону приданы по два ЗРПК "Тунгуска" из состава зенитного дивизиона 131 омсбр, одна машина осталась в управлении бригады. Выдали дополнительный боекомплект по 500 снарядов на каждую БМП. Дополнительные боекомплекты разместили на крыше десантного отделения за башней, т.е. по 10-12 ящиков со снарядами.

Командир роты связи 81 мсп капитан С.Спиридонов:

*"Моя задача была организовать устойчивую связь. Для этого вышла с начальником штаба полка подполковником Бурлаковым одна КШМ №604. Вторая БМП №600 пошла с начальником связи полка и с командиром полка подполковником Ярославцевым. И в четыре часа дня (вероятно, 30.12.1994) для дублирования с каждым батальоном пошла еще 145-я станция. Каждому батальону была придана Р-145. В каждой машине сидело по одному офицеру-связисту.*

ЗНШ 2 мсб 81мсп капитан В. Мычко:

*...Мы на командно-штабной машине замыкали колонну. В нашей БМП было двое солдат, начштаба Артур Белов ... и я. Я у Артура спросил:- Карты города получал?- Нет - говорит - ты что? В город входить не будем! - и мы пошли в хвосте колонны. Вдруг - это уже 31-го днем - приказ: войти в город. Ни обстановки не знаем, ни дорог - ничего. Приказ передали по рации, устно, без всяких разъяснений, пакетов, "Вперед!" - и все.*

НШ 81 мсп С.Б. Бурлаков:

*30.12 в течение дня полк вышел в район 2 км сев. аэродрома г. Грозный и занял исходный район для наступления. 30.12 в 20.00 командир полка, начальник штаба, командиры батальонов и рот получили боевую задачу у командира 67 АК [Пуликовский] на его командном пункте и там же было организовано взаимодействие.*

*Содержание боевых задач:*

*Ближайшая задача: К 10.00 31.12 овладеть аэропортом г. Грозный.*

*Дальнейшая задача: К 16.00 31.12 овладение перекрестком улиц Богдана Хмельницкого и Маяковского.*

*Конечная задача: 1 мсб со средствами усиления выйти и занять ж/д вокзал, 2 мсб - выйти и блокировать Президентский дворец и удерживать занимаемые рубежи до подхода частей, которые будут осуществлять штурм дворца.*

Позывные 81 гв.мсп и приданных полку подразделений (информация предоставлена офицерами и рядовыми 81 гв.мсп):

"Мрамор" - предположительно Шевцов Леонтий, НШ ОГВ.

"Табун-83" - Командир 90 гв.тд гвардии генерал-майор Сурядный Николай.

"Сокол-67" - НШ 90 гв.тд гвардии полковник Никулин Виктор Анатольевич.

"Хром-40", "Коржик-37" - Командир 81 гв. мсп гвардии полковник Ярославцев Александр Алексеевич

"Рельеф" - Зам. ком. 81 гв. мсп гвардии подполковник Айдаров Владимир Анатольевич.

"Султан-14" - НШ 81 гв. мсп гвардии подполковник Бурлаков Семен Борисович.

"Кит-41" - Зам. ком 81 гв. мсп по вооружению гвардии подполковник В.Козин.

"Сопка-74" - Зам. ком. 81 гв. мсп по тылу гвардии подполковник А.Волчков.

"Утро-01" - Зам. ком. 81 гв. мсп по воспитательной работе гвардии подполковник Станкевич Игорь Валентинович

"Вулкан-73" - Начальник разведки 81 гв. мсп гвардии майор Мухамедов Якуб.

"Белка-10" - Начальник хим службы 81 гв. мсп гвардии майор Мартынычев Александр.

"Ялта-56" - Начальник артиллерии 81 гв. мсп гвардии подполковник Рязанов Валерий Викторович.

"Ананас-57" - Начальник инженерной службы 81 гв. мсп гвардии майор Гуменюк.

"Железо-29", "Флакон-47" - Командир приданного 3 тб 6 гв.тп 90 гв.тп гвардии майор Захряпин Юрий Александрович (по одной танковой роте были приданы в каждый штурмовой отряд, а одна была резервом комполка Ярославцева А.А.)

"Боксёр-32" - Командир 7 тр 3 тб 6 гв. тп 90 гв. тд командир роты гвардии ст.лейтенант Ковдря Андрей Владимирович.

"Каток" - Командир 8 тр 3 тб 6 гв. тп 90 гв. тд командир роты гвардии капитан Вечканов Игорь Викторович.

"Броня" - Командир 9 тр 3 тб 6 гв. тп 90 гв. тд командир роты гвардии капитан Батретдинов Рамиль Акрамович.

"Река-80", "Грим-05" - командир 1 мсб (1 ШО) гвардии подполковник Перепелкин Эдуард Владимирович.

"Роса-74" - Командир 1 минбатр 81 гв. мсп гвардии капитан Крымский Игорь.

"Луна-20" - Командир 1 вс 81 гв. мсп.

"Кулик-84" - Командир 1 мср (1 ШГ) гвардии капитан Березуцкий Александр.

"Грунт-43" - Командир 1 мсв 1 мср гвардии ст.лейтенант Мочалин Олег Николаевич.

"Киоск-83" - Командир 2 мсв 1 мср гвардии лейтенант Сидельник Сергей Николаевич.

"Омега-62" - Командир 3 мсв 1 мср гвардии лейтенант Рзаев Дмитрий.

"Фара-47" - Командир 2 мср (2 ШГ) гвардии лейтенант Черниченко Андрей.

"Алиут-81" - Командир 1 мсв 2 мср гвардии лейтенант Куц Вячеслав Анатольевич.

"Фасад-59" - Командир 2 мсв 2 мср гвардии лейтенант Кравченко.

"Аренда-48" - Командир 3 мсв 2 мср гвардии лейтенант Степанов Павел Иванович.

"Фосфор-37" - Командир 3 мср (3 ШГ) гвардии ст. лейтенант Прохоренко Дмитрий Святославович

"Сибирь-91" - Командир 1 мсв 3 мср гвардии лейтенант Курчатов.

"Фаза-36" - Командир 2 мсв 3 мср гвардии капитан Мещанинов.

"Эфир-69" - Командир 3 мсв 3 мср гвардии лейтенант Бондарев Дмитрий.

"Ставка-87" - Командир 2 мсб (2 ШО) гвардии подполковник Шиловский Иван Павлович.

"Лицей" - Командир 4 мср (4 ШГ) гвардии капитан Яровицкий Юрий.

"Жиклёр" - Командир 5 мср (5 ШГ) гвардии капитан Зражевский Александр.

"Герой-6" - Командир 6 мср (6 ШГ) гвардии капитан Лачугин Андрей.

"Кредо-58" - Командир рр 81 гв. мсп гвардии капитан Коломейцев Евгений.

"Кредо-5" - Командир рв рр 81 гв. мсп гвардии старший лейтенант Чугунков Дмитрий.

"Хром-49" - Командир приданного 33 обс 90 гв. тд гвардии подполковник Ситников Виктор Владимирович.

"Конус-52" - Командир здн 81 гв. мсп гвардии майор Петров.

"Курьер-47" - Командир адн 81 гв. мсп гвардии подполковник Андреев.

"Днепр-44" - Связист НШ адн гвардии майора А.Шумовича гвардии рядовой Суханов Григорий.

"Рокада-57" - Рем. рота 81 гв. мсп.

"Ода-84" - иср 81 гв. мсп гвардии капитан Симонов.

"Камань-87" - врхр 81 гв. мсп

"Щека-57" - рмо 81 гв. мсп гвардии капитан Рязанцев.

"Вечер" - Психолог 81 гв. мсп гвардии капитан Фомин Александр.

Командир 2 мсб 81 мсп И.П. Шиловский:

*Из полка и приданных ему подразделений и техники было создано 2 штурмовых отряда (ШО):*

*1 ШО – это 1 мсб + 2 ЗПРК «Тунгуска» 131 омсбр + часть сил 1 гв.исбр (гвардейская инженерно-саперная бригада. Находится в Ростове Ярославском) (один БРЭМ, 2 понтонные машины + личный состав этой бригады);*

*2 ШО – это 2 мсб + 2 ЗПРК «Тунгуска» 131 омсбр + часть сил 1 гв.исбр (один БРЭМ, 2 понтонные машины + личный состав этой бригады).*

*Каждый ШО состоял из 3-х штурмовых групп (ШГ). ШГ – одна мотострелковая рота + приданные ШО силы, распределённые по ШГ.*

Командир 81 мсп А.Ярославцев:

*Мы создали штурмовые группы и отряды. Пехоте были приданы танки. В полку - два батальона. Мы наступали в два эшелона: 1-й батальон в| первом эшелоне, за ним на некотором удалении 2-й батальон.*

Инженерное обеспечение 81-го мсп выполняли саперы 1-й инженерно-саперной бригады. В составе полка на тот момент находилась группа из 8-ми человек под руководством капитана Москалёва и лейтенанта Курманова на БТРе.

*Из журнала боевых действий 81 мсп:*

*30.12 – 18-00 командир корпуса вызвал ком.полка и командиров подразделений на командный пункт корпуса для уточнения задач и организации взаимодействия. Готовность полка к вьшолнению задач определена в 5.00 31.12.1994 г. После уточнения задач командиром корпуса, командир полка уточнил задачи командирам подразделений на схеме аэрофотосъемки г.Грозного.*

НШ 81 мсп С.Б. Бурлаков:

*В 23.00 30.12 командир полка поставил боевые задачи и организовал взаимодействие со своими и приданными командирами подразделений и к 6.00 31.12 полк ротными колоннами вышел на указанные направления, о чем было доложено командиру корпуса. С 7.30 31.12 полк начал выдвижение и приступил к выполнению боевой задачи.*

Боевые действия 81 мсп 07:00 - 14:00 31.12.1994 г.

*Из журнала боевых действий 81 мсп:*

*4.15 – началась артподготовка.*

*7.30 – начали выдвижение к Грозному.*

1 мсб 81 мсп вышел из района МТФ в направлении моста через Алханчуртовский канал, и далее к аэропорту "Северный".

Командир 81 мсп А.Ярославцев:

*Что касается … [боевой] задачи, то при ее постановке особое внимание обращалось на недопустимость уничтожения людей, зданий, объектов. Мы имели право открывать только ответный огонь. Задача полка - взять под контроль железнодорожкый вокзал и дудаевский дворец, почту, телеграф, другие важные объекты, обеспечив тем самым возможность другим силовым структурам начать разоружение бандформирований... То есть занять, очистить от вооруженных лиц, наладить пропускной режим и создать условия для нормальной работы администраций... Мы знали, что там наряду с боевиками много мирных жителей и надо быть предельно осмотрительными. Знали, что улицы перегорожены баррикадам. Знали, что боевики вооружены гранатометами и стрелковым оружием, но есть отдельные танки и орудия, которые могут вести засадные действия. Что касается опорных пунктов противника, то их очень трудно выявить. …. боевиков оказалось больше, чем предполагали*

Около 5 часов утра 31 декабря 1994 года разведывательная рота полка под командованием капитана Е.Коломейцева атаковала аэропорт «Северный». К 9-ти часам передовой отряд выполнил ближайшую задачу полка, овладев аэропортом и разминировав два моста через Нефтянку на пути в город.

Командир разведроты 81 мсп Евгений Коломейцев:

*Состав разведроты: 9 единиц техники (5 БРМ-1К и 4 БРДМ), 34 человека личного состава. При входе в Грозный, в районе «Северного» я рано утром шёл, задачу получил накануне, ну не я один, ст. лейтенант Чугунков Дима и, соответственно, личный состав, без БРДМов. БРДМы мы в город с собой не брали, я наотрез отказался от них, потому что эти автобусы - это «братская могила».*

*Пошли 5 БРМок, соответственно личного состава тоже пошло меньше, поехали только те, кто входит в состав БРМ1-К, по 3 человека, ну и Чугунков Дима (взводный) и я, вот нас, считайте, 17 человек. Командир взвода ещё один - Руслан, остался с БРДМами в лагере. Проходили мы аэропорт «Северный», были отдельные выстрелы, обстрелы, соответственно в ответ мы тоже стреляли.*

*В самом аэропорту «Северном» уже никого не видно. Где-то в районе 5-ти утра мы проехали этот аэропорт, весь полк ещё находился в горах, с задачей выйти на Богдана Хмельницкого, на пересечение с Маяковского с Богдана Хмельницкого и занять там оборону, для того, чтобы при входе батальоны прошли уже спокойно. Когда через мост через Нефтянку проходили, там был обстрел и, в частности, подъехала машина, «газончик», там был милиционер, который всё нам грозился. Что мост будет взорван, там заминирован, там боевики. Некоторое время послушали, подумали, я доложил командованию наверх, потом плюнул просто и с интервалом где-то в 100 метров все 5 машин сквозанули туда. Мы видели за этим мостом, на удалении порядка 300 метров, с правой стороны было как предприятие, КПП какое-то. И мы вперёд. Проехали, Чугунков шёл первый, я шёл в середине.*

НШ 81 мсп С.Б. Бурлаков:

*К 9.00 31.12 силами разведывательной роты полка был захвачен аэродром г. Грозный практически без сопротивления боевиков. Командир полка доложил о выполнении о выполнении ближайшей задачи и получил приказ от командира корпуса на выполнении дальнейшей задачи.*

Командир отдельного батальона связи (обс) 90 тд подполковник Виктор Ситников:

*"Выступили с рассветом, около 7 часов утра. Первой пошла разведрота. При выходе из района аэропорта никакого сопротивления не было. Но на пути через ручей [р. Нефтянка] обнаружили заминированный мост [мост на улице Плодоягодной]. Об этом сообщили местные жители. Внешним осмотром мины обнаружить не удалось. Пропустили по мосту одну БМП. Прошла нормально. Колонна 81-го полка двинулась дальше.*

Следом за передовым отрядом колонной двигался 1-й мсб подполковника Э.Перепелкина. Западнее, через совхоз «Родина», шел отдельной колонной 2-й мсб полка. Боевые машины двигались в колоннах, впереди шли танки, по флангам – самоходные зенитные установки.

Командир 2 мсб 81 мсп И.П. Шиловский:

*В 3 часа ночи 31 декабря был получен приказ выдвигаться в Грозный, для этого моему батальону было необходимо преодолеть канал у совхоза Родина, для этого двум БРЭМ было приказано зарыть его, чтобы боевые машины могли перейти канал, не застряв в жиже. Выдвинувшись для закапывания они были встречены огнём пулемёта из совхоза (совхоз располагался по ту сторону канала). БРЭМы вернулись, я же от разведчиков узнал, что в 5 км есть брод через канал, выехав туда, провёл рекогносцировку, далее провёл колонну через брод успешно. Вместе со вторым батальоном канал преодолела также рота (4-я штурмовоя группа ) под командованием капитана Юрия Яровицкого.*

*...однако ШГ 5 и ШГ 6 вытянуть на себя не смог, не было связи. В связи с этим ШГ 5 и ШГ 6 пошли вместе с ШО 1 ( 1-й мсб ) на Грозный через аэропорт Северный.*

Примерно в 10:15 1 мсб, с идущей в авангарде разведротой, входит в город по ул. Б.Хмельницкого и доходит до ул.Профессиональная.

В это же время разведрота подходит к перекрестку ул. Б.Хмельницкого - ул. Маяковского.

Командир 81 мсп А.А.Ярославцев:

*Противник не создал крупных очагов обороны, за исключением центра города. Серьезных инженерных заграждений не применял, бандгруппы, прекрасно зная город, внезапно появлялись на маршрутах продвижения войск и открывали внезапный огонь по бронетехнике из гранатометов. Умело действовали снайперы. На главной улице Богдана Хмельницкого баррикад и завалов не было, но, мне докладывали , что справа и слева в жилых массивах они были.*

В районе перекрестка улиц Б.Хмельницкого - Маяковского - Первомайской, разведрота попадает в засаду. Ярославцеву поступает доклад от разведчиков капитана Коломейцева о боевом соприкосновении с противником. Вскоре новый доклад: горит танк, и по нему боевики лупят со всех сторон. Ярославцев приказывает разведчикам отойти под прикрытие главных сил полка. Рота отошла на улицу Богдана Хмельницкого, где в тот момент находился 1-й мсб 81-го полка, а по обнаруженному противнику был нанесен артиллерийский удар.

Ст. л-нт Чугунков , ком. рв рр 81 мсп:

*Когда перешли контрольную точку , пересечение улиц Б. Хмельницкого – Первомайской , тут неожиданно я получил в свою машину первую гранату РПГ. По пути следования в Грозный к нам пристроился танк Майкопской бригады, который был сожжен минут через 20 после начала боя... Потом потеряли еще одну БРМку, она практически в упор была расстреляна из витрины магазина, двое сержантов было ранено, расстреляна еще одна машина из крупнокалиберного пулемета. Я остался один на этом перекрестке с горящим танком, с командиром танка сержантом Балетом. Получил команду на отход от командира полка. К этому моменту машина получила уже 4 попадания из РПГ, гусеница держалась на честном слове, катка не было, башню клинило, связь прерывалась.*

Командир рр 81мсп Евгений Коломейцев о бое на перекрестке:

*Шли с интервалом уже 30-50 метров, пока по Хмельницкого ехали, нас обстреливали, но не сильно. Когда уже подъехали к пересечению Маяковского - Богдана Хмельницкого, Чугунков у меня проскочил вперед перекрёсток, ушёл на Первомайскую, ну естественно через крик, через твою мать и всё остальное, потому что с поля зрения вышел. Выскакиваю туда, а его уже там лупят, возле школы, на Первомайской, с правой стороны там школа. Вот он туда подскочил и его там начали долбать с 9-этажки, плюс там на Первомайской в промежутке дувал стоял, оттуда били. Он спрятался за 9-этажку, проехал, а мы с этой стороны. С нами шел танк Т-72, царство небесное наводчику-оператору и механику-водителю, они погибли, а командир танка выжил.*

*Он с горящего танка вывалился, а танк вот с этими, они взорвались, просто взорвались. Это прямо на глазах моих произошло. Они заблудились в горах, ещё перед аэропортом «Северный», примкнули ко мне БМП-2 и танк. Вот я шёл своей колонной, а они рядом, параллельно шли со мной, я останавливаюсь и они, я продолжаю движение, и они продолжают, я доложил, естественно, наверх, своим. Мне сказали: «ну подойди, уточни». Я выходил, по броне стучал, спрашивал кто что, они башней вертят, никаких признаков, что выйдут не показывали. Когда время уже прижимало, мне сказали продолжать движение, но поглядывать. И мы поехали дальше. И они всё время ехали со мной. Благодаря этому танку, скажем так, в какой-то степени, Дима Чугунков и выскочил, потому что когда его зажали там, начали стрелять, с гранатомёта лупить, он за 9-этажку спрятался. Механик молодец, БМП, она как ныряет, он назад даёт, и она так вжик назад и граната прошла, это всё происходило прямо на глазах. У меня одна БРМка выскочила, чтобы Чугункова вытащить оттуда. Выскочила на эту площадь на Первомайской. Их подбили, они вылезли из машины и к 9-этажке, все живы остались. И выскочил потом танк и начал валить этот дувал, стрелять. В этот момент Чугунков Дима выскочил оттуда, а в этот танк прямым попаданием попали боевики. Когда дым пошёл уже из танка, выскочила БМП-2 и стала стрелять, наверное, в надежде, что танк отойдёт, но у него со всех щелей уже дым пошёл. А потом люк открылся, факел метра на 1.5-2 и вывалилось тело. Это командир, как я понял, вывалился, прямо с танка упал, повалялся, потушился и забежал в частный сектор. Связь. Я докладываю, то-то и то- то, мне командир даёт команду отойти . Я собрал всех, мои раненные ушли не к нам, а в частный сектор, через частный сектор попёрли. Ярославцев говорит, всё, давай отходи. Мы подняли раненых и этого командира танка. БМП-2 со мной дальше, задом-задом и вышла. Свои чуть не пристрелили, когда выходили, потому что нас сопроводили ещё боевики на УАЗике с гранатомётами. Когда мы выскакивали, уже полк стоял по Богдана Хмельницкого в колонну по 3, целый марш был, ну и одновременно, естественно, все пушки на нас направили.*

*Потом поступила команда - отставить, а тот, что нас сопровождал сзади УАЗик, отстрелили. Потом я объехал колонну эту всю против шерсти, назад, к этой Нефтянке. И вот где это предприятие [ул. Плодоягодная], танк там стоял и машина командира Ярославцева. Я вышел. Из 5 машин, которыми я вошёл, одну оставили мы на Первомайской, а вторую оставили у командира. Не знаю, как она доехала, потому, когда я уже выходил, ко мне подбегает механик, и таким слёзным голосом - я, говорит, не виноват, она сама заглохла, я не знаю что делать, не заводится. Тут Чугунков подбежал, говорит, не ругай его, смотри с той стороны, с обратной. Мы с той стороны зашли, а там нет 3-х катков и вся передняя часть, где двигатель просто-напросто с крупнокалиберного пулемёта была вырвана. Когда лист ребристый подняли, если честно, это просто нонсенс, такого не бывает, там от двигателя ничего нет, там просто каша металла и масла, гуща вот такая. Что могло двигать вот эту машину, не можем представить. Ну и потом когда на Орджоникидзе приехал я опять, опять колонну обогнали уже 3-мя машинами. С экипажей я пересадил одного себе, расселись на 3-х машинах, один, тот, который вышел на наших, по-моему не нашего полка, их сразу отправили в Волгоград в госпиталь. Они там тащили на себе и механика-водителя, раненный сильно был.*

Командир 8 тр 6 тп капитан Игорь Вечканов:

*Дошли до Богдана Хмельницкого, до перекрёстка, оттуда с 9-этажки стали долбить, мощный огонь пошёл. Залпа два-три с пяти танков сделали, верхние этажи снесли, с нами ещё 2 Тунгуски были, тут наша разведка выскочила на нас, потому что там их поклевали, они тоже выскакивали на перекрёсток этот раньше.*

*Справа на перекрёстке сгоревшая 72-ка, майкопская, наводчик стрелял, пока башню не сорвало. Один лежал у танка убитый, механик, думаю. Обгоревший командир вылез, я его подобрал, посадил в БТР огнемётчиков, наводчик до последнего стрелял.*

*Там 12 человек боевиков шло с переносным ПГшкой, за дом спрятались, дом мы снесли. За пятиэтажкой газовая колонка где-то была во дворе, там какое-то красное здание, они туда прятались, машина Татра стояла.*

*Там же, где горела 72-ка, справа начали стрелять. …Но тут нас майкопцы начали обгонять, в этом месте они нас и обогнали, по-походному на броне у них народ сидел, нас они быстро обогнали. В это время по Маяковского начались на бешеной скорости ехать на нас их (боевиков) машины. Один был изотермический фургон, где они сидели. Потом в нашу колонну УАЗик бортовой, с будкой, начал въезжать.*

*Вот этот «Тори» «Тунгуска» [Тори - позывной], я ему сказал, и она расстреляла машину. Она была взрывчаткой начинена, от УАЗика только передний бампер остался. Потом наши разведчики, Коломейцев, потеряли одну машину там возле школы, начали выходить, а мы-то уже 9-этажку долбили, чуть-чуть их не раздолбали, хорошо, что они достали флажки, мы сообразили, мы пропустили их через себя, они ушли в тылы, а за ними боевики шли.*

*Когда нашей разведке наворочали, они начали выходить, после того мы отошли, артиллерия, я вызывал через Ярославцева, она отработала, мы пошли, они начали вылетать оттуда. Почему вся путаница вышла, я уж сейчас не помню, по-моему, на 2-шках БМП боевики шли, наши ушли, этих мы отсекли от наших, они ушли.*

Рядовой Тодоров Василий, БМП № 613, 1 мср:

*Из Самары выехали 13-го по-моему, из Черноречья с утра выехали на Красный Кряжок, сутки грузили технику, оружие получали и в 5 часов утра, по-моему, в вагоны погрузились. Трое суток ехали до Моздока, в Моздоке разгрузились, палатки поставили в аэропорту и там мы были числа, наверное, до 25-го. 25-го мы уже поехали под Грозный, роте отвели там какой-то участок в чистом поле. Ну а 31-го с утра, по-моему, часов в 6 в Грозный, по крайней мере, часов в 6 мы устояли в боевой колонне и примерно в это время выдвинулись.*

*Взводный у меня лейтенант Мочалин был. В экипаже БМП механик-водитель и наводчик-оператор были новые, перед отправлением в штат добили и один пехотинец рядовой, его из Тоцкого перевели. Командир отделения Клюев Алексей был, я и Проскуряков, из Тольятти парень.*

*Доехали до черты города, нас 2 группы было, как это считается, штурмовые, впереди техники бежали, с одной стороны улицы шёл я, Соловьёв, из Ижевска он, погиб потом, Желнов, Стышов Олег и Якушин (?) Гоша (Лёша?) он тольяттинец, замкомвзвода, а по второй стороне лейтенант Сидельник, командир второго взвода и Хантеев, тоже с Самарской области.*

*Мы дошли до перекрёстка [Маяковского-Хмельницкого], там нас обстреляли. Желнова ранило, ему осколок как раз между задними и передними пластинами бронежилета попал под мышку, лёгкое и печень пробило, а меня в ногу.*

*Там на перекрёстке такое здание, девяти или двенадцатиэтажна, она так полукругом идёт, оттуда огонь шёл.*

*Мы занесли раненого в частный дом. Там перевязали. Через некоторое время стали выходить и уже видели, что наша техника пошла дальше, Березуцкий [командир 1 мср] сидел на броне.*

*Я отнёс Желнова назад к «таблетке» (АП – автоперевязочная), уже сам собирался уходить, а майор медик заметил, что у меня кровяной след на штанах и меня тоже затащил туда, в «таблетку». И потом нам первую медицинскую помощь оказали, и прапорщик Кириченко вывозил, в одном десанте Ярославцев был, в другом я с Желновым.*

К 11:00 81-й мсп вышел на улицу Маяковского, о чем командир полка А. Ярославцев доложил командующему группой "Север" генералу Пуликовскому. Таким образом, задача дня 81 полка, запланированная на 16:00, была выполнена.

НШ 81 мсп С.Б. Бурлаков:

*Разминировав два моста южн. аэропорта к 11.00 31.12 полк вышел на рубежи, определяемые содержанием дальнейшей задачи, где было оказано незначительное сопротивление со стороны боевиков, но после налетов артиллерии сопротивление прекратилось. Во время этого боя полк потерял одну БРМ-1к и двух человек ранеными.* [Следовательно, арт.удар длился примерно 45-60 мин, в течении которого техника неподвижно стояла на ул.Б.Хмельницкого. В это время 4 мср 81 мсп и 2 мсб 131 омсбр, выдвигавшиеся тем же маршрутом, вошли в город и при отсутствии взаимодействия, стали вклиниваться в боевые порядки 1 мсб 81 мсп]

Командир 81 мсп А.А.Ярославцев:

*В этот момент у нас с майкопцами получились небольшие неувязки. Насколько я понял, их задача состояла в том, чтобы поддерживать нас, наращивать наши усилия, если нас остановит противник. Но они начали обгонять нас, вклиниваться. Но потом разобрались в ситуации, все вошло в норму.*

НШ 81 мсп С.Б. Бурлаков:

*Командир полка доложил командиру корпуса о выполнении дальнейшей задачи и командир корпуса приказал выполнять конечную задачу.*

К этому моменту на участке улицы Б. Хмельницкого находился 1 мсб 81 мсп под командованием п/полковника Э. Перепелкина и 4-я мотострелковая рота (ком. роты - капитан Ю. Яровицкий) с командиром 2 мсб подполковником И. Шиловским, а также 8-я танковая рота (командир - Игорь Вечканов).

5-я и 6-я мср из состава 2 мсб были остановлены приказом командира 81-го мсп Ярославцева в километре от совхоза "Родина" , где оставались примерно до 13:30 31 декабря.

Командир 81 мсп А.А.Ярославцев:

*Второй батальон в тот момент ждал у моста, в отовности был и резерв - танковый батальон под командованием майора Юрия Захряпина. Я им дал команду подтягиваться к улице Маяковского.*

*В районе перекрестка и на ул Б. Хмелницкого скопилось большое количество боевой техники.*

НШ 81 мсп С.Б. Бурлаков:

*Первые потери полк понес на пересечении улиц Маяковского и Б.Хмельницкого. Там боевую разведывательную машину подбили из гранатомета, разведчики покинули горящую машину и спрятались в развалинах дома. Рядом каким-то образом оказался танк майкопской бригады, хотя он должен был идти по другому направлению. Танк подожгли...*

*Естественно, после того, как были сожжены первые машины, мы стали осуществлять отход, и тут неподготовленность механиков-водителей привела к дикой пробке. На небольшом участке сгрудилось огромное количество машин. Лучшего момента для уничтожения бронетанковой техники даже трудно было представить. ...*

Командир 8 тр 6 тп капитан Игорь Вечканов:

*Тут уже 2-й батальон въехал нам в хвост и вот на этой улице, < ... > , до Маяковского, там такое столпотворение в течение 30 минут творилось, что если бы боевики сообразили бы, можно было бы весь полк ещё там сжечь.*

*Я вызвал артиллерию у Ярославцева, они начали долбить. Эта Маяковского уже была задача дня, так ставили задачу, выйти туда, там закрепиться, сзади должны были МВДшники чесать всё.*

*Ну, вот задача дня была выполнена в течение 40 минут. Если бы мы не рыпались дальше, всё было бы очень хорошо! Т.к. в тот момент все боевики, что передвигались в частном секторе, были хорошо видны и их уничтожали.*

ЗКВР 1 мср капитан Д. Архангелов:

*Во время боя на прекрестке я переключился на частоту вышестоящего командования , кто то с позывным "МРАМОР" говорил - " Что у вас там за сучья свадьба, почему не идете вперед ? "*

*Ему ответили , что по перекрестку будет работать артиллерия.*

*МРАМОР - "Приказываю идти вперед!*

Командующий группировкой "Север" генерал Пуликовский отдает команду Ярославцеву идти к Президентскому дворцу.

Нач. опер. отдела 2 гвардейской общевойсковой армии гвардии полковник Макарин Николай Михайлович:

*Задача дня 81 мсп: Перекресток улиц Б. Хмельницкого - Маяковского - Первомайской.*

НШ 81 мсп С.Б. Бурлаков:

*Я связался с командиром, получил приказ сформировать первый штурмовой отряд в самостоятельную колонну, чтобы он мог действовать. Работа по средствам связи не дала никакого результата. Боевики сразу вышли на нашу частоту, «забили» эфир. Мне пришлось под огнем противника растаскивать машины, формировать колонну штурмового отряда.*

*Огонь с крыш домов был достаточно плотный. Но как-то посчастливилось – в меня не попали. Мне удалось растащить колонну, вытянуть первый штурмовой отряд – танковую и две мотострелковых роты. У меня была задача - возглавить отряд и выдвинуться для выполнения задачи. Я шел впереди первого штурмового отряда по направлению к вокзалу. Двигались под огнем, практически все верхние этажи зданий находились под контролем боевиков.*

*Мы смели отдельные мобильные группы, которые пытались преградить путь: пушки работали практически в режиме зенитного положения, били по верхним этажам.*

Командир обс 90 тд подполковник В. Ситников:

*Командир полка Александр Ярославцев с батальоном пошёл к площади Орджоникидзе улицей, что была левее Первомайской [ул.Лермонтова]. Батальон Бурлакова - параллельно - по Первомайской.*

Командир 81 мсп полковник А.А. Ярославцев:

*Разведроту побили, но дальше мы никакого сопротивления не встретили - я по Первомайской до Орджоникидзе ехал на броне. Видимо, боевики не ожидали от нас такой наглости, да еще 31 декабря. Впустили, а потом подумали, что делать. Стали стягивать живую силу и по обстановке бить, ведь дома-то не захвачены. Для захвата нужна пехота, а откуда у меня пехота?*

В дальнейшем 1 мсб, двигаясь на высокой скорости, проходит маршрутом: перекресток Хмельницкого - Маяковского - ул. Первомайская, ул. Первомайская - пл.Орджоникидзе - пр-кт Орджоникидзе - ж/д вокзал, и к 12:30 выходит в район железнодорожного вокзала.

К вокзалу вместе с НШ 81 мсп вышли 1-я и 2-я мотострелковые роты (1 мсб) и танковая рота под командованием капитана Игоря Вечканова (8 тр, позывной «Каток»).

НШ 81 мсп С.Б. Бурлаков:

*К 13.00 31.12 полк бронированными колоннами на большой скорости, ведя огонь из стрелкового оружия, вооружения БМП и танков по окнам зданий и вдоль улиц выполнил задачу: захват ж/д вокзала 1 мсб (без 3 мср) с тр; 2 мсб с тр блокировал ул.Чехова, пл.Ордженикидзе, ул.Красных Фронтовиков, пр.Ордженикидзе.*

ЗКВР 81 мсп Игорь Станкевич утверждает, что не встретив в дальнейшем сопротивления, 1 мсб 81 мсп с тр под общим командованием НШ 81 мсп подполковника Семёна Бурлакова выполнили поставленную перед ними задачу, и в "12.30 вышли к железнодорожному вокзалу."

Командир 81 мсп полковник А.А. Ярославцев:

*...Штурмовая группа Бурлакова проскочила президентский дворец. Впрочем, задачи по его блокированию я не ставил*

3 мср (командир - ст. л-нт Дмитрий Прохоренко), 4 мср и 7 тр (командир - ст. л-т Андрей Ковдря) вместе с командиром полка и комбатами обоих батальонов выдвигались по маршруту: перекресток Хмельницкого - Маяковского - ул. Первомайская, - ул.Лермонтова - до ул. Слободская (возможно - ул.Гикало) - ул. Первомайская - пл. Орджоникидзе и далее к Презедентскому дворцу.

Позже к площади Орджоникидзе выходят 5-я и 6-я мотострелковые роты.

За это время боевики сумели подтянуть дополнительные силы и плотно блокировали кварталы, примыкающие к презедентскому дворцу и площади Орджоникидзе.

Заместитель командира полка (п/п-к В.Айдаров) и 9 тр ( командир - капитан Рамиль Батретдинов) находились на перекрестке улиц Б.Хмельницкого - Маяковского.

НШ 81 мсп С.Б. Бурлаков:

*Все подразделения полка получили приказ от командира полка занять круговую оборону. Командир полка НП выдвинул на пл.Ордженикидзе. Резерв в составе тр тб вместе с заместителем КП находился на перекрестке улиц Б.Хмельницкого, Маяковского.*

Примерно в 12:30 головная часть колонны полка, состоящая из 40 БМП, 9-12 танков, ЗРК, других машин, растянувшаяся на 1,5-2 км, выходит на пл. Орджоникидзе, где подвергается атаке превосходящих сил противника.

Первыми к площади Орджоникидзе и, в последующем, к Президентскому дворцу, вместе с командиром полка вышла 3 мср под командованием командира 1 мсб подполковника Эдуарда Владимировича Перепелкина. За ней, с небольшим отрывом, на площадь вышла 4 мср 2мсб и 7 тр. Танки 7-й тр блокировали мост на ул. Красных Фронтовиков.

Ст. л-т Филатова (7 тр):

*31 декабря, я, был оставлен с экипажем 175 для восстановления ходовой части танка 188 [пояснения И. Вечканова: то, что я говорил, что танк разулся, Устинкин], с 10-30 до 11-15 приблизительно,восстановили ходовую часть и < ... > выдвинулись в город Грозный по указанному командиром батальону маршрута. Колонну < ... > мы догнали на пл. Орджоникидзе и продолжали движение вместе с колонной роты, сзади к нам присоединились танки, 4 штуки, чьи - не знаю. С площади мы повернули направо, пройдя один квартал, мы повернули налево и, дойдя до моста, встали и заняли оборону. Наводчик рядовой Макеев был наблюдателем, вёл беглый огонь по противнику.*

Прапорщик Армякова (7 тр):

*31-го танк 173 под моим командованием, в составе рядового Просолова, наводчика и механика-водителя Скрипина, получил приказ в составе 1 тв 7 тр выдвигаться в сторону г. Грозного. При входе в город сначала шли по ул. Богдана Хмельницкого, внимательно осматривали близлежащие стороны, чтобы засечь вовремя появление противника.*

*При подходе к пл. Орджоникидзе огонь из разного вида оружия усилился. И наши машины на некоторое время встали. Командир батальона пытался продвинуть колонну вперёд, но не получалось, везде был огонь по танкам из всех видов оружия.*

*Затем, дойдя до площади, мы повернули направо по ул. Орджоникидзе пройдя квартал - налево, не помню название улицы. Когда на улице стало темнеть, противник открыл огонь из РПГ, в результате чего в 172-ю машину попала граната.*

*Видя, что ничего хорошего их этого не получится, командир батальона принял решение отойти на пл. Орджоникидзе и занять круговую оборону.*

Командир 81 мсп полковник А.А. Ярославцев:

*На площади Орджоникидзе начался интенсивный обстрел, и мне пришлось сесть под броню. Принял доклад от Бурлакова [~12:30], что первый батальон вышел на вокзал. А когда сам доложил генералу [Пуликовскому], что вышел на вокзал, получил от него команду - "ко дворцу". А дворца я ещё и не видел. Только на карте. Сейчас, думаю, подкачу поближе и на себя вытащу второй батальон. Ну а потом буду окружать дворец. Били уже основательно. Уже трудно сориентироваться, где, сколько, откуда бьют? Пушку повернёшь - тебя бьют с двух-трёх гранатомётов уже с другой стороны. Невозможно просчитать такие варианты, ведь пехоты-то нет. [В десанте должно было находится пополнение, но так как штурм был перенесен на 31 декабря, в город пошла практически " голая " броня]. Или в круговую оборону вставать, или палить во все стороны. Вот мы и стали палить, а это значит - палить до тех пор, пока тебя не сожгут. Тут ведь смотришь - через десять минут у тебя из пяти единиц техники осталось две. А ведь это не железо, - люди горят. Живые, естественно, пытаются вытащить раненых, в это время их тоже бьют.*

Командир разведроты 81 мсп Евгений Коломейцев:

*...Авианаводчик [авианаводчик капитан Кирьянов, БМП № 600 комполка] светлая ему память, сказал «вниз давай», я подошёл вниз, туда спустился к нему, координаты показал, где и что там есть, он мне дал команду - давай обратно, туда.*

*Я БРМку сменил на БМП-2, у меня 130-я радиостанция накрылась, и поэтому мне с гранатомётного взвода дали БМП-2.*

*Колонна, оказывается, пока мы обратно шли, пошла на пл. Орджоникидзе. На площади их уже начали, можно сказать, долбать, щипать, Ярославцев говорит - там вот опять зажали.*

*Подошли к площади Орджоникидзе. Когда выскочили, там ларьки стояли. Мы - по тротуарам, потому что везде стоит техника, колонна частично горит.*

*Мне пришлось по тротуару просто ехать, столбы, ларьки мы двигали в сторонку машинами, не очень аккуратно, для того, чтобы выйти вперёд.*

*Когда я выскочил на пл. Орджоникидзе, посреди стояла БМПшка Перепёлкина Эдика, он такой, в каске, по пояс из люка вылез и по радиостанции, я слышал, ищет своих, а найти не может.*

*Батальон стоял там, кто куда вышел, их обстреливали. Я подъехал, спросил - чем тебе помочь ?, он говорит- вот оттуда, от Чехова, ( там стояло 2-этажное здание с черепичной крышей ), вот оттуда, говорит, меня лупят . И тогда мы вышли прямо на площадь, запутались ещё в проводах троллейбуса, порвали их. Я увидел, где стреляют, повернул башню, поработал наводчик, …после этого более-менее чисто и тише стало. Мы его немножко прикрыли со стороны Чехова, там, в лесополосе [парк] как раз стояли 72-ки, танки боевиков.*

Командир 2 мсб 81 мсп И.П. Шиловский:

*В Грозном встретил 1 мсб полка. Задача 1 мсб была - взятие ж.д. вокзала, а моему батальону - "стать у Рескома", уже позже трансформировавшийся во "взять Реском". При движении по ул. Первомайской, не доходя пл. Орджоникидзе, колонна попала под обстрел танка Т-72 прямо у больницы, стреляли через стену мемориала депортированным, из красного кирпича.*

Подбить танк удалось только комбату Шиловскому из гранатомёта под погон башни, танк был уничтожен взрывом боекомплекта с отрыванием башни.

Командир 2 мсб 81 мсп И.П. Шиловский:

*Сначала подбили БМП с сержантом, не помню фамилии, танк этот подбил, пламя, как из горелки, никого не достали, не подойти было.*

*Я залез на КШМ и пытался подбить танк с «мухи», было 2 осечки, не выходила граната, КШМ выглядывала из-за угла, я целился, и пытался поразить, потом КШМ давала назад , стена там высокая, только стоя на броне можно было поразить. После осечек не ждал положенную минуту, а взводил гранатамет заново. Танк уже приготовился стрелять, но я успел раньше, потом КШМ резко сдала назад, чуть не упал.*

Командир 81 мсп полковник А.А. Ярославцев:

*…В это время мой резерв уже подтягивался к улице Маяковского, я тем временем выходил на площадь Орджоникидзе. Здесь подозвал к себе командира первого батальона подполковника Перепелкина. Когда он подъехал, сказал: "Перекрой, Эдуард Владимирович, тыльную улицу, [ул. Чехова] чтобы в спину не ударили.*

*На связи Бурлаков, докладывает:*

*"Нахожусь' у вокзала". Засекаю время — 12.30. В это время по связи вышел Пуликовский, спросил, правда ли, что вышли к вокзалу. Я подтвердил.*

*Ну а потом была такая команда: "Давай ко дворцу". Сейчас вокруг этого момента в радиообмене возникли определенные споры. Скажу так: по ЗАСу голос Пуликовского я узнал. Считаю, это был он. Ситуация на тот момент выглядела так: наши потери - одна боевая машина. Мы находились в центре города. Конечно, штурмовать дворец было некем. Но блокировать его вполне могли. Потом, предполагал, подойдут подкрепления, которые и займутся расчисткой города.*

На блокирование улицы Чехова был оставлен (предположительно) один из мотострелковых взводов 3 мср, остальные проследовали за комполка к Президентскому дворцу.

При подходе к площади Ленина на проспекте Орджоникидзе усилился обстрел из стрелкового оружия и гранатомётов. У Президентского дворца наступающие были остановлены огнем противника и понесли ощутимые потери. И одной из первых была подбита БМП командира полка, при этом погибает авианаводчик капитан Кирьянов. Очевидцы – офицеры, ехавшие следом в колонне, рассказали, что как только БМП Ярославцева с бортовым номером «600» притормозила возле одного из домов, в неё с левого борта попала граната.

Командир 81 мсп полковник А.А. Ярославцев:

*И тут началось!: со всех сторон гранатометные залпы и снайперы. Я высунулся из люка БМП, чтобы осмотреться, в этот момент в башню попала граната, меня ранило осколками в лицо, в висок. Это случилось 31 декабря, примерно в 13.30, 14 часов.*

*Из журнала БД :14.00 - ранен ком.полка*

Командир 81 мсп полковник А.А. Ярославцев:

*"Вдруг такой страшный удар по голове - будто её снесло, и я ухнул под броню. Это было на углу проспектов Победы и Орджоникидзе . Оглянулся - чувствую, трясёт. Значит, ранен, вокруг кровища. Рядом со мной радист, а сзади начальник связи [майор Михаил Сиренко]. Попросил радиста меня перевязать, а ему страшно, но достает пакет и начинает перевязывать. В этот момент в открытый люк отработал снайпер. Мне срезало пучок волос, бойца посекло осколками. БМП покачивалась на ходу - это меня и спасло. Ну, я сам себе всё перемотал, состояние, шоковое, боли ещё не чувствую и главное, не знаю что делать. В прострации потерял ориентацию и в пространстве, и во времени: вроде знаю, что на войне, а вот на какой?! Потом постепенно сообразил, что мне надо куда-то ехать, и смотрю: спецназовцы, что меня охраняли, вот так слева на дороге стоят и копошатся. Как выяснилось, у них убили солдата. Я им кричу: "Вы что! Давайте вперёд! Прикрывайте!"*

По словам Куликова, спецназовцами, охранявшими полковника Ярославцева, были бойцы "Скорпиона" - подразделения специального назначения 47-го полка ВВ, а погибшим - рядовой Радий Хаялтинович Бектимиров (по другим данным - Радий Хаяктимович Биктемиров). После того, как был подожжён их БТР, "отважно повёл себя командир группы старший лейтенант Олег Гладинов: двенадцать бойцов (он сам - тринадцатый) сумели выскочить из горящей машины и по команде офицера заняли оборону на первом этаже одного из домов. Правда, этажом выше уже находились чеченские боевики, но в уличных боях, которые тогда происходили в Грозном, такое случалось часто и даже не казалось чем-то необыкновенным. <...> Так и сражались, сумев уничтожить несколько боевиков, и покинули здание только тогда, когда их начали забрасывать гранатами через окна. <...> Ни убитого Бектимирова, ни шестерых раненых бойцов, <...> он на произвол судьбы не бросил. Всех вытащил в тылы, а сам, будучи раненым, остался в строю и с остатками своей группы присоединился к другому подразделению спецназа ВВ - к отряду "Росич", который вёл бой в районе консервного завода и горбольницы №1.

За командиром полка шел БТР приданных полку саперов под управлением л-та Курманова (позывной «Шмель-20») и БТР Р - 145 № 104 33 обс под командованием капитана Спиридонова. БТР саперов был подбит в районе площади Ленина, а БТР № 104 получил попадание из РПГ у Рескома и отошел к площади Орджоникидзе.

Командир рс обс 90 тд капитан С. Спиридонов:

*"Когда машина командира полка пошла по проспекту, по ней было сделано 3-4 выстрела. Комполка люк приоткрыл, чтобы осмотреться, и в это время его осколком зацепило. У вокзала [Дворца] много наших машин горело, и когда начали разворачиваться, я видел, что полковник Ярославцев ранен. У него была забинтована голова. И мою машину гранатомётом стукнуло, но она на ходу была. И обратно, когда пошли, его машина загорелась и моя загорелась. Командира перетащили на разведывательную машину артиллерийских наблюдателей [ПРП-4 подполковника Рязанова В.В.] и на ней его эвакуировали в тыл. Огонь на своей машине мы затушили и отошли за окраину города. Там ждали дальнейших распоряжений. Но никаких распоряжений никто не давал, потому что начальник штаба был у вокзала. А второй батальон пошёл на дворец.*"

Лейтенант Великородный:

*Я с начальником артиллерии подполковником Рязановым на ПРП следовал за машиной командира полка, у него на броне за башенкой сидел авианаводчик, капитан, отслеживал воздушную обстановку снаружи. Интенсивность огня боевиков значительно возросла с приближением к Рескому. Мы с Рязановым вели стрельбу по противнику, что били из окон верхних этажей и крыш домов на проспекте. Сзади вел огонь из амбразуры кормы связист, Хорошев Серега. В какой-то момент по крыше башни попали очередью, одна из пуль рикошетом ударила Рязанова в голову, пробила шлемофон и застряв в меховой подкладке обожгла ему макушку. Встали. Механик Миша Коновалов высунулся по пояс и открыл огонь по гранатометчикам. Долбили со всех сторон. Потом спереди громыхнуло. Я посмотрел на командирскую машину. Авианаводчик погиб, закрыв собой командира, граната попала в него слева сзади и разорвалась, [капитану Кирьянову Александру Владимировичу посмертно присвоено звание Герой Российской Федерации], а Ярославцеву осколками посекло голову и руку. КШМ после взрыва замерла, затем их механик внезапно сдал назад и наши машины столкнулись. Там видимо решили, что в них снова попали и вытащили командира. Под прикрытием разведчиков его посадили к нам. Пока ехали, сделал ему два укола промедола. Потом на перекрестке дороги совхоз Родина и аэропорт Грозный-Северный передали командира медикам волгоградского полка. Откуда его позднее забрал дальше в тыл Кириченко.*

Лейтенант Сабиров Данис, 33 обс:

*Я был одним из офицеров, которые были в Р-145 № 104 и дублировали машину командира полка Ярославцева) на тот случай, если его подобьют. БТР этот принадлежал 33 обс, собственно и я там же служил, мой комбат – Ситников. Было всего 2 БТР, мой и Ситникова. Ситников, по-моему, за Бурлаковым пошёл, а я до вулканизации не доехал, нашу машину подбили как раз около института нефтяников.*

*Как везде описано, до штурма шла подготовка. А 31-го в 5 где-то начали садиться на машины. Тот же Ситников, мой командир батальона, я, говорит, за Семёном (Бурлаковым) поехал, а ты, говорит, давай за Ярославцевым езжай.
С нами в машину сел ещё капитан Спиридонов, такой был в полку, Сергей Спиридонов. И вот он был капитан, я - лейтенант, водила – боец и сзади штатные радисты были, один радиотелеграфист, другой радиотелефонист. Итого нас было 5 человек в машине, БТР Р-145, номер у него 104 был.*

*Я удивился очень,что мы почти до центра города доехали до площади, там памятник Ленину был помню, потом дудаевский дворец, белый такой, полукруглый, ещё не доезжая дворца фонтан там где-то был справа, в том фонтане бойцы раненые прятались, БМПшки были подбитые, количество не помню, знаю, что было всё как в эйфории.*

*Потом мы доехали до здания института нефтяников, по нашей машине ударило, машина подпрыгнула. Ударило где-то в заднее левое колесо, но машина не загорелась, дымить начала и бойцы сзади, радиотелефонист и радиотелеграфист начали кричать, что горим. Это мне потом уже эти, то ли водитель, то ли Сергей Спиридонов сказал, смутно помню, потому что я тоже сознание потерял от того удара, у нас стёкла вылетели (ну передние реснички), реснички были не в боевом положении, не закрыты были окошки водительские, вот они вылетели, машину встряхнуло.*

*Мы развернулись, на рации сидел Спиридонов, а я на громкую связь поставил, но слышно было плохо, потому что был гул, взрывы. Спиридонов сидел в ларингофонах и наушниках, он говорит, - давай за той машиной, потому что Ярославцева вроде кто-то пересадил в другую машину. Вот мы и вернулись как раз на площадь Орджоникидзе, пока ехали за Ярославцевым.*

*Спиридонов потом рассказывал, что поехал за Ярославцевым, мы же дубль были его, и позывной у нас был такой же, как и у Ярославцева.*

*Я как-то как во сне помню, что машина заводилась, что водитель её заводил, но не смог её завести… И потом у меня как мультфильм, всё так - трррр… быстро пробежало в моём сознании и пинок в ребро чувствую и меня уже из бокового сектора из БТРа вытаскивают и по голове бьют. Вроде очухался.*

*Солдатика из задней части осколками от брони в ногу ранило. Что интересно, у БТР Р-145 сзади баки бензиновые стоят, по 145 литров с обоих сторон, почему этот бензин не воспламенился, может Бог спас… Правда я не знал его заправку, может быть был заправлен под завязку, или наоборот, может с левой стороны не было бензина. Вот бойцы сзади кричали, горим, а у меня тогда резко, в течении 2-3 секунд, сознание - тык, и потерялось.*

*Я очнулся между колёсами этого БТРа, ничего не слышал, только видел, что Спиридонов руками показывает, пойдём в соседнюю машину. Там БМП стояло, вот он туда меня посадил, я вроде очухался, немножко стал слышать. Мы там как селёдка в бочке набились, вот так я прибился к тем, кто там спасался, так я потерял свой экипаж.*

Примерно в 14:00 А.Ярославцев передает управление полком С.Бурлакову.

Командир обс 90 тд подполковник Виктор Ситников:

*"Ярославцев был ранен и передал командование Бурлакову. Но, поскольку тот был на вокзале, командовал подполковник Айдаров."*

Командир 2 мсб 81 мсп И.П. Шиловский:

*Двигаясь к Рескому - обстрел был из подвалов и окон каждого здания. Людей на зачистку по правилам не было, шла голая броня, механики-водители и наводчики были не готовы, главным образом морально.*

Комбат лично выбросил не менее 3-х ящиков гранат в подвалы, настолько там кишело боевиками…

*ЗНШ 2 мсб капитан Мычко бросил середину колонны, где ему приказано было быть и пересел в хвост колонны к Артуру Белову, вместе со всеми картами…*

*Десантники, что должны были помочь ШО опоздали на день, МВД, по словам Ярославцева (когда Иван Павлович спрашивал после, почему не пошло), вроде как собралось идти, но потом остались в окопах, видимо, никто им не приказывал не идти…*

*Карта была одна единственная у комбата, старая. Закрепились в здании между площадью (Орджоникидзе или Ленина) и Рескомом, выставил дозоры на крыше дома, укрыл БМП вокруг дома и во дворах.*

*Был ранен на площади [на площади Ленина] вечером 31 числа, при попадании гранаты РПГ в БМП, в которой находился. Боевик произвел выстрел из люка канализационного колодца. В этот момент шел на помощь к заместителю командира полка подполковнику Айдарову.*

Командир 2 мсб 81 мсп И.П. Шиловский:

*"Получил в 12-00 ранение осколочное в руку и спину (прошли осколки бронежилет), вечером, под Новый Год - ранение в голову (шрам 7,5 см. за ухом, на затылке 2 выходных по 2,5 см). Потерял крови как поросёнок, но сам вышел из БМП, как снял бронник, оказалось осколками ранен в спину, успокоили меня только с 3-го укола, настолько был на адреналине… Поместили в полевой госпиталь, потом на вертолёте в Толстой-Юрт, затем Владикавказ, Ростов."*

Командир 81 мсп полковник А.А. Ярославцев:

*"После передачи командования поехали на перевязку к медикам. Они у нас шли в хвосте колонны. В машину ещё раз влепили из гранатомёта. Потом снова удар. Я поднимаю голову - БМП сверху горит. Это горел брезент. Механик остановился, брезент скинули, но всё равно машина горит. Влез в ПРП начальника артиллерии [подполковника В. Рязанова], голова кружится. Меня что-то спрашивают, я бессвязно отвечаю. Тут подкатила боль. Великородный вколол укол. Одной ампулы промедола оказалось мало, вкололи вторую - и "поплыл"."*

Боевые действия 81 мсп 14:00 - 16:00 31.12.94

Командир разведроты 81 мсп Евгений Коломейцев:

*Тут крик в радиостанцию – «командир ранен!». Потом машина командира к пл. Орджоникидзе подкатила. Мы 3-мя машинами своими, (2-мя БРМ и у меня БМП-2), закрыли эту машину, прямо на центре площади. Выскочили, перегрузили Ярославцева с его машины к Рязанову…*

Командир разведроты 81 мсп Евгений Коломейцев:

*… В районе моста подлетает БРЭМ, но не наш, то ли волгоградский, то ли чей-то [БРЭМ №504 131 омсбр], тоже крики там и механик выскакивает, говорит - у меня там командир ранен. Мы когда посмотрели - её как масло порезали, мы залезли туда с механиком, вытаскивали майора, огромная часть бедра оторвана была. Вот его мы вытащили, он ещё в горячке был. Потом медиков туда же, на носилки положили, они ему сразу всобачили обезболивающее и забрали, а механик даже не стал дожидаться, прыгает, и опять ушёл в город. После этого мы опять в город. Доехали опять до пл. Орджоникидзе, там раненые, управления уже нет. Я запрашивал-запрашивал, единственное, я по радиостанции очень чётко услышал, как ко мне обратился Перепелкин Эдик - «Река-80».*

*Он мне – «Кредо-58», меня слышишь?*

*Я ему - слышу, ты где? Я на Орджоникидзе стою.*

*Он - собирай раненных, всё, что можешь, собирай и возвращайся. Сколько у тебя техники?*

*Я говорю - 3 единицы.*

*Он говорит - давай прямо всё, что можешь, собирай.*

*И мы потихоньку-потихоньку, назад-назад-назад, всё, что могли, подсобрали.*

*Я приехал как осиное гнездо, то же самое творилось на БМПшке. БМП-2, эту, с гранатомётного взвода, что мне передали, мы её оставили перед аэропортом «Северный», она встала. У неё от движка тоже нихрена не осталось, там и катки повыдирало.*

*И вот мы сели на одну БРМку, последнюю, которая осталась, на ней мы практически доехали в горы, не доехали может с километр.*

Командир 2 мсб 81 мсп И.П. Шиловский:

*"Выходили к трампарку [возможно, что разворотное кольцо трамваев у консервного завода] ... где-то у больницы была колоколенка , оттуда били снайпера, давал целеуказание туда также.*

[Валерия Шишкина, жительница г. Грозного: " на территории больницы перед обкомовскими гаражами было здание архива в готическом стиле с башней"]

*У «Свечки» - многоэтажки, за ней, в жилом 9-этажном здании, были снайпера, в том числе с винтовками 12,7 мм с пламегасителями, однако всё равно я замечал мелкие всполохи и трассерами давал целеуказания технике. (Шиловский: «одной единице техники давать просто, а вот массе, уже никак. Только так, целеуказаниями»).*

Трофейные автоматы складывал на броне своей КШМ и из них по-очереди, при разрядке магазина, давал целеуказания. Тунгуски оказались суровым оружием. Короткая очередь по зданию и, после попадания, со всех окон пламя!

Вероятно, что к 13:30 - 14:00 3 мср (1 мсб) находилась на пр-те Орджоникидзе на подъезде к дворцу, за ней, с некоторым отрывом, следовала 4 мср, на них пришелся основной удар боевиков. Видимо чуть позже были атакованы также 5-я и 6-я мотострелковые роты, находящиеся на ул.Первомайской и, предположительно, ул.Слободской (или дальше по ул. Лермонтова вплоть до ул. Маяковского).

Командир 81 мсп полковник А.А. Ярославцев:

*"В это время мой резерв уже подтягивался к улице Маяковского, я тем временем выходил на площадь Дзержинского [Орджоникидзе]".*

Когда начался обстрел на пл. Орджоникидзе 4 мср [4 ШГ под командыванием Юрия Яровицкого] свернула на ул. Чехова. Пр-кт Орджоникидзе впереди был заблокирован техникой 3 мср, для отхода не было ни места для маневра, ни времени, сзади Первомайская забита идущими 5-й и 6-й мср, слева и справа начался интенсивный огонь. Единственной свободной улицей была ул. Чехова, идущей влево.

Командир взвода здн 131 омсбр лейтенанта Лабзенко:

*"Недалеко от Госпитальной улицы в неё ["Тунгуску"] и в БМП, в поддерживающие мотострелков танки начали лупить со всех сторон гранатомёты боевиков. Били они профессионально - очень точно. Сразу сожгли два передних танка, три других начали расползаться по сторонам.»*

Далее Лабзенко отмечает, что 4 мср пошла "влево, ко второму мосту через Сунжу"["Бароновский мост"]. По улице Чехова пошла и машина приданных сапёров (группа приданных сапёров из 8-ми человек под командованием старшего лейтенанта Голубева и лейтенанта Устинова).

Из описания боя: *"Вечерело. Из машины было плохо видно дорогу, но они пошли влево, ко второму мосту через Сунжу. За ним, как только машины втянулись в узкую улочку, опять появились гранатомётчики и вновь сожгли два танка - передний и задний. БМП и "Тунгуска" оказались в ловушке. Гибель бронетехники стала неминуемой."*

Командир взвода здн 131 омсбр лейтенант Лабзенко:

*"На наше счастье, рядом, в сотне-другой метров от городской больницы, оказался двор автосервиса.*

["автосервис" - т.н. " обкомовские гаражи", [ул. Чехова д.5] о которых упоминал в своих воспоминаниях о Грозном С.М. Федосеев (http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material\_id=168448 ) "

... Ограду сквера [Чеховский сквер] огибала улица Чехова. По другую её сторону, против того места, где потом появится библиотека [библиотека им. Чехова], располагалось одноэтажное пожарное депо с конными экипажами, конными насосными повозками и т.д. Эта "пожарная команда" сама сгорела дотла, и на её месте потом были обкомовские гаражи. Это депо (гаражи) примыкало к мосту через Сунжу - Бароновский мост], которая образовала здесь большую петлю, огибая последнюю треть улицы Чехова и весь парк Кирова ... " Прогулка по Грозному: (http://www.groznycity.ru/library/memuary/fedoseev/document4767\_28.shtml)

" .... На самом повороте улицы направо, в сторону бани [старая баня на месте которой позже построили плавательный бассейн «Садко»], были больничные ворота, за которыми дорога вела в морг. А далее, после этих ворот был кирпичный забор, окружавший обкомовский служебный гараж и мастерские. Они располагались в старом одноэтажном здании бывшей пожарной части, и занимали весь участок улицы до самого " бароновского " моста..."]

*Вся рота ринулась туда, под защиту стен. А нашей "Тунгуске" уже перед этим отстрелили антенну СОЦ, осколком мины разорвало блок, который связан с гидроприводами башни и пушек, - они тоже отказали, - и орудия пришлось крутить вручную. И, кроме того, пробило передний бак с соляркой, она начала вытекать. Дергаться взад-вперед можно, двигаться вперед - уже нет. Я доложил об этом ротному. "Будем отстреливаться на месте" - принял решение он. <...> После того как наша машина потеряла подвижность и заклинило орудия, я с наводчиком вылез из "Тунгуски" и перетащил всё оружие в соседний дом. Оттуда мы отстреливались от боевиков. Зажгли дом, откуда они лупили по нам. И бой на пару часов утих. Но ненадолго.*

Командир 4-й мср 81 мсп капитан Ю. Яровицкий:

*Я шел за комбатом, вышел на перекресток, на площадь Орджоникидзе, там подбили КШМку Шиловского. Он из нее вылез и из автомата отстреливался. А я с ротой шел, я к нему подошел и говорю: «Давай с мной, потому что ваша сгорела машина».*

*Он говорит: «Нет, ты давай дальше иди, и подожди меня, я те две роты встречу и вместе дальше пойдем».*

*И все, я ушел влево, на Чехова. Хотели направо идти, но там все было забито техникой, не пройдешь. И он (Шиловский ) говорит: «Давай туда налево сдадим, подожди, и вместе пойдем».*

*Все, я ушел на Чехова, стал вдоль дороги, ну и начали жечь машины. Сожгли одну или две машины, и я принял решение, что надо маневрировать и куда-то их спрятать и стали задом загонять их в автосервис, какие то гаражи это были, какая то «волга» там стояла… Загнали туда БМП задом, заняли оборону.*

*Карты у меня не было. Когда 30-го числа ставили задачи, говорили – вот, дойти до этой улицы, потом до другой. Я еще спросил: «Это мне надо из машины вылезать, бегать названия улиц смотреть?» Потом, уже 1-го числа, мне один из саперов карту дал, я сумел немного соориентироватся, где я нахожусь.*

*С нами две «Тунгуски» были и машина разминирования УР-77, дали ее, как сказали «на всякий случай, вдруг пригодится». Даже мостоукладчик с нами шел, но он перевернулся в канаве у въезда в город, так его там и оставили.*

*Связь вся пропала. У меня была связь с ротой, а на полк я выйти не мог, никто не отвечал. Комбата я больше не видел, то есть он ко мне не пришел. Потом уже кто-то рассказал, что его ранило…*

После прохода полковника А.А. Ярославцева ко дворцу, на площади Орджоникидзе установилось относительное затишье, а на проспекте Орджоникидзе и ул. Комсомольской и на самой площади Орджоникидзе горела подбитая бронетехника, перекрывая проход ко дворцу.

3 мср по командованием ст. л-та Дмитрия Прохоренко вместе с командиром 1 мсб Эдуардом Перепелкином заняла здание ГНИ (корпус "С").

Л-нт Данис Сабиров, 33 обс:

*... это было просто БМП-2, но она оказалась разутая, траки слетели. Мы просидели в этом БМП часа 4 наверное. Потом задние двери у БМП открылись – это был Перепёлкин. Я знал, что он – Перепёлкин, что он подполковник, а он меня не знал, и мы же были без опознавательных знаков, без звёзд на погонах. Он мне даёт автомат – на солдат, стреляй! Я ему говорю, товарищ подполковник, я – офицер. - Ну давай связь тогда с тобой попробуем сделать.*

*Мы вошли в здание института нефтяников (ГНИ корпус С). Там нашлась радиостанция, он у кого-то спрашивает, да, нашли Р-159-ю радиостанцию, она была без аккумулятора и без антенны, откуда они её вытащили, я не знаю. Ну, ты как связист, - говорит, от тебя сейчас польза есть или нет? Я говорю, - я умею стрелять, я учился в военном училище, снайперскую винтовку знаю, гранатомёт и так далее. Говорю, давайте мне бойцов и задачу. Перед институтом, там небольшая такая площадь, как перекрёсток и институт нефтяников. Перепелкин даёт мне гранатомётчика и двух автоматчиков и указывает сектор перед собой, как раз напротив входа этого, метрах в 50 от него, при любом движении открывать огонь. Здание института – я имею ввиду - белое высокое, оно даже, наверное, этажей 9 было, а напротив него было 4-х этажное здание из красного кирпича (основной корпус ГНИ). Опять начался обстрел, дым, огонь, это старое здание горело, бойцы куда-то пропали, я не стал за ними бегать и искать их, просто опять рядом с БМП сидел. А тут слышу, в БМП люди сидят. Я прикладом постучал. Ты откуда? - говорят, мы огонь ведём из этой БМП, ты, - говорят, садись. А БМП тоже оказалась разутая, толи ещё одно БМП разутое, или я, может, опять в это же БМП попал, я точно не помню, голова была как чудная.*

Боевые действия 81 мсп 16:00 - 24:00 31.12.94

Примерно в 15:00 - 16:00 на площадь Орджоникидзе выходят 5 и 6 мотострелковые роты , 9 тр под командованием капитана Батретдинова вместе с командиром танкового батальона Ю. Захряпиным, а также зам.командира полка п/полковник Айдаров.

С этого момента управление полком фактически взял на себя начштаба дивизии полковник Никулин (позывной - "Сокол - 67").

6-й мотострелковой роте (командир - капитан Андрей Лачугин) ставится задача - действуя во взаимодействии с приданной 9-й танковой ротой , выйти на проспект Орджоникидзе, далее ко Дворцу и блокировать проспект Победы. 5-й мотострелковой роте (командир - капитан Александр Зражевский ) указывается дальнейший маршрут движения - на улицу Чехова.

*Из журнала БД :*

*15.30 – получена задача главными силами окружить дворец, удерживать подходы к нему, производить обстрел, штурм не производить. (г-л м-р Пуликовский.)*

*П/п-ку Бурлакову организовать круговую оборону вокзала с командиром 131 омсбр п-ком Савиным, для чего войти с ним в связь и действовать совместно. Организовать захват моста на ул. Субботников и не допустить подхода резервов противника.*

Из описания боя:

 *"В этой сложной обстановке капитан Батретдинов принял решение преодолеть на танке метровый металлический парапет [парапет в центре ул. Первомайская] и по аллее проскочить на свободную улицу. <...> Три танка, ведя огонь по противнику, перевалились через парапет, прошли метров тридцать вдоль аллеи, где закрепившиеся омоновцы - бойцы отряда "Скорпион"] стреляли по крышам зданий из вооружения бэтээров ".*

Р. Батретдинов , ком тр:

*Я преодолел на своей машине этот парапет, обернулся посмотрел через командирский люк, вижу коробочки тоже пошли и доложил «Соколу», который руководил всей операцией, что я вышел из затора и просил поставить нам задачу . Он нам приказал пройти по проспекту Орджоникидзе и заблокировать проспект Победы. Мы двинулись к проспекту Победы и сначала проскочили один квартал . Я доложил «Герою», командиру 6-й роты , т.к. он руководил нашей штурмовой группой , что мы проскочили пр-кт Победы и спросил его про дальнейшие действия. Он сказал, что будем разворачиваться. Мы развернулись < ... > , я вызывал 6-ю роту , но не смог. Но тут увидел , что как раз справа была площадь перед дворцом Дудаева, а слева как раз проспект Победы. < ... > Я принял решение выйти на эту площадь одному . Вышел на середину площади , сделал один выстрел < ... > и почувствовал удар по башне . Приказал своему наводчику пока не стрелять , почувствовал еще удар , подумал , что это наводчик произвел выстрел . Я посмотрел на пушку – выстрела не было и понял, что это ведут огонь по нам . Тут же произвели по нам еще один выстрел , по командирской башне . Осколками мне посекло лицо < ... > и увидел искры в башне, сыплются через люк. Подумал, что проводка искрит , а потом понял , что по нам ведут огонь из стрелкового оружия.»*

Механику-водителю младшему сержанту Сергею Рудоману удалось привести машину в расположение российских войск.

О действиях 6-й мотострелковой роты:

Лейтенант ГУБАРЕВ Валерий Александрович:

*Наша 6-я рота с тремя танками усиления шла во втором эшелоне, одна БМП неисправна, ее оставили. Задачу никто не ставил. Я понял: ротный сам не знал, куда ехать. Карт у нас не, было, у танкистов была карта. Сказали: давай прямо. Мы двинулись. Доехали до перекрестка. Куда дальше? Запрашиваем. Наконец выяснили: к площади Орджоникидзе идти надо. Дошли. Дома горят, техника горит …. Впереди пробка - горящая техника загородила дорогу. Стояли минут 40, Надоело, начали давить бордюры, тумбы, деревья... Короче, обошли пробку. И встали. Опять запрашиваем, куда ехать. Тут уж на связь с нами вышел сам начальник штаба дивизии и лично поставил задачу: 5-й роте по ул. Чехова - налево, а нам, 6-й роте, - направо. Так и сказал -направо. Просто направо …*

*Улица раздваивается. Голова ротной колонны ушла влево, а хвост - прямо. Там их встретила засада - разбили тримплексы и подбили одну машину - командира 3-го взвода лейтенанта Дмитрия Иванова.*

[на самом деле тут ошибка, как раз голова ротной колонны пошла прямо ко Дворцу, а хвост повернул налево].

Об этом говорит командир 6 мср Андрей Лачугин:

*... командир взвода, который за мной стоял, был у меня такой, Губарев, он уснул элементарно, ну у меня «пиджаки» были все командиры взводов. А командир 3-го взвода Иванов Андрей Юрьевич, уже потом, как говорили, он разбудил его. Пока стучал в БМП, пока будил, мы уже ушли. Они поехали вперёд, мы направо завернули, в сторону президентского дворца, а они куда-то прямо поехали, потом смотрит, никого там нет, сразу развернулись, приехали обратно, тут я уже откатился от дворца. ]*

*Из журнала БД :*

16.00 - "Герой-6" (6 мср) доложил, что танки, БМП при движении по улице Ордженикидзе подбиты, убит ком.взвода , наводчик орудия, горит БМП.

*Дима (Иванов) погиб, а его наводчик ранен, но машина осталась на ходу. Они вернулись и присоединились к нам. Смотрим, командир роты потерялся. Стали мы, взводные, совещаться, что же дальше делать. На связь никто не выходит. Решили возвратиться на площадь Орджоникидзе старым маршрутом.*

*Тут в эфире ротный объявился. Я, говорит, на площади Орджоникидзе - возвращайтесь ко мне. Таким образом, наше решение совпало с его приказом, и мы с чистой совестью вернулись на площадь, где получили приказ занять круговую оборону по ул. Первомайской.*

*Нас три танка поддерживали, так вот, они тоже потерялись. Глядим, экипажи пешком идут, несут одного раненого. Мы спрашиваем: «А где же ваши танки?» А они говорят: «Их подожгли». Стали мы в оборону. Огонь так себе, средний, а то и малый. Утром снайперы активно заработали, но потом утихомирились. А днем 1 января меня ранило в бедро случайной пулей.*

Командир 6-й мотострелковой роты Андрей Лачугин о боевых действиях роты:

*Я помню точно, я поглядел на часы, < ... > я с 6 утра до 13-30 простоял заведённый в колонне в аэропорту Северный. Кто дал команду на вход я, честно говоря, не помню < ... >, но факт в том,что моими действиями, когда я уже вошёл в Грозный, руководил НШ дивизии, ныне покойный генерал-майор Никулин, тогда полковник, может быть даже он дал команду ...*

*В-общем, в пол-второго дня я выдвинулся в Грозный, с 5-й ротой мы пошли, в итоге я по Первомайской пошёл, я уткнулся головой колонны в пл. Орджоникидзе, где Нефтяной институт стоит ... Там была куча техники, < ... > вся улица была запружена этой техникой, там один БРЭМ даже на поребрик залез, там скрёб гусеницами. Я доложил Никулину, что здесь куча техники, БРЭМ торчит, то-се ... Он ещё меня отругал по радиостанции, как это блин в городе БРЭМ может сесть на брюхо.*

*У меня были приданы 4 танка Т-80, с танкового батальона, приданного нашему полку, номеров танка я не помню, помню ком. взвода был Сергей Чигашов (командир танкового взвода Чигашов Сергей Анатальевич 23.02.1973 - 01.01.1995 г.), он погиб, это из Батретдинова роты [9 тр]. 3 танка были взвод Чигашова, а 4-й - самого Батретдинова танк.*

По информации из Книги Памяти Самарской области командир танкового взвода Чигашов Сергей Анатальевичво время боя сменил 2 танка. Первую, поврежденную машину, расстрелял из пушки, чтобы не досталась противнику. Когда погиб механик-водитель, сел на его место, позже был снова подбит и был расстрелян снайперами при покидании горящей машины вместе с наводчиком. Похоронен в Ульяновске.

Игорь Вечканов:

*Чигашов убит < ... > возле танка, когда стрелял с НСВТ, это где-то там, возле нефтяного института. Они все 3 танка потеряли. Они пешком вышли обратно к институту, по дороге убив преследовавших их боевиков. А потом Чигашов [на другом уже танке] с НСВТ стрелял, механик был тоже на башне, ударили с гранатомёта, их обоих убило.*

О действиях 9 тр ( вплоть до выхода из города):

Лейтенант В.Тороп (3 тв 9 тр), зкв 9 тр, и.о. командира 198-го танка :

*31 декабря, я, лейтенант Тороп, в составе 3-го ТВ 9 тр, на танке 198, с 10 утра совершил марш по маршруту изгорье - аэропорт - ул. Богдана Хмельницкого - ул. Первого мая.*

*Перед пл. Орджоникидзе мы попали в затор, в течении 20-30 минут мы находились в заторе.*

*Где-то крутились, после чего я услышал команду от командира роты Батретдинова, вырваться из аллеи и ехать по аллее.*

*По приказу ком. взвода, лейтенанта Чигашова, я был ком танка 198. Я дал команду механику-водителю, рядовому Ильясову, подмяли забор и выехали на аллею, минут через 10 наш взвод, в составе танков 197, 198, 199, оказались перед площадью [пл. Орджоникидзе].*

*После доклада ком. взвода, а далее ком. роты, 3 тв получил команду поворачивать направо и следовать далее вперёд, по проспекту Орджоникидзе. Выйдя на проспект, 199-й танк, под командой ком. танка, мл. сержанта Ехимова [Екимова?] стал слева впереди. Мой танк, 198-й, посередине, а танк ком. взвода, лейтенанта Чигашова, 197-й, - справа.*

*Перед первым перекрёстком мы остановились в ожидании пехоты, но потом снова получили команду вперёд, все 3 танка двинулись вперёд. Не доходя 2-го перекрёстка я заметил, как один снаряд из РПГ попал в левый бок танка 199. Через полминуты, примерно, по башне ударил второй выстрел, танк загорелся, но продолжал движение и вёл огонь. На всём протяжении маршрута все 3 танка вели огонь из пушек и пулемётов.*

*После 3-го попадания в танк 199, он остановился, больше я его не видел.*

*В составе двух танков, 197 и 198, мы прошли 2-й перекрёсток. Подойдя к 3-этажке, ком. взвода, лейтенант Чигашов, вышел на правую сторону тротуара, перед самым перекрёстком остановился, оказавшись между деревьями и ёлками.*

*Я остановился, немного не доезжая его, до перекрёстка, тут мгновенно последовал взрыв, снаряд РПГ заклинил башню лейтенанта Чигашова, как потом мне было известно со слов Чигашова.*

*Лейтенант Чигашов вышел из танка, дал команду мне прибыть к моему танку, только мы покинули машину, по нам открыли огонь из пулемётов и автоматов. Мы забежали в здание и, как стало известно, лейтенант Чигашов вызвал меня с целью сориентироваться. Чтобы за домом установить наблюдение и вести огонь по противоположному зданию.*

*В этот момент раздался взрыв, и танк командира взвода загорелся, экипаж эвакуировался и занял оборону. Противник перевёл огонь на мой танк 198-й. По приказу ком. взвода лейтенанта Чигашова, под прикрытием его огня я пробрался к своему танку и дал команду экипажу эвакуироваться.*

*Находясь на танке, одна пуля рикошетом разбила мне голову. Экипаж по одному пробрался в здание, последним перебрался я. И один снаряд ударил по машине 198. Мы дважды пытались забрать свою машину, но из-за огня противника попытки оказались неудачны.*

*Лейтенант Чигашов дал команду на отход. Он шёл впереди. 4 солдата за ним, я отходил последним, прикрывал сзади.*

*По дороге нас преследовали 2 боевика в белых халатах. И в одной из перестрелок Чигашов поразил одного из них.*

*Через полчаса мы оказались в здании, где располагалась 7 тр.*

*Всю последующую ночь мы вели обстрел близлежащих зданий. По приходу в здание я встретил лейтенанта Терёхина [пояснения Вечканова: это мой взводный], он был ранен в руку, я ему сделал двойную перевязку.*

*Утром, под командованием ст. лейтенанта Филатова [пояснения Вечканова: это зампотех 7-й роты] танк 175, механик - рядовой Кочетков [пояснения Вечканова: это 7 роты], сделал первый выезд на проспект Орджоникидзе для подавления гранатомётов.*

*После возвращения я увидел, как с другой стороны улицы тащили 2-х раненых из пехоты, я с бойцом из пехоты пришёл на помощь, мы перетащили раненых в здание, после чего сделали им перевязки.*

*2-й выезд я сделал под командованием ст. лейтенанта Смолякова [пояснения Вечканова: это командир моего второго взвода, который тоже там должен был быть, 184-й, один танк я у него забрал. А 2 с ним были].*

*Через 25-30 минут под командой ст. лейтенанта Филатова сделал 3-й выезд.*

*Утром, где-то около 8-00, Чигашов мне сообщил, что мой танк полностью не сгорел, сгорела башня внутри. После выезда 3-го танка, мы находились между 2-мя танками, я, лейтенант Тороп, ст. лейтенант Филатов, лейтенант Чигашов, рядовой Кондратьев, рядовой Кочетков, прапорщик и солдат из пехоты.*

*На другой стороне танка взорвалась граната и, т.к. у танка 172 были пробиты баки, то топливо оказалось под ним. От взрыва топлива загорелся и танк, прапорщик дал солдату команду бежать за огнетушителем.*

*Т.к. из-за огня прохода не было, солдат не побежал, я принял решение, под огнём горящего танка пробрался в здание, в это время Филатов прыгнул в горящий танк и начал его отгонять от здания. Сразу раздался взрыв гранаты, в тот момент, когда я убегал из здания, я увидел, как лейтенант Чигашов упал на землю.*

*Когда я подбежал к нему, то увидел, что он мёртв, в левой части лба была дыра, рядом с ним лежал рядовой Кочетков, с дырой в левом глазу и разбитым левым плечом. Под танком 175 кто-то еле полз, я подбежал к нему, обнаружил, что это был рядовой Кондратьев с ранением в живот.*

*Через минуту я ему помог перебраться к левому ведущему колесу для большей безопасности. Огонь начал доходить до следующего танка, я решил его оттащить от танка и поставить лбом к зданию, он стал боком.*

*Я вернулся обратно в здание, я увидел ст. лейтенанта Филатова, который находился около Чигашова, потом Филатов прыгнул в танк 175-й, открыл огонь по зданию.*

*Я, вместе с капитаном Лавриновым [пояснения Вечканова: это зампотех батальона], перевели раненого Кондратьева в здание, вернулись к убитому Чигашову вместе с Филатовым, потом с прапорщиком пехоты. После этого противник значительно открыл огонь из пушек, танков.*

*После получасовой бомбёжки и обстрела я понял, что пехота собирается отступать. Капитан Лавринов дал мне команду всех мёртвых перенести на БРЭМ, раненных на БМП и собирать экипажи для отхода. Под моим прикрытием рядовые Двоеглазов, Старчиков, Ильясов перенесли мёртвых на БРЭМ, раненых лейтенанта Терёхина и рядового Кондратьева перенесли в БМП под командой прапорщика Армякова.*

*Я разделил экипажи и вышел на угол здания, оказалось. что среди нас не было рядового Старчикова, я вновь пошёл в здание и увидел Старчикова возле солдата с пехоты и отправил их.*

*Последним здание покинул я, перебегая от забора к забору, я добрался до танка 184 , где находился ст. лейтенант Филатов и ст. лейтенант Смоляков. Я занял место командира, и мы все вместе прибыли в район сосредоточения.*

Андрей Лачугин:

*В-общем я встал, ни туда ни сюда, простоял, наверное, около часа.*

*Там дорога двусторонняя, а посредине, между полосами, аллейка такая и там были такие перила гранитные. В-общем я стоял-стоял, получил команду на выдвижение от подполковника Айдарова, занять круговую оборону на проспекте Орджоникиздзе пересечение с проспектом Победы.*

*Я получил конкретную задачу от подполковника Айдарова, он ещё как на учениях: "Герой-06, Герой-06, приказываю занять круговую оборону силами роты на проспекте Орджоникидзе, на пересечении с проспектом Победы".*

*А что делать, как выехать? В итоге я даю команду танкистам, они ломают танками эти перила гранитные, проламывают и по этой вот аллее мы выезжаем на пл. Орджоникидзе, поворачиваем направо и едем. Каким-то образом за мной уцепился машина взвода связи, на которой были Артур Белов - НШ батальона и Мычко. Как потом выяснилось, оказывается мне нужно было занять круговую оборону как раз на площади слева [перед Дворцом] . Но я тогда-то не знал этого, у нас ни карт не было, ничего, была карта только у Батретдинова.*

*Мы уже шли со стрельбой, я на 2 гашетки, и пушка и пулемёт, потому что по танкам с граников мочили ...*

*Мы проскочили этот дворец, потом Батретдинов на меня выходит, говорит:*

*- Слушай, "Герой", у меня вот уже 3 танка подожгли, ну его нахер, я сам словил гранаты. Три, по-моему, попадания было.*

*- Ну его нахер- говорит, поворачиваем назад.*

*Мы развернулись, отъехали, там какая-то рота 1-го батальона была [3-я мср], где нефтяной институт, мы отошли туда, потом повернули налево на пл. Орджоникидзе, я там встал.*

*Я не знал что делать, у меня взводный один погиб тогда [командир 3-го взвода лейтенант Дмитрий Иванов], тоже 2 гранаты, одну в башню, одну в корму схватил, но машина выехала. 3 танка подожгли, а Батретдинов выехал на горящем танке, он затушился каким-то образом, он ранен был.*

*Я пытался выйти по радиостанции на своё командование, доложить о невыполнении задачи, потому что я не выполнил приказ и объяснить причины невыполнения приказа.*

*Но никто, ни одна сволочь не вышла, ни ответила мне. Я запрашивал и того и другого, и командира, и замов, всех, кого знал, Шиловский был уже вне игры, в общем, я запрашивал всех. Никто мне ничего не ответил, это где-то около 5 вечера было, наверное, ещё даже светло было, может 16, 16 с чем-то, потому что сколько я там пробыл, я даже не мог сориентироваться. Тогда, около дворца, пока развернулись, сколько это по времени вышло, может 10-15 минут, может час. В общем ещё светло было, когда я оттянул роту свою.*

*Уже вечером, когда я стоял, всё-таки на кого-то я вышел, кто-то меня услышал.*

*Мы простояли ночь эту, я взвод отправил к мосту туда, через Сунжу, где танковый батальон во главе с Захряпиным стоял. Потом Лошкарёв (заместитель командира 2 мсб ) ко мне подходит, говорит:*

*- Танкист пожаловался, что рота нихрена не делает.*

*Ну а что, ком. взвода - пиджак, бесполезный вариант.*

*Говорит:*

*- Там у тебя, типа, бардак, иди проверь, заставь взвод, чтобы огневые точки организовал, танки прикрыть Для этого Захряпин и запрашивал взвод пехоты.*

*Я говорю:*

*- Может я взводного отправлю ?*

*Я, честно говоря, струхнул, там такая катавасия творилась, чтобы пройти эти метров 300! Мы там с каким-то разведбатом [68 орб ?] начали перестреливаться, да вообще там пальба была ...*

*- Нет, Айдаров сказал, чтобы лично ты пошёл…*

*Я про себя ещё подумал, - ну всё, до свидания родственники!*

*Нет, всё-таки пробрался там, навалякался, вливания сделал и вернулся обратно.*

Начальник клуба 81 полка Сердар Шаларович Мамедоразов о действиях 5-й мотострелковой роты:

*Где-то в районе 11.00 - 12.00 (Точно может сказать только Зражевский) 5 мср стояла в исходном районе рядом с моей клубной машиной. Его ротная колонна составляла примерно 10 -12 машин с приданными подразделениями.*

*Я запрыгнул к нему (Зражевскому) на БМП и сказал: "Возьмешь с собой?", на что ответил мне: "Залазь".*

*Наводчик ушел в другую машину, а я занял место наводчика оператора.*

*Что самое интересное. Я говорю: "А шлемофон где?" Ротный отвечает: "Шлемофонов не хватает, поедешь без".Стояли долго.*

*Тронулись помоему после 12.00-13.00. Только отъехали немного в поле, мы остановились.*

*Я спросил: "В чем дело?" Ротный сам толком понять не мог, стояли долго, очень долго.*

*Потом кто то подъехал и переговорил с ротным.*

*Тот вылез по пояс из башни и о чем-то они разговаривали.Я наблюдал через триплекс.О чем говорили не знаю, Зражевский сказал только, что идем брать аэропорт. После разговора тронулись в сторону аэропорта к мосту через канал. Помоему это было в районе 15.00.*

*Обогнули полосу, вышли на дорогу в районе построек, которая вела к зданию аэропорта и понеслись по ней в сторону здания аэропорта, помню впереди был танк. Не доезжая здания аэропорта Зражевский остановил колону и приказал разворачиваться.*

*На вопрос - "что случилось?", - он ответил: "аэропорт уже взяли, едем брать дворец".*

*Далее в колонне дошли до площади Орджоникидзе, где собралась куча техники и встали.Чем ближе к площади, тем скорость становилась все меньше и меньше.*

*Стояли прилично, потом Зражевский дал команду открыть огонь по многоэтажке справа, я еще спросил - зачем? Он ответил - оттуда бьют по нашим. Ну я и начал лупить.*

*Загорелось впереди стоящее здание, в которое упиралась улица. Оно уже прилично горело. Потом впередистоящая часть техника пошла налево, и мы ушли за ней. Как только тронулись я сразу перестал смотреть на дорогу, а только по окнам. И как только тронулись начался бардак.*

*Оказались на улице Чехова, шли в сторону бассейна, очень медленно шли. До это вел малоинтенсивный огонь по окнам, но противника не видел.*

*Подходим к библиотеке Чехова, она спереди справа, Зражевский дает команду - "сжечь, оттуда бьют". Я и начал лупить, пока не загорелось здание.*

*Проходя библиотеку, а она уже солидно горела, получили первый гранатомет сверху в корму! Это было в районе 18.00, тогда меня первый раз ранило и контузило. Маленький осколок (крохотный) впился в левую ногу. А так как не было шлемофона - удар был сильнейший!*

*Загорелся брезент или ящики на бмп, но десант молодцы - вылез и все это скинул, потушил!*

*Мы шли на первой передаче и Бампергер, что был в десанте, залез обратно, а другой боец (их было двое в десанте) то ли не смог, то ли убежал, но потом его не было.*

*Впереди шел танк, а слева, немного впереди танка, шел "Змейгорыныч" (УР-77). Мы остановились сзади него в метре. Стояли долго. На мой вопрос Зражевскому - " кому стоим, чего ждем?" , он ответил - "пока стоим здесь".*

*Я ему говорю - "нас пожгут, надо уходить, что говорит начальство?" В ответ - " оно молчит, будем пока стоять здесь!"*

*Я еще подумал - сейчас вылезу, начну осматриваться (Никулин же говорил - технику надо убирать), а они тронутся и пойдут дальше. Страшное для меня было отстать от колонны, я же города не знал, ориентироваться не мог (вел огонь).*

*Потом еще проблема была - двинуться назад мы не могли, сзади стояла техника в колонне (пробка), бой был малой интенсивности. Пушка заклинила, начали разбираться, но неполадку не устранили. Зражевский сказал: " веди огонь из пулемета."*

*Помню Зражевский давал команду механу двигаться куда-то, но тот не смог, нас развернуло поперек дороги. Оказывается нам перебили гусеницу вторым гранатометом, но я не почувствовал. Все мы встали. Наша БМП стояла лицом к парку.*

*С 18.30-19.00 до где-то 22.00 31.12.1994 г. стояли на улице и вели малоинтенсивный бой. Никаких команд не поступало. Потихоньку технику жгли.*

*Где - то в районе 20.00 загорелся танк, причем где-то спереди, так как мы стояли сзади него и поперек, то наверное саданули его со стороны бассейна. Как мне сказали, экипаж уже покинул танк, и где- то в 21.00 мощный удар горячего воздуха потряс бмп, что она аж немного задрожала, подпрыгнула что-ли. Посмотрел в триплекс и в это момент башня танка ухнулась рядом, я еще подумал - слава богу не на нас (вроде 6 тонн).*

*Где-то в районе 21.15-21.30 получили мощный удар в правый борт БМП в районе двигателя. Струя кумулятивная пришлась прямо в движок! Меня опять контузило. Боль адская, такое ощущение как будто на голове цинковое ведро и со всей дури кувалдой по ней. И в первом и во втором случае на секунды, может на минуту, сознание терял.*

*БМП заглохла. Я вылез по пояс из люка и из автомата в сторону парка дал веером несколько очередей. Потом Зражевский. Так несколько минут. БМП начала гореть, а в БМП - весь хлам ротный, все то ли "мухи", то ли "шмели", т.е. надо уходить из машины. Ротный дал команду - "к машине"! Я, Зражевский и Бампергер собрались у кормы, открыли (или он уже открыт был) десант и вытаскивали, что было нужно.*

*У меня опять мысль сейчас колонна тронется и пипец как в том фильме! Люди!!!*

*Пока собирали вещи и все такое, из- под днища вылез механик, встал на ноги и тут же стал падать. Мы его подхватили, а он на ногах не стоит. Тупой взгляд в никуда, и не поймет в чем дело. Овощь короче. Садануло его сильно, контузило. Шутка - принять удар кумулятивной струи на себя! Только движок и спас. Я ради интереса подошел посмотрел - дырища дай боже, аккурат над гусеничной полкой!*

*Я механа под мышки и к БТРу саперов, те открыли боковую дверь (БТР-80), я им - " раненого возмите", те - "нам самим тесно, некуда".*

*Но при помощи определенной матери и все такое - я был убедителен, и не дожидаясь ответа засунул его туда. Он остался живой, последний раз видел его в Самарском госпитале. Счастливый был!*

*Механика- то засунули, а сами- то на улице, а я уже говорил, мысль была одна - только бы не ушла колона! Бампергеру сказал - " прикрывай мой тыл, где-бы я ни был, чтоб не делал, будь всегда рядом!"*

*Начали бегать втроем между БМПшками. Тут как шарахнет, я не понял, что произошло. Пригнулся, осмотрелся, а это боеприпасы нашей БМП и все что там было начало рваться.*

*Так что в районе 22.00 31.12.94 БМП командира роты Зражевского перестала существовать. А вместе с ней и (временно) связь.*

*Потом Зражевский начал растаскивать, т.е. указывать механикам куда ставить машины, что бы рассосался затор. Одуреть, идет бой, пули щелкают по асфальту, а он как регулировщик. Я еще подумал - ну безбашенный. Но он растаскал до конца. Растаскивал по обочинам, чтобы посредине проехать можно было.*

*Потом, когда мы находились на улице, я увидел "Тунгуску". Рядом стоял офицер, двухгодичник - "пиджак" и наблюдал. Меня поразило, что "Тунгуска" работала, но люк механа был открыт, а механика на месте не было. Подошел к офицеру. То что "Тунгуска" - это страшное оружие, я знал. Подхожу и говорю:*

*- Твоя?*

*- Да!*

*А она стояла поперек улицы ближе к кювету. И смотрела стволами на библиотеку.Я ему и говорю :*

*- Ну-ка садани по этому зданию. Врежь им!*

*А он отвечает - Не могу, что- то типа - танк ударил, блоки сгорели.*

*Потом залез в рядом стоявшую БМП. На место командира. Это было в районе 23.00 .Она была 4 роты - это факт.*

*Командиром ее был сержант то ли Зимин, то ли Зиновьев.*

*Спросил - пользоваться вооружением умеешь? (Он сидел на месте наводчика). Сказал, что да.*

*Я ему - Периодически наблюдай за домом (библиотекой) и все что слева, а я буду следить за всем что справа.*

*В десанте БМП был Бампергер. И по-моему с места наводчика боец сел на место командира отделения или старшего стрелка. Между механом и башней. В тримплекс наблюдал бой. Видел сперва легковушка загорелась, потом, помоему, ЗиЛ-131. Все думал - откуда они взялись?*

*Что самое интерсное - после нового года боевики обрушили свой огонь на пл. Ордженикидзе.*

*Бой был сильным, а нас не трогали. Через приоткрытый люк услышал голоса . Высунул голову. Смотрю - два бойца в полный рост возле бтр стоят и обсуждают бой. Т.е. на определенное время боевики нас оставили в покое.*

После 16-00 в кварталах, примыкающих к Президентскому дворцу, с новой силой разгорелись бои в ходе которых боевики начали методично жечь бронетехнику, что повлекло большие потери убитыми, ранеными и пленными.

На площади была подбита БМП №688 выстрелом в гусеницу. Четыре человека из экипажа попали в плен, а рядовой Алексей Викторович Ежов был ранен и пропал без вести.

Подбита БМП №659 из 5 мср 81 мсп, погиб рядовой Александр Николаевич Тимофеев.

Технику, захваченную в боях, боевики отводили за президентский дворец.

Из журнала БД :

*16.20 - трое раненых на «Ставке» (2 мсб), батальон блокирует дворец. По улице Чехова стоит подбитая БМП и горит какая-то гражданская машина. В разведроте подбиты 2 БМП, 7 тр – 1 танк, в 1 мсб – 3 БМП. Тяжело ранены 3 человека*

*16.50 - "Железо" (ТБ) - подбит тягач.*

*16.55 .- Внутренних войск сзади нет, развернулись и ушли. Командир 3 мср не выходит на связь.*

А. Ярославцев :

*«К этому времени все наличные силы обещанной полку пехоты (двух полных батальонов МВД!) составляли... три бронетранспсртера с солдатами МВД. < …..> Вечером 30-го мне- сказали, что полку придаются два батальона внутренних войск. Прибыли же три бронетранспортера»*

Младший сержант Юрин Андрей Иванович, старший механик-водитель танка Т-80:

*Мой танк шел во втором эшелоне [2мсб], выступили где-то в 11 утра 31-го.*

*... задачу никто не ставил, просто встали в колонну и пошли. Правда, командир роты предупредил: «Чуть-что -стреляйте!». Когда въехали в город, он был совсем пустой, только на углу стояла группа местных без оружия, они беседовали между собой. Их никто не тронул.*

*Огонь по нам открыли из девятиэтажек. Мы поехали вперед, потом назад, потом опять вперед. Потом встали. Офицеры на карты смотрят, сориенти­роваться не могут, в наушниках одни вопросы: «Куда ехать, что делать?»*

*Механик соседней машины кричит мне по рации: «У меня тримплексы разбили!» Через несколько минут и мне побили тримплексы. Ох и снайперы у них! Кое-как, уже ночью, выехали на какую-то площадь, вроде к университету и встали в оборону.*

*Осмотрел я танк - все навесное сметено. Тут нас как начали бомбить, чем - непонятно. Взрывы кругом, дома горят. Еще на площади горели один БТР и одна БМП. Тут в баке керосин кончился, и мотор заглох. Командира танка ранило. Ночь кое-как прошла... Пехота - не пехота, а черт знает кто! Ходят, как пеньки, снулые, сгорбленные. Где таких набрали? Один сдуру бак соседнего танка прострелил.*

*Приказ - оборонять машину. Сидим рядом с танком на асфальте, обороняем. Уже под вечер дело было. Очередной разрыв - я очнулся в обломках стоявшего рядом киоска, осколки попали и голову, в колено, в кисть, но главное - левая рука перебита. Лежу и думаю: конец. Но очухался. Поднимаюсь, смотрю: Серега Смашко, тоже саратовский, младше на призыв, сидит, привалившись спиной к гусенице, вроде как ни в чем не бывало. Я тронул его за рукав: «Пошли, - говорю, - Серега, отсюда!» А у него голова упала на плечо, и оттуда фонтан крови. Я понял: нет больше Сереги, сел рядом и заплакал.*

О действиях 7 тр:

Старший лейтенант Филатов (танк № 175, блокировал мост на ул. Красных Фронтовиков):

*С наступлением темноты 18-00--19-00 приблизительно, противник начал обстреливать колонну из РПГ, были поражены БРЭМ, 172-й танк. 172-й заглох, при попытке механика-водителя, рядового Матягубова, завести его не удалось. Я доложил командиру роты, что отойду из машины и разберусь. Выйдя из танка, я увидел капитана Лавринова и вместе с ним я обследовал танк, снизу была течь топлива, я высадил механика, рядового Миязева или Маязева, и сказал ему, что бы он сел в 175-й танк на место командира танка.
Сам завёл танк с 3-й попытки и выехал на пл. Орджоникидзе, поставив его к зданию института. Справа стоял танк 199 с механиком-водителем, сказал, что командира танка убило, а наводчика нет на танке, он не знает где они. Я вместе с механиком-водителем рядовым Чумаковым достал из танка мл. сержанта Ефимова и потащили его оказывать помощь, но он был мёртв.*

*Мы завернули его в спальный мешок и положили на башню танка 199 < ... >. Я поставил задачу членам экипажа занять оборону в танке 172 около здания, после подошла колонна 7 тр и танки 8 тр: танк 103-й [пояснения Вечканова: это комбатовский], 171-й, 173-й, 188-й [пояснения Вечканова: это вот тот мой, который разутый был], 141-й [пояснения Вечканова: это Ковдри, танк был передан с другого батальона].*

*Заняли оборону с пехотой слева от здания института на улице, а танки 8-й роты справа. Ночью противник вёл огонь только с моей левой стороны, где находились танки 103-й, 171-й, 175-й, 188-й. 141-й.*

*Вечером, в 20 или 21 час была поражена машина 141-я и она вышла к зданию института, обследовав танк, увидел пробоину сверху башни, заклинило механизм заряжания, она вышла к зданию института, после обследования танка находились у здания института.*

*Сказал какой-то солдат с пехоты, что в танке ранило офицера - это был Терёхин [пояснения Вечканова: ну вот то, что там описывает Тороп, в руку его ранило], ему была оказана первая медицинская помощь и сразу с солдатами перенесли его на танк 199. Эвакуировать раненых и убитых было не на чём и не с кем < ... >.*

Из доклада о боевых действиях гвардии прапорщика Армякова (7 тр):

*После постановки машин, машина комбата заехала в здание, рядом взорвались 2 гранаты, но ущерба не принесли, все машины: 101-я [вероятно ошибка, 103-я, а не 101-я], 171-я, 173-я, 188-я - вели огонь по противнику.*

*Через некоторое время граната попала в командирскую башенку танка командира роты, 141-го, старшего лейтенанта Ковдри. Он с наводчиком вылез из машины, а механик-водитель отогнал танк в укрытие, затем они отъехали к институту. Мы, 101-й танк [103-й], 171-й, 173-й, 188-й, вели огонь из укрытия.*

Примерно в это же время , когда 5 мср вышла на площадь Орджоникидзе, боевики атаковали хвост колонны 2 мсб.

Старший прапорщик Г.Кириченко, находящийся в техническом замыкании колонны:

*Первое столкновение произошло внезапно: на перекресток [предположительно - перекресток ул.Лермонтова и ул.Слободской, между "домом специалистов" и 1-й больницей скорой помощи] вылетела белая "Тойота", как ежиками, утыканная гранатометами. Тут же выстрелил танк, и почти одновременно по колонне из сотен стволов ударила засада.*

*Огонь шел внахлест со всех сторон. Мне даже показалось, что стреляют из-под земли. Мое место в техническом замыкании колонны. Нас в машине было трое: я, водитель и санинструктор, которого прислали в последний момент. В десантном отделении - тросы и прочий инвентарь, чтоб ремонтировать или вытаскивать подбитую технику.*

*Я скомандовал: "Задняя передача, штурвал влево!", и, протаранив кормой ворота, мы въехали в маленький дворик. Здесь вражеские гранатометчики нас не доставали. Я нырнул на место наводчика и произвел десять выстрелов из орудия по изрыгающей огонь девятиэтажке. Лично видел, что "сковырнул" пулемет. Загорелся этаж.*

*Подошли "тунгуски" - страшное оружие, жаль, что их у нас было только две (было придано по две "Тунгуски" на каждый батальон). Ударили ракетами и снарядами, девятиэтажка на глазах стала рассыпаться в пыль!*

*Слышу ротного: "Медбрат у тебя? Собери раненых на остановке! Мы отходим. И по рации команда: "Все назад, за мост!" [мост через Сунжу от ул. Слободской на ул. Тбилисская]*

*< ... > В лесопосадке, ближе к аэродрому, развернули медсанбат. Я сдал пятерых...Вернувшись к мосту, не поверил глазам: полка нет! Вообще никого нет: тишина и пустота.Осторожно поехал по улице, в какой-то момент куда-то свернул [ул. Первомайская ?] ... Не сосчитать, сколько танков горит, не сосчитать, сколько горит БМП, БТР! Трупы на мостовой, раненые ползут, стонут...*

Старший прапорщик Г.Кириченко:

*"Шёл по Первомайской 31-го, повернул направо на улицу Дёмина [ул. Николая Дёмина ], стоит БТР-60пб (Р-145) НШ Рохлина, каска валяется и на ней фамилия, так узнал, что его, два ската пробиты, горит. Залез внутрь, взял карту, карта подробная, отличная ..."*

Владислав Скардин , член экипажа БМП № 710 , под командованием старшего прапорщика Г. Кириченко :

*... экипаж - механик Божайкин Юра, медик Витек, я и командир дядя Гриша Кириченко < ... > мы вошли в город в частный сектор и подходили к высоткам. Шли как на парад в две колонны, между машинами 1,5-2 метра и тут началось, насколько я помню из подворотни навстречу колонне вылетел Уазик с открытым бортом, отдуда вылезли два гранатаметчика, насколько я помню первым отреагировала тунгуска, а потом танк. Потом с девятиэтажек пошел шквальный огонь, все стали отходить, кто куда .... Во второй половине 31.12. мы собирали раненых и трупы своих и чужих, борт весь был в крови, десантное отделение тоже. Раненых и трупы свозили в лагерь, где стояли. Ближе к 24-00 мы приехали 2-й или 3-й раз. Когда подошли очередной раз к палатке медиков там рядом была гора трупов, бесчисленное число раненых.*

*Помню кто-то сказал, что у медиков нет даже сыворотки чтобы определить группу крови. Потом мы хотели ехать обратно в город, но у машины отказала электрика. Пока с механиком и дядей Гришей делали электрику, наступил новый год. У меня были часы электронные и они пикали ровно в 24-00.*

*Потом в лагере раздались выстрелы в воздух. Так встретили новый год. потом поехали в город приблизительно в 04-00 утра 1 числа. Кажется первого или второго числа при очередной зачистке частного сектора дядю Гришу ранило и мы остались без командира.*

*Стояли на блок- постах на улице Лермонтова - ул. Первомайской, не доезжая дома печати, где-то 2-а квартала. Нас на том блок посту постоянно обстреливали с пятиэтажки (театральное общежитие), пока не вышли туда и не взорвали лестничные пролеты. До блок- поста на Первомайской стояли на перекрестке ул. Лермонтова и кажется Маяковского в квартале от консервного завода, там командовал Станкевич и Фомин, отбили несколько нападений, одну БМП потеряли.*

*Поставили машины в разные стороны на перекрестке, так удерживали один из подходов к консервному заводу.*

С наступлением темноты подразделения 81 мсп начали неорганизованное отступление в основном в направлении парка имени Чехова, но небольшие группы, заблудившись в городе, прорывались и в других местах.

Из журнала БД:

*17.05 - подбит танк у "Железа" .*

*18.15 - "Железо" - ком.ТБ доложил, что наша артиллерия может его накрыть, очень близки разрывы, до 50 метров.*

*18.20 - "Железо" – в ТБ подбит танк, есть потери. «Рельеф» в течение часа не выходит на связь. Докладывали, что горел БТР, может Айдарова.*

*18.30 (?) – «Железо» - подбит еще один танк, с экипажем связи нет.*

*18.45 - "Броня" ( 9 ТР ) - два танка подбиты.*

*19.00 - пошли в центр огнеметчики, не дошли, нет заправки. Со «Ставкой» на связь вышел «Рельеф», на нас пока не выходит.*

*20.00 – В 1 мсб два человека ранены, нужна медпомощь.*

*20.05 - "Ставка" ( 2 МСБ) - на площади постреливают, но не активно.*

*20.30 - "Ставка" (2 МСБ) - восемь раненых на БМП вывозят за город, внутренних войск так и нет. «Ставка» запрашивает – когда у «Рельефа» будет связь с «Соколом»? 3-е убито, ранено – 17, тяжело – 4 , восемь человек повезли в Толстой-Юрт.*

*20.40 – Внутренних войск в тылу нет.*

*21.15 - на полковой частоте говорит радиостанция Чечня. "... 150 человек и капитан сидят у нас, если что-нибудь предпримите, то мы их расстреляем. Мычко Виктор ранен в грудь, находится у нас, вы сдавайтесь лучше , вы окружены ... "*

*21.45 - «Тунгуска» № 604 со 2 мсб была подбита из гранатомета, экипаж эвакуирован.*

*21.55 - ранен комбат 2. У «Ставки» все три заместителя остались на перевале, заменить некем.*

*22.00 - стреляет артиллерия.*

*22.45 - 24.00 - полковая частота забивается радиостанцией "Грозный", "Тигр", "Свободный волк".*

Боевые действия 81 мсп 00:00 31.12.94 - 12:30 01.01.95

Вечером 31 декабря на площади перед Рескомом была подбита БМП №684. Погибли: водитель рядовой Дмитрий Казаков и связист старший сержант Андрей Михайлов и НШ 2 мсб майор Артур Белов, а ЗНШ 2 мсб капитан Виктор Мычко попал в плен. По заявлениям Сашко Билого, в плен капитана взял именно он. Сам капитан Мычко дополняет, что в плен его взяли: "Два хохла, два украинца. Сашко, как он назвал себя, Билий и... ещё один был. И два местных."

Мычко*: ...чеченцы стали нас жечь из гранатометов. Ушли вправо, выскочили к Президентскому дворцу. Огонь в машине. Начштаба майор Белов открыл люк, высунулся и сполз, упал - наповал. Я полез - пуля в грудь, потерял сознание.*

Из рассказа командира 2 мсб 81 мсп Ивана Павловича Шиловского об Артуре Белове :

*Был офицером именно с БОЛЬШОЙ буквы. Возложенное на него дело, можно было быть уверенным, что будет исполнено в срок и точно.*

*Ему невозможно было не доверять. Прошёл Афган, награждён орденом «Красной звезды», прекрасный наводчик, отлично стрелял из любого современного оружия, просто хороший человек. Ходил ВСЕГДА с белым подворотничком, всегда со стрелками на брюках, сделанными монеткой, даже в Моздоке…*

*После того, как была поражена БМП № 684, где он находился, и машина потеряла возможность двигаться, продолжал вести огонь из пулемёта, пока не получил ранение, после чего осел на пол десанта БМП.*

*Как было доказано, горел живым, т.к. был облит бензином и подожжён боевиками, пытался вылезти через люк в башне уже горящим, но не смог. Ходившие сообщения , что был сражён пулей и сгорел не соответствуют действительности. БМП не сгорела, чего можно было ожидать, БМП обгорела только с носа и немного внутри, боезапас не взорвался, корма полностью целая.*

*Искал его Иван Павлович с женой Артура Валентиновича до лета, опознал только по слепку зубов и по пластине , что была вставлена в позвоночник Артура Валентиновича в Афгане. Жена не вынесла всего и умерла. Двум дочерям помогал как мог Иван Павлович Шиловский, комбат и друг Артура Валентиновича. Орден Мужества выбить удалось только с 3-го раза…*

Позже (предположительно 2 января) БМП № 684 была перетащена боевиками на противоположенный берег Сунжи к зданию магазина «Океан».

Из Книги Памяти:

Участь двоих ребят - Андрея Михайлова и механика-водителя Дмитрия Казакова - долго оставалась неизвестной. Только через полгода родители смогли найти обгоревшее тело любимого сына в одном из моргов. Тогда-то они и узнали, что подбитые машины полка стали эвакуировать с улиц только в феврале, когда бои в городе несколько стихли. Вывезли и ту БМП. Но опознать солдатские останки удалось не сразу. За это время родители несколько раз выезжали в Грозный, искали тело сына в ростовском морге. Военные медики проводили экспертизу и по рентгенснимкам грудной клетки, и по костному мозгу. Лишь в мае 95-го тело Андрея обрело покой на кладбище в Кинель-Черкассах, в родном селе его родителей.

По словам И. П. Шиловского, после своего ранения вечером 31 декабря, он передал управление 2 мсб НШ батальона А . Белову. Из этого ясно, что А. Белов погиб гораздо позднее того времени о котором говорил В. Мычко, по крайней мере, вывод, который можно сделать из рассказа Мычко - БМП № 684 была подбита в самом начале боя на дворцовой площади.

По информации И. П. Шиловского, вечером 31 числа (с наступлением сумерек) в расположение полка через мост (из-за Сунжи, от трампарка) пробились танки, приписанные к 129 полку, 133 отб ("чёрное крыло") (количество не помнит). Потом воевали под командованием Юрия Захряпина. (Пришли на 95% через Бароновский мост, т.к. именно там тогда бился ШО- 2). И.П.Шиловский: "... пришли "питерские" танки ... сам лично расставлял их, танк-БМП-танк-БМП. т.к. пришла голая броня.. "

Ночью интенсивность огня снизилась, однако утром бой разгорелся с новой силой .

Лейтенант Данис Сабиров (33 отдельный батальон связи) о действиях в составе 1 мсб:

*В этом БМП я встретил новый год (БМПшка стояла где-то метрах в 50 от входа, и стояла ближе к тому старому зданию, что было из красного кирпича, там как Т-образный перекрёсток был, или как буква Y, какой-то такой неправильный перекрёсток).*

*Ну вот, Новый год мы встретили, бойцы по часам смотрят, у меня тоже наручные часы были. Спрашивают - вы кто?*

*Я говорю, - я лейтенант.*

*Они: - товарищ лейтенант, тут киоск есть, мы водички и сигарет сходим, возьмём туда. Мы в этой машине как селёдка в бочке набились, пацаны ушли, где-то час их не было, думаю, наверное, их где-то завалили.*

*Потом двери задние открываются, ну я думаю, наверное бандиты нас сейчас тут возьмут, нет, эти бойцы пришли, снова уселись, нормально, они сигареты принесли, лимонад, даже, по-моему, бутылки 2-3 пива. Новый год отметили, вроде все попили – хорошо, ну как попили, жажду утолили, не то, что выпили там, лимонада больше было. Захотелось на улицу всем по-маленькому, грубо говоря, отлить, начали по очереди выходить.*

*Ну, вроде как бы прикрываем друг друга, а когда вокруг тебя стреляют, как бы даже и сходить-то тяжело, обычно эти дела делают в укромном месте, когда никто не видит. Где-то под утро уже, светать начало, ну новый год, светает обычно где-то в полвосьмого, опять Перепёлкин открыл.*

*Давайте, - говорит, выходите. Будем в здании оборону занимать. Он всех вытащил. Оказалось, что и те бойцы, которых он дал мне, в этой машине тоже сидели.*

*И вот он опять - лейтенант? Говорю – да.*

*- Можешь командовать?*

*Я говорю - могу.*

*Он мне дал одного снайпера, двух автоматчиков, гранатомётчика одного. Там внизу всё вооружение собрано было. Мы заняли верхние этажи с 9-го, моя задача была контролировать этих бойцов, чтобы они живы были, ну и самому постреливать, оборону создали.*

*Дальше я опять смутно помню, волной меня накрыло, бойцы, по-моему, живы все остались, но я их ни фамилии, ни имена не знал. Мы с ними тушёнку кушали, которую кто-то достал. Снайпер наверху сидел, сказал, что уже завалил двоих-троих, кого точно – не видел, но они стреляли по нам, говорит. Я с гранатомёта [подствольного] двоих-троих, не помню уже. Мы смотрели в противоположную сторону от старого здания, короче на запад смотрели. Под нами была пятиэтажка, дома под нами были, а дальше туда севернее – частный сектор.*

Из журнала БД:

*2.55 – Начался обстрел 2 мсб с «Рекой-80».*

*4.30 – 4.45 - - возле дворца пока тихо. «Султан» отправил первую партию раненых. «Тунгусок» нет, все куда-то разбежались.*

*6.00 - начинается рассвет, "Рельеф" ( Айдаров) готовится к отражению атак боевиков*

*7.00 - помощи для полка ждать неоткуда.*

*7.15 - "Лицей" (4 МСР) - от дворца стрельба.*

О действиях 7 тр на площади Орджоникидзе ( до выхода из города ):

Старший лейтенант Филатов (7тр):

*< ... > у здания [ГНИ корпус С] находился командир мсб [пояснения Вечканова: ну это про покойного Перепёлкина], утром ему доложили, что на правой стороне улицы от здания института, "Урал" разгружает ящики.
Я со старшим лейтенантом Старчиковым [пояснения Вечканова: скорее всего командир танка] и механиком-водителем рядовым Кочетковым вышли на левую сторону улицы и начали вести огонь по правой и левой стороне улицы, откуда, ориентировочно, разгружали ящики. Во время ведения огня с левой стороны на правую перебежали человек 8 в белых касках и спрятались за сгоревшей БМП. По БМП произвели выстрел из пушки и из пулемёта, после этого мы отошли к институту.*

*Так мы раза два выезжали, несколько раз, или 2 раза, но кончились боеприпасы и я и лейтенант Тороп позвали лейтенанта Чигашова, рядового Кочеткова и ещё 2-х солдат, они подошли и помогли нам перегрузить снаряды из 172-го танка.*

*Подойдя к танку, по нему был нанесён выстрел из РПГ, он загорелся откуда-то снизу, я сказал Чигашову и другим, чтобы они отошли, а сам сел в танк, завёл и отогнал его на ул. Богдана Хмельницкого [скорее всего - на улицу Первомайская].*

*Рядом с танком подбили лейтенанта Селенова, ему прострелили лопатку. Подойдя к институту, я увидел убитых: тело лейтенанта Чигашова, прапорщика с пехоты, солдата - выяснил, что лейтенант стрелял.
С рядовым Кочетковым раненого солдата мы занесли в здание. С этого момента противник начал активный огонь из пушек и РПГ. Вместе со старшим лейтенантом Смоляковым сели в его танк и выехали на правую сторону, открыли по этой стороне улицы огонь. В это время была дана команда на отход, и мы прикрывали выдвижение танков в колонну. После этого в составе колонны выдвинулись в лагерь. Танк 175 во время огня сгорел при становлении на подзарядку, тому была причина - разряжение АКБ, зацепить его и эвакуировать не удалось.*

Прапорщик Армяков ( 7 тр ):

*Утром комбат приказал командиру роты сесть на исправную машину, таким образом, старший лейтенант Ковдря стал командовать мои экипажем, а я автоматически [пояснения Вечканова: вот, он пересел, а этот, прапорщик, пересел на 141-й] пересел в 141-ю.*

*Т.к. она была неисправной, я находился в здании института, помогая перевязывать раны, переносить в укрытие, вести по окнам огонь, где находились гранатомётчики противника. Где-то в районе 3-х часов, когда потери наши увеличились, то есть начался интенсивный огонь по зданию, мы начали загружать раненых в БМП, чтобы отойти. Погрузили убитых на танк и начали отход. Я с экипажем, машина двигалась в колонне за тягачом, прикрывая его огнём из ПКТ. Таким образом экипаж оказался в лагере.*

Не смотря на тяжелое положение, в которое попали подразделения 81 мсп и 131 омсбр, командование Объединенной Группы Войск (командующий А. Квашнин) издает боевое распоряжение.

Из журнала БД:

*7.15 - боевое распоряжение О.Г.В. № < ... > 1.00ч. 1.01.95г. карта. 50 тыс. изд.1985г.*

*Командующий приказал :*

*1. 3/276 МСП к З.00 сегодня вывести в район расположения 1/33 мсп (сквер на ул. Круглова), где передать в оперативное подчинение командира оперативной группы 8 АК.*

*2. Подразделениям 131 омсбр, 1/81 мсп с занимаемых районов органи-зовать тесное огневое и тактическое взаимодействие между собой и под-разделениями сводного отряда 19 мсд, по мере их выхода в район погрузочной площадки станции Грозный. Пополнение материальных средств осуществить из возимых запасов и сводного отряда.*

*3. К 6.00 сегодня принять в свое распоряжение 74-ую омсбр 28 АК СибВО в районе аэродрома Грозный и в дальнейшем использовать для выполнения боевых задач на северном и северо-западном направлениях.
4. С утра сегодня после передачи занимаемых рубежей 503 мсп 19 мсд провести силами 131 омсбр, частью сил 81 мсп разоружение или уничтожение бандформирований в районе вокзала, дворца президента, перекресток ул.Грибоедова и проспекта Победы, В дальнейшем к исходу дня силами 131 бригады и 81 мсп захватить дворец президента.*

*Шевцов.*

*[Леонтий Шевцов -заместитель начальника Главного оперативного управления, начальник штаба объединенной группировки ]*

1.01.1995 г., резолюция (начальнику оперативного отдела корпуса, ком. 81 мсп, 206 мсп; 131 омсбр).

*1. Выполнить приказ.*

*2. 81 мсп блокировать район у дворца.*

*3. 131 омсбр после сосредоточения у вокзала наступать на север в район дворца по ул. Комсомольской, 74 омсбр выйти на пл. Дружбы народов по ул.Маяковского и блокировать перекресток ул. Грибоедова - пр.Победы частью сил, по ул.Маяковского. Подразделениям 131 омсбр действовать в северном направлении по ул. Чернышевского на дворец.*

*Пуликовский.*

Из журнала БД:

*8.30 - "Рельеф" - идет обстрел, но не активный, раненых 6 человек, подбита 1 машина управления, 1 БМП-2.*

*9.20 - "Река-80" (ком.бат-1) - подъехал автобус с боевиками, обстреляли, есть убитые , зам.комбата ранен.*

*9.30 - "Герой" (6 МСР ) - подбита 1 БМП.*

*10.00 - слева выходят соседи к реке Сунжа - через проспект Ленина по Комсомольской к вокзалу.*

*11.00 - из подвала Дудаева на "Сокол-67" (КП полка) - вышел по радио депутат Ковалев с требованием прекратить боевые действия, ему отвечает такая-же стационарная радиостанция, что русские пришли, чтобы истребить чеченский народ до седьмого колена. (спектакль)*

На улице Чехова, на территории «автосервиса» продолжала держать оборону 4 мср 81 полка.

Из журнала БД:

*11.20 - "Лицей" (4 МСР) ведет тяжелый бой на ул.Чехова, просит помощи. «Рельеф» и «Река» молчат.*

*- к площади вышел орб Волгоградского корпуса.*

Из описания боя: "Утром, когда едва рассвело и ещё лежал туман, один из сапёров, приданных мотострелковой роте, пошёл к реке Сунже набрать воды. Вернулся он через несколько секунд. Оказалось, с тыла к мотострелкам по берегу реки пробирается группа в семь человек, вооружённая гранатомётами.
Солдаты забросали их гранатами. Но ополченцы уже были везде, даже на этажах выгоревшего за ночь дома. Сверху, из окрестных первых этажей на солдат опять обрушился огонь. Он поддерживался беспрерывными снайперскими очередями и разрывами мин, которые тысячами осколков сыпались прямо во двор автосервиса, били по броне БМП, по стенам домов, за которыми укрылись мотострелки.

Ранило в ногу и наводчика "Тунгуски" рядового Юрия Юдина. Лабзенко перетащил его под защиту стен, сержант-санитар разрезал сапог и начал обрабатывать рану. Остальные продолжали отстреливаться. Но ополченцы били по ним очень точно. Вскоре загорелись другие БМП, в них начал рваться боеприпас, осколки летели во все стороны.
Командира взвода зенитного дивизиона 131 омсбр лейтенант Лабзенко:
"Вижу, один из ополченцев целит гранатомётом из кустов в нашу "Тунгуску". А ротный мне командует: оттяни её, подтащим на это место БМП, будем грузить на неё раненых и прорываться. За забором автосервиса, оказывается, горбольница, там воюет наш волгоградский полк. Постараемся пробиться к ним."

Из описания боя: "Но оттянуть ЗСУ не удалось. Гранатомётчик всё же поджёг и её. Но механик-водитель "Тунгуски" не пострадал.

Ему удалось выскочить из горящей машины и перебежать под защиту стен автосервиса. А к его дверям уже подъезжала одна из двух оставшихся невредимыми боевых машин пехоты роты, недавно их было десять. Другая, растолкав сгоревшие, пошла ломать бетонный забор автосервиса.

Мотострелки под огнём забирали из подбитой бронетехники боеприпасы, автоматы, пулемёты, переносили в БМП раненых. Одного из взводных - погибшего старшего лейтенанта, прижатого к командирскому месту оторванной башней, вытащить они не сумели. Его тело так и осталось в ту новогоднюю ночь на броне. Там же осталось и разорванное на куски тело одного из приданных роте сапёров, который погиб от взрыва боезапаса на БМП. Этим сапёром оказался рядовой Александр Кравченко с Омской области. По другим данным он погиб в результате сильнейших ожогов, полученных им при взрыве бронетранспортера.

Вот выписка из наградного листа на старшего сапёра А. Кравченко:

"Находился в составе штурмового отряда, который выполнял задачи по инженерному обеспечению боевых действий. Группа проделала проходы в трех завалах, обезвредила шесть мин. Рядовой А. Кравченко прикрывал отход подразделения. Гранатой уничтожил пулеметный расчет боевиков и занял оборону около ведущего огонь бронетранспортера.

Выстрелом из гранатомета БТР был подбит. При этом рядовой А. Кравченко получил ожоги различной степени. Продолжал вести огонь, пока не потерял сознание. Скончался от полученных ран".

Орден Мужества он получил посмертно. Сослуживцы смогли забрать его тело лишь через два дня. Также был ранен и механик-водитель БТРа Игорь Зубарев. А они, стреляя на ходу из всех видов оружия, побежали впереди двух БМП под защиту больничных корпусов, где уже сидел в осаде волгоградский полк."

Капитан Юрий Яровицкий, командир 4-й мср:

*К вечеру было затишье небольшое, ночь несильно то же, а утром вообще было тихо сначала, рассвело уже, по крайней мере.*

*Мы с взводными собрались, с Нагорным Алексеем, поздравили друг друга с Новым годом, и в 7 утра началось опять, с гранатаметов начали стрелять. Еще, по моему, три машины сожгли, одна машина сгорела полностью с экипажем.*

*И вот утром ко мне Зражевский [командир 5 мср] пришел, с солдатом раненым.*

*Я говорю : «Ты откуда взялся здесь?»*

*Он: «Все, роты нет, я ничего не знаю, все куда то разошлись, разбежались, кто раненый. Я вот тут с одним солдатом пришел».*

*А у меня погиб взводный один, Земцов, ночью его убили. Потом ко мне Мамедоразов прибежал то же, в майке, по моему, даже был. Он у меня то же остался. Он, по моему, даже без оружия был, я ему пулемет дал, бронежилет ему одел.*

*Сильный огонь начался. Стреляли в основном из- за Сунжи, с того берега. Такой плотный обстрел был, что мы думали, что не сможем выйти отсюда. К вечеру немного потише стало и Зражевский пошел на разведку. Тогда он обнаружил, что в больнице наши войска. Это был 255 мотострелковый полк. Тогда мы перешли туда. Находились там две недели. 31-го - 1-го числа рота потеряла 6 бмп из 11, так же было уничтожено 2 из 3-х приданных танков.*

С.Ш. Мамедоразов о действиях 5 мср 01.01. 95:

*1 -го числа собрались, отошли к четвертой роте. Моя машина, в неё 4 выстрела из гранатомёта попало, и она разлетелась в клочья. Я пересел в другую машину. Две или три машины осталось, связи нет. Я, естественно, спрашиваю,- а где наши, что как, чего дальше будем делать? Понятно, что в городе стоять нельзя, а по разговорам я понял, что мы вышли не туда.*

*Выпили спирта немного. С нами был Томин, ренгентолог, подполковник, он захотел побывать там, вот достал он свой спирт, налили, не берёт спирт, стресс такой сильный.*

*Я задаю вопрос, что дальше, как и что? Зражевский и Яровицкий сидят и говорят,- не знаем, будем ждать, потому что по связи ничего. И вот тогда я впервые услышал, что где-то на ж.д. вокзале идёт бой и что уже половину наших положили. Потом начали нас прессовать эти чеченцы, основные усилия, я так понял, они дали с «Садко» и со сквера, от сквера уже одни стволы остались, жахали очень сильно.*

*Мы тогда решили отойти в больничный комплекс, где Рохлин. Сперва послали разведчиков. Кстати, Яровицкий в тот момент отдал мне свой бронежилет. Я потом его супруге, когда после ранения приехал к ней, я ей сказал огромное спасибо, что он взял и отдал свой бронежилет, там стреляли очень сильно.*

*Вот Яровицкий - это действительно герой. Он действительно там руководил, так всё, по взрослому, если где-то паника была, то он спокойно, размерено, как положено, делал. Как учили в старые советские времена, так он и делал.*

*После того как вернулись разведчики и доложили, что в больничном комплексе находятся наши, мы приняли решение отойти туда. Раненых стали сносить в этот бункер, который был оборудован под госпиталь. Там на операционных столах раненые лежали, умирали. Я тоже был ранен, контужен, осколки в ноге были, нога не двигалась.*

*Почему мы не прямо пошли на Реском, а пошли налево, я не знаю. Там нас заблокировали и там уже мы уже дальше не дёргались, потому что там просто не возможно было дёрнуться, один гранатомёт летит, второй, я таких фейерверков больше не видел никогда.*

*Потом уже, встретились в Черноречье, уже после госпиталей вышли, Зражевского спрашиваю,- как мы там оказались, что мы там делали? А он говорит,- ты благодари Бога, что мы ТУДА вышли, а то бы сожгли бы вообще и все.*

Прапорщик Окомашенко Сергей Павлович, техник 4 мср:

*На перекрёстке около института, уже темнеть стало, стали танки гореть, тягач сгорел, начали все объезжать и растерялись. Направо на ж.д. вокзал начали ехать, там пробка была, танк горящий перекрыл дорогу. Налево не знали дорогу, прямо стоял нефтеинститут, высокое такое здание. Наши танки, приданные роте, сразу сожгли, 31-го, Шилки пожгли сразу [Тунгуски], это всё после обеда, часов в 16 начали они жечь. А «Метеорит», он ещё 31-го, у автосервиса у него что-то там не получилось, так и стоял, даже не подбитый.*

*Мы на этой площади воевали всю ночь, а где-то часов в 4-5 утра повернули налево, там с правой стороны было кладбище [Парк], библиотека в лесу стояла, её за ночь разбомбили, с левой стороны памятник был какой-то, воинам Великой Отечественной войны [памятник жертвам депортации]. С этой библиотеки по нам стреляли, с кладбища. Кладбище в лесу стояло и вот с библиотеки. Прошли тыльные ворота госпиталя, пошёл «автосервис», до моста дошли, за мостом была дорога на военный городок. Возле автосервиса остановились позавтракать, а мост у нас прямо по ходу был.*

*Бойцы в автосервис пошли, а мы сели, за новый год с утра по стопочке хотели выпить, но не вышло. С моста гранатомётчики стали наступать. У нашего командира роты, Яровицкого, у него машину подбили. Она назад не могла уже ехать, он тогда механику сказал - включай первую передачу и на ходу выпрыгиваешь из машины. А бэху прямо на мост, на этих гранатомётчиков пустили. Механик так и сделал, его фамилия Сластухин по-моему, Вася. Бэха поехала на мост, а пока она ехала, гранатомётчики разбегались в лес с моста. Мы этим воспользовались, и вся рота начала отходить задом в тыльные ворота госпиталя к Рохлину.*

*Валера Земсков [Земцов?], командир взвода, убит снайпером в ночь с 31-е на 1-е. У нас 3 БМП на мосту были, он пошёл туда смотреть, ночью его убили, утром только мы его нашли, прямое попадание в сердце.*

*Ещё Олег Кондратьев, тоже командир взвода, прикомандирован был к нам с танкового батальона, он пропал без вести с экипажем вместе. Он на малой скорости шёл, отстал и пропал вместе с экипажем, ни экипаж не нашли, ни БМП не нашли, ни офицера …*

Список потерь техники 4 мср. Информация гвардии прапорщика Сергея Окомашенко:

БМП №651

*командир лейтенант Кондратьев Олег Викторович*

*механик-водитель рядовой Мохов Владимир Васильевич*

*наводчик-оператор мл.сержант Дюкин Игорь Борисович*

пропала возле университета 31.12.94 (экипаж не найден).

БМП №652

*командир БМП мл.сержант Осипов Г.А.*

*механик-водитель рядовой Хоботов В.В.*

*наводчик-оператор рядовой Колбенев А.В. (А.Б. ?!)*

подбита возле библиотеки, сгорела в госпитале 01.01.1995 г.

БМП №653

*командир БМП мл.сержант Осипов Г.А*

*наводчик-оператор рядовой Колбенев А.Б. (А.В. ?!)*

сгорела возле библиотеки 01.01.1995 г.

БМП №654

*командир мл.сержант Ивошин Игорь Сергеевич*

*ннаводчик-оператор рядовой Тихонов В.В.*

*механик-водитель Брянцев Н.Ю.*

сгорела возле библиотеки 01.01.1995 г.

БМП №656

*командир капитан Яровицкий Юрий*

*наводчик-оператор Патрикеевич*

*механик-водитель Сластухин*

*десант:*

*рядовой Кожевников*

*прапоршик Госилин*

сгорела у библиотеки 01.01.1995 г.

БМП №659

*командир ст.лейтенант Земсков Валерий Вячеславович*

*механик-водитель рядовой Тимофеев Александр Николаевич*

подбита в госпитале, сгорела (механик-водитель рядовой Тимофеев А.Н. убит, сташий лейтенант Земсков В.В. убит).

БМП №658

*командир прапорщик Окомашенко Сергей П.*

*наводчик-оператор Никольский*

*механик-водитель рядовой Дмитриев Андрей Владимирович*

*десант:*

*рядовой Рузиев*

подбита возле университета, сгорела в госпитале.

Примечание:

Была подбита БМП №652, где погибает механик-водитель рядовой Хоботов В.В., а командир БМП мл.сержант Осипов Г.А. и наводчик-оператор рядовой Колбенев А.В. (А.Б. ?!) переходят на БМП №653, которую потом тоже подбивают.

Михаил Гущин, механик-водитель БМП-2 №657 4 мср:

*Я был механиком-водителем БМП, номер 657. После учебки по распределению я был на Кряжу в Самаре. Нас привезли в 81-й полк, раскидали по ротам. Сразу же в парк нас привели. Дали машину и мы собирали ЗИПы, все комплектующие. Занимались этим несколько дней, я фактически казармы-то не видел, и всё, полк выдвинулся на Кряж, грузиться.
Никого не знаю, нас накидали очень быстро, все с разных мест, с разных частей. Где-то за 2 недели полк сформировали, ни с кем не познакомились. Нас с учебки раскидали по разным ротам. Ни фамилий практически не знали друг друга, ни имён. Вначале взводника я возил, но я не помню тоже, как его зовут, техника хорошо помню, старший прапорщик Серёга [ст. прапорщик Сергей Окомашенко] и Яровицкого тоже хорошо помню. Есть фото как мы выводились, чёрно-белые правда, неказистые. Отец одного нашего парня, он сам Самарский, нас фотографировал, когда мы приехали из Чечни. Мы стоим, вся 4-я рота, кто выводился, нас там буквально человек 12-20 всего-то было, и вот он нас сфотографировал на фоне поезда. Нас там много снимали, и с камерами были. Нас встречало больше народу, чем нас было В моей БМПшке наводчика не было, наводчик у меня свалил в Моздоке, дядя с Москвы приехал, полковник что ли, и его быстренько отмазал. Наводчиком у меня сидел лейтенант – взводник (командир взвода Валерий Земсков). Потом за наводчика сел замкомвзвода Нилов Александр. «Нил» вообще 31-го сел за меня, за механика, он был старым механиком этой машины. Потом, в городе, поменялись, я за механа сел, а он убежал воевать, так что сначала «Нил» вообще за штурвалом ехал. Мы пошли в город рано утром. Нам сказали расстелить брезент от БМП, из машин выкинуть всё, ехать налегке. Сразу сказали ящики [с дополнительным боекомплектом] грузить, а Яровицкий сказал – не грузить, так поедем.*

*Ехали в колонне, не знаю куда, мы ж ни карт, ничего не имели. Я ничего не смотрел и не запоминал, тем более ехали по-боевому, в тримплекса-то много не разглядишь. Помню, что на перекрёстке долго мы простояли, где здание 9-этажное впереди и дорога направо и налево расходилась. Я за танком стоял.*

*Часа 2 наверное стояли, пока танкист не подбежал и не сказал - У меня танк подбили, чего ты за ним стоишь!?*

*Я говорю - В смысле?*

*А он мне говорит - Ничего, просто очередь из автомата дали в выхлопной эжектор, и турбина накрылась. Из автомата, говорит, завалили танк. Я его объехал, начали двигаться, направо мы не повернули, пошли налево и там уже стали. Потом мы хотели на ту сторону, там мост через Сунжу был. Там направо дорожка была вдоль парка, мы туда. Там нас начали обстреливать, мы назад развернулись и повернули к библиотеке. До моста мы не доехали, потому что там танк подбили, танк загорелся.*

*С левой стороны от него БМПшка, наверное, с 5-й или 6-й роты. На ней были ящики с боеприпасами, БМП развернуло поперек дороги. Я не знал, как её объезжать, с какой стороны, у неё боеприпасы разрывались на броне.*

*Мы-то ящики сразу сбросили, за городом. Яровицкий, нам сказал - скидывайте, бочку с порохом на башне тащить-то. Башня не повернётся, что за глупость, кто это скомандовал. А вот эти-то, им как приказали, так они с этими ящиками и поехали.*

*Потом у танка боекомплект рвануо, башню оторвало.*

*Всю ночь я простоял, мы перестреливались с библиотекой, в которой засели боевики. Пехота вся вылезла, во двор за заборы сели, а у меня машина заглохла. У меня ни воздуха ничего не было, короче машина умерла, просто стояла. Я на утро потом с «соплями» бегал под обстрелом, чтобы прикурить.*

*Летёха (лейтенант) мне сказал - Иди, заводи своё чудовище.*

*А я говорю - Ага, вы здесь сидите. А я, дурачок, туда полезу щас лазить по БМПшке. А он мне - Чего ты волнуешься?*

*Я пошёл, с соплями бегал от машины к машине, заводил её. Завели, потом убрали их с дороги, в больничный городок затащили их.*

*Там уже Яровицкий расставил, где какие машины, вдоль берега Сунжи. Я потом пытался ещё в котельную машину затащить, спрятать, с прапорщиком Серёгой [Окомашенко], он мной рулил, я задом заезжал. Нас там постоянно миномётчики обстреливали, мины летали, я как раз заехал, у меня машина заглохла, аккуратно так проломил жопой кирпичную стену, и заглохла она.*

*Я вылез из машины, пошел посмотреть что там, и мина как раз в котельную попала. Прапорщик-то на улице стоял, он думал всё, меня завалило там. Я только успел под БМПшку прыгнуть, оттуда матерюсь! Он такой, нифига себе, живой! - говорит. Вылез.*

*Вытащили меня другой БМПшкой, потом полдня с неё рельсы вытаскивали и кирпичи. Я не закрыл люк механика, поэтому кирпичами засыпано все внутри было. Потом она у меня ездила такая бесформенная, всё навесное раздавило сверху, и была вся красного цвета от кирпичной пыли.*

*Люди роты, кого помню:*

*Сергей Угольков, Нилов Александр, Бузмаков Дмитрий, с ним вместе потом полгода дослуживали.*

*ЧИКУРОВ Дмитрий Геннадьевич, рядовой, без вести - этот тоже вроде наш, с 4 роты. Он был механом. В Грозном он погиб.*

*ВОЗИЯН Дмитрий Владимирович, рядовой. С ним я был в учебке полгода, хорошо его знал. Он с первого батальона был, роту не помню. Он погиб еще в Моздоке до войны. Его между БМП задавило. Он с Челябинской обл., г. Карталы.*

*УГОЛЬКОВ Сергей Викторович, рядовой. Этот точно наш, погиб. Я с ним познакомился ночью в окопе, так хорошо с ним разговорились, он еще все планы рассказывал свои, вот вернусь домой ... А на следующий день ему полголовы осколком от мины снесло. В тот же день когда мою машину в котельной завалило. Я вылез из завала, когда парни на носилках его к госпиталю несли.*

Чурбаев Александр, наводчик оператор , 4 мср:

*Шли мы по улице с аллеей [Первомайская], наша рота шла первая в батальоне [во 2 мсб], сразу пошли на библиотеку [библ. Чехова ], мы должны были через мост [Бароновский] проходить, но через мост мы пройти не смогли, нас остановили возле этой библиотеки.*

*Библиотека была в парке, там боевики были, нас со всех сторон окружили. Вышли к большому спортзалу [видимо бассейн «Садко»]. У нас было 3 приданных танка, как только мы зашли один из них подбили, он сразу загорелся. Потом подбили еще два.*

*Палили отовсюду, ночью непонятно откуда стреляли, мы только к утру разобрались. Отошли в здание, какие- то гаражи там были.*

*Мой экипаж, Брянцев был механик-водитель, я - наводчик-оператор, Юрка Зиновьев с Чапаевска. С нами в десанте был прапорщик еще, он потом на моё место сел, а я остался на улице, потом уже к утру я опять залез на своё место, а немного позже нас подбили. Я её потом даже видел, эту свою машину, в башне дыра такая …*

*Когда машину подбили, когда всё загорелось, задымилось, я Юрку [Зиновьева] видел. Я говорю - что, вылазим? Он говорит - вылазим.*

*Я вылез, Брянец тоже, а там такой кипишь, непонятно, это уже на третьи сутки я вспомнил за Юру. Я говорю, - а где Юра-то?*

*Пошли искать. И как сейчас помню, турецкие свитера такие раньше были, вот у него такой свитер был. Я смотрю, кусок свитера валяется, потом смотрю, автомат обожжённый, я его поднял, смотрю, а номер Юрки. А потом подходим к этой БМПшке, она как взорвалась, десантные двери вырвало, нашли кусок мяса и кусок военника.*

*Я думаю - как он погиб? Когда нас подбили, его не ранило. У него в десанте лежал вещмешок, и там у него письма от жены, у него Наташка жена и дочка есть. И вот моё предположение, что он полез за альбомом, у него альбом был семейный, вот я думаю, что он за ним полез и за письмами - вытащить. И в это время, видать взорвалось. Он по своей жене часто скучал и говорил - чего я поехал сюда?*

Боевые действия 81 мсп 12:30 - 24:00 01.01.95

В 12-30 в город входит сводная колонна под командованием зам. комполка по воспитательной работе И. Станкевича

НШ 81 мсп С.Б. Бурлаков:

*В течении первой половины дня группа была сформирована в составе:*

*• личного состава - 96;*

*• танков - 3;*

*• БМП - 11;*

*• БТР - 3;*

*• БРДМ-2 - 1.*

*и к 16.00 вышла на перекресток ул.Б.Хмельницкого, Маяковского.*

Из журнала БД :

*11.30 - закончена подготовка колонны в помощь полку: БМП - 8, танков-3, огнеметы - (БТР) - 6, АТМЗ - бензин, АТМЗ - керосин, стрелковые боеприпасы - 1 машина.*

*3 коробки подбиты, одну захватила разведгруппа «Варан». Чеченская станция выходит на волну и агитирует на сдачу.*

*12.00 «Рельеф» - Выделить 2 танка для обеспечения тыла.*

*12.15 «Река – Омега» - нужны «Васильки», выехали 6 коробок в помощь.*

*12.20 «Река – Сокол» запросил насчет минометной батареи. «Железо – Рельеф» - нахожусь на ул. Чехова, пр-кт Орджоникидзе, с 2 мсб.*

*12.30 - колонна вышла во главе с подполковником Станкевичем.*

*12.40 – «Сокол – Рельеф» - связь прервана.*

По словам Ивана Павловича Шиловского Игорь Станкевич, (позывной «УТРО») зам. комполка по воспитательной работе, вошёл в город только 1-го января. Он убыл за молодым пополнением и, естественно, не успел к штурму, т.к. тот первоначально планировался на 5-е января. Привёз пополнение и двинулся на помощь.

Командир роты связи батальона связи 90 тд капитан С. Спиридонов:

*"1 января утром была сформирована новая колонна. Ее вёл замполит подполковник Станкевич. В эту колонну входили машины с боеприпасами, с топливом, чтобы вывезти уцелевшую технику. <...> И первого числа, когда мы пошли, нас встретили в самом начале. Правда, бензовозы чеченцы не жгли, хотели захватить. Стреляли по бронетехнике. Убитых водителей бензовозов заменили прапорщики и выводили их из-под обстрела."*

Гв. майор А. Фомин:

*"1 января сводный отряд полка вошёл в Грозный для поддержки подразделений, закрепившихся в центре города. В колонне шли машины с боеприпасами, горючим, а также машины для вывоза раненых.*

*Перед экипажем БМП-2 №435 стояла задача - обеспечить проход колонны, прикрывая её своим огнём. <...> Как только головная машина вышла на площадь Орджоникидзе, колонна сводного отряда полка была обстреляна. Её взяли в "огневой мешок", подбивая машины в "голове" и "хвосте" колонны.*

*Было принято решение отойти назад. БМП-2 №435 заняла выгодную огневую позицию и своим огнём стала прикрывать отход колонны. Обрушив всю огневую мощь на боевиков, экипаж ждал, когда пройдет последняя машина колонны.*

*Боекомплект был израсходован. Противник сразу сосредоточил огонь на БМП. После нескольких попаданий экипаж стал выбираться из машины. Рядовой И.С. Комиссаркин был тяжело ранен и его вытащили боевые товарищи. Они продолжали вести бой из личного оружия с земли, но силы были неравные... Их тела нашли сослуживцы недалеко от сгоревшей машины.*

Из журнала БД :

*13.20 - идет бой возле дворца, тяжелый, много раненых.*

*Мед. управление полковник Иванов – раненых эвакуировать в Толстой-Юрт.*

*13.35 - связь забивается постоянно.*

*13.55 - "Железо" - осталось 5 танков, идет сильный бой, много раненых. Потери :*

*Танки – 23*

*БМП – 21*

*Тягач- 1*

*Тунгуска-1*

*МТЛБ- 1*

*Убито – 17, ранено – 64*

*14.00-15.15 - связь глушится.*

*15.15 - "Утро" (Станкевич) 1 танк зажжен на ул.Первомайской, впереди затор.*

*15.45 - получена задача на отход на рубеж ул. Маяковского. 1 мсб – раненые эвакуируются.*

*16.00 - «Утро» - бензовозы не развернули, подбито 3 БМП.*

Андрей Селенов , командир 1-го тв 9-й тр ( танк № 191 ):

*< ... > На следующее утро я пошёл с колонной Станкевича. Опять моя машина впереди. До площади мы не дошли, мы прошли мост через реку и где-то примерно минут 15 ещё ехали, на Первомайскую уже вышли. Меня подожгли второй раз [первый раз 31 декабря], подбили. Со мной, по-моему, ещё 2 БМПшки подбили, на этом перекрёстке. Вот там меня и 2 БМП подбили, там у нас бой был быстрый. Минут 10-15 и всё, наши раненых уже выводили из Грозного.*

После полудня 1 января было принято решение на выход 81 мсп из города. Уцелевшая техника концентрировалась на ул. Первомайской в районе площади Орджоникидзе . Во время построения колонны для выхода из города погибает командир 1 батальона Эдуард Владимирович Перепелкин.

Из журнала БД :

*16.45 – «Река-80» ранен в голову. «Рельеф» неизвестно где. «Утро» вернул боеприпасы и топливозаправщики.*

Замначальника штаба батальона Дмитрий Воробьев :

*Мы вошли в Грозный практически не встретив сопротивления боевиков. Бой завязался в центре, в двух кварталах от прези­дентского дворца. Двое суток управление батальона, взвод связи, гранатометный взвод и часть третьей мотострелковой роты держали круговую оборону, закрепившись в близлежащих здани­ях. Техника по приказу комбата была по возможности укрыта. Однако дудаевцы гранатометным огнем методично выводили ее из строя. Действовали они мелкими группами, из-за угла На исходе вторых суток, когда боеприпасы и топливо подошли к концу, поступила команда выходить из окружения.*

*Командирская машина с борто­вым номером 011 была прошита насквозь, но продолжала вести бой с заклиненной башней, стре­ляя только по верхним этажам. Связи между экипажами не было. Тогда подполковник Перепелкин покинул "броню" и под огнем про­тивника начал выстраивать колонну для выдвижения. В этот момент его и сразила пуля. Стрелял, судя по всему, снайпер".*

Сергей Коломыцев [командир гранатаметного взвода ] :

*"Новый год мы встретили под огнем. Просто выпили что у кого нашлось. Но никто не опьянел... Комбата видел мельком. Наверное, последний, кто видел его в живых, был лейтенант Дмитрий Рзаев, следи­ший за командиром в смотровой прибор БМП..."*

Ком. взвода лейтенант Д. Рзаев (БМП № 413):

*"Я очень хорошо запомнил момент боя 31 декабря, когда мы заняли оборону возле Нефтяного института и по улице в наше направление был шквальный огонь. Ранило сразу несколько танкистов, которые пытались попасть в свои машины. Я подошел к комбату и доложил ему о том, что выстрелы приближаются и ждал от него решения. Тогда он приказал мне вывести свою БМП на улицу и открыть огонь по противнику из вооружения БМП. После того как я выполнил его приказ, огонь со стороны Президенского дворца в наше напраление прекратился. Потом он мне приказал выдвигаться на помощь командиру танкового батальона Захряпину, где я и был до того момента [1. 01. 1995 г. ], когда пришел приказ на отход.*

*Комбат начал строить колону. Я на своем БМП подъехал к перекреску и механик остановился, у меня с ним связи не было, наша машина была подбитая и я стрелял вручную. Мне хотелось выйти с машины, но я не смог - по мне стрелял пулумет или снайпер. В тримплекс я увидел комбата, с ним был солдат-связист. После того как он прошел вперед машины, я снова попытался выскочить из БМП, и мне это удалось. Когда я спрыгнул с БМП, я увидел комбата на земле, пробитая каска лежала рядом. Его погрузили на танк или БМП и отправили. Он еще был жив - это видел также старшина танкового батаьона. "*

Свидетельство очивидца:

*Уже выезжали из города, он [Перепелкин] спрыгнул с машины и побежал к раненому, одновременно с ним с другой машины выскочил ротный Дима Прохоренко [командир 3 мср]. Вот их в это время и убили. Эдика погрузили на машину (или танк), а Диму на танк. Эдика довезли, а танк с Димой потерялся.*

Командир 3 мср 81 мсп старший лейтенант Прохоренко Дмитрий Святославович (больше пяти лет считался пропавшим без вести, был опознан в 2001 году в ростовском патологоанотомическом центре, похоронен 23 февраля 2001 года в городе Борисов, Белоруссия).

Старший лейтенант Андрей Ковдря (7 тр), вывозил сметрельно раненного Перепёлкина на броне своего танка:

*" Спрашиваю у майкопцев двоих, которые были там, у "Свечки", ответ: " 2 минуты назад бегал, был живой. А уже лежит".*

Захряпин Юрий, командир тб :

*«….в памяти сфотографирован эпизод, когда я ехал на танке, увидел комбата на земле лежащего, стал принимать меры, чтобы грузили и вывозили. Это было 1-го января после 13-00, на улице Первомайской. От Первомайской в 300-500 м был нефтеинститут».*

Лейтенант Данис Сабиров (33 обс):

*Чеченцы подожгли у нас второй или третий этаж. Мы хотели взрывом гранат пламя погасить. Все начали собираться внизу, и в этот момент начался прицельный огонь по входу первого этажа. Там и раненые были и мёртвые были, приносили то с улицы, то ещё откуда-то, то с этажей.
Крики, стоны, огонь, дым, как в тумане всё было, мы, чуть ли не в полуподвальное помещение все забились, т.к. начали плотно лупить по нам из гранатомётов.*

*Перепёлкин принял решение, он выставил на входе в здание 3-4 пулемётчика. Потому что из окон, и со служебного выхода этого здания выбраться невозможно было. А вот главный вход - там большие двери. Эти пулеметчики палили просто вперёд куда-то, беглый огонь, чтобы никто не высовывался. Боевики прижали головы и перестали палить из гранатомётов по входу.*

*Перепелкин с офицерами со своими, он там с кем-то разговаривал, совещание собрал. Под прикрытием пулеметов механики-водители БМП смогли выйти из здания, чтобы собрать уцелевшую технику. Они машины подогнали к входу, выкинули дымовые шашки, у кого что было, задымили весь этот район и на машины, и рванули в сторону северного аэродрома.*

*На выезде, пока ехали, обстрел был. Машину, по-моему, одну подорвало, прицельным огнём, из гранатомёта. Команда была такая - Едете, видите всё, что движется по бокам, стрелять!*

*Короче ехала колонна, по-моему, из 5 или 8 машин. Град огня был вправо, влево, вперёд, наверх, назад. Кто, сколько мог, у кого, сколько патронов было, тот столько и стрелял, чтобы колонна выжила.*

*Про Перепёлкина я чётко помню, как сейчас, у него в руках была норковая шапка. Он сам был в военной форме, а эту шапку кто-то оставил на пороге института, он её подобрал, чтобы легче было указывать. Он ей махал, ты туда ходи, ты сюда, чтобы были видны его движения. Ну, как, вместо флажка он шапку взял.*

*При выходе он сажал всех по машинам, а дальше я его уже не видел. Мы просто дымы раскидали везде, ну эти дымовые шашки, у кого что было, и вот под этими дымами мы скоренько смогли собраться и уехать оттудова, прямиком до аэропорта.*

*Перепёлкин видно было, что командует, я знал, что это подполковник Перепёлкин и так далее… и, как говорится, огромный поклон Перепёлкину, что он меня вытащил оттуда, я его буду всю жизнь помнить, я и своим родителям рассказал, что есть такой подполковник, был, который сохранил для них сына.*

*Хоть я и был офицером, может быть это не красиво так говорить, конечно, но я сначала испугался, а только потом этот испуг превратился в какой-то спортивный азарт. Я военное училище закончил в 94-м году в июне месяце, и через полгода я попал в эту заваруху. Нас, связистов, к танковым атакам не готовили, и психологически нас тоже не готовили к такой фигне.*

Командир 6 мср Андрей Лачугин:

*Потом мы простояли, в принципе, без дела, всю ночь с 31-го на 1-е, 1-е весь день. Потом танкисты откуда-то побежали, без танков уже, получили команду колонну вытягивать, в часов 5 вечера 1-го января было. Смешанная колонна, хрен поймёшь кто, и танки были, и колёса, и наши бэхи были, все, кто мог, на выход из Грозного.*

*Танкисты побежали в панике, одного останавливаю, второго, чё там такое, чего вы бежите?*

*- Наёмники, наёмники идут!*

*Я думаю - вот это да! А у меня куча техники. Ну что, я забросал там дымы, дал команду бойцам, забросали дымовыми гранатами, ну завесу поставили, чтобы не видно было технику.*

*Построение колонны. Выставили колонну. Я уж не помню, кто там руководил, часов в 7 вечера мы выдвинулись из Грозного.*

*Выезжали из Грозного и вижу по колонне впереди огромный взрыв! Как я уже потом выяснил, оказывается авиабомба в танк попала. А когда мы проезжали место этого взрыва, горело разлитое топливо, обломки танка ещё...*

*Потом мы вышли в Северный, со мной был замполит и по-моему, старшина, и 13 человек солдат на 3-х машинах, а всего в роте было, так как нас доукомплектовали, около 100 человек на 11 БМП, номеров я не помню.*

Командир танка №188 3 тв 8 тр 3 тб 6 тп сержант Андрей Богер:

*Экипаж танка: - оператор-наводчик Андрей Егоров*

*- механик-водитель рядовой Устинкин.*

*Танк по пути в Грозный «разулся», ну а после мы уже остались у института на пл. Орджоникидзе. Мы разулись, взвод вышел к вокзалу, а за нами капитан на танке вернулся, потому что инструмент только на одном танке был оборудован, забыл его фамилию, он тогда там лейтенантом был, вот он пришёл, нас «обули», и мы уже пошли за ним, с ним стояли около института.*

*Там пять танков стояло. Комбат сказал на рации быть, где чего вспышка, комбат по рации, такой-то этаж, такое-то окошко. С Вечкановым уже никак не связывались, потому что настроились на частоту комбата. Под Новый год меня ранило осколком по касательной, комбат перевязал меня, отправил в институт. Вместо меня на танк «Серик» пришёл, у него танк подбили. Забыл я его фамилию, я помню, звали его «Серик», он не русский.*

*В институте на первом этаже были раненые, убитые.*

*Когда выходили, 1-го после обеда, помню, танкист один говорит: «танкисты, давайте, братья, погрузим убитых».*

*Подогнали танк, убитых на броню закинули, как раз обстрел начался, неходячих раненых - в БМП погрузили. Серёгу с нашей роты погрузили на броню. Его «Щин» с Токаревым вытащили, его убило, он ещё в судорогах был весь, но по всему было видно, что не жилец.*

*БМП выстроили вдоль улицы, метров через 20-30, мы за ними прятались и кто ходячий – перебегали. Мы толпой побежали, отстреливались, нас там осталось человек 6 от танкистов.*

*На весь мой экипаж был один автомат и у всех пистолеты. Я всё с пистолетом бегал, автомат всё не мог найти, потом нашёл автомат, а патронов-то нет.*

*А возле БМП сидел парнишка, водитель заправщика. Заправщики же загнали туда, в город, танки которые заправляют, до площади не доехали, но в городе были.*

*И вот этот парнишка и говорит - у меня в заправщике, (ну что, обстрел начался, он его бросил, убежал), там есть вещмешок с патронами для автомата и гранаты. Вот я под обстрелом сбегал, забрал этот вещмешок, кто были, мы набрали, все карманы набили.*

*Потом БРДМ подошёл, как БТР, только двухмостовый, вот мы вшестером в неё запихались, командир, типа - «гони на», рядом взрыв был, БРДМ чуть не опрокинулась. На БРДМ были Щинов, Токарев, Смышко (Смашко?). Выехали на мост, через который заходили. Там был наш блок-пост. Мы вылезли. Техника наша уже начала выходить, я смотрю, мой танк пошёл, я на броню запрыгнул, и мы туда, где до этого в лесопосадке стояли, доехали.*

Из журнала БД :

*17.30 – Айдаров вышел из боя, движется к КП. Ком. тб вышел в совхоз «Родина» 20.00 – «Утро» ведет бой на ул. Маяковского с остатками «Железа».*

НШ 81 мсп С.Б. Бурлаков:

*В 16.00 полк получил задачу командира корпуса на выход из боя и отход.*

*С 18.00 1.01 полк под прикрытием 4 мср и группы подполковника Станкевича начал выход и к 23.00 сосредоточился в районе 1.5 км сев.аэродрома Грозный.*

*1 мсб (без мср) получил задачу на отход совместно с 131 омсбр.*

*Общие потери на 20.00 1.01 составили:*

*танков -23;*

*МТ-ЛБ - 1;*

*БМП-2 -32;*

*2С6 "Тунгуска" - 1;*

*БТР - 4;*

*БМП-1кш - 4;*

*тягачей - 2;*

*Р-145 - 2;*

*личного состава - точных данных по личному составу НЕТ.*

По словам НШ 81 мсп Семёна Бурлакова, командир 4 роты в полном окружении продержался пять дней, понёс минимальные потери и в составе своей роты вышел на соединение с корпусом легендарного генерала Рохлина.

И.П. Шиловский :

*" Юрий Яровицкий – командир 4 мср ( ШГ- 4 ) ... он долго воевал в городе, пробивался к своим, выбрался в расположение полка только 12 января, группа его понесла минимальные потери. "*

Евгений Коломейцев:

*Был уже 1-й час ночи [1-го января] , или даже уже 2-й час ночи. Меня встретил комдив Сурядный, естественно сразу людей пригласили погреться, хоть погреться, ведь не до сна, это было нормально. Я зашёл в палатку, Сурядный даже сам дрова подкидывал. Вот до утра я был там. Потом утром привезли лейтенанта Иванова, который погиб днём еще.*

*До следующего дня практически я просидел в палатке [до дня 1-го января]. Никулин мне сказал, пока давайте отходите от боёв, умывайтесь, заправляйтесь, боеприпасы получайте, короче готовьтесь.*

*Эдика [Перепелкина] 1-го числа привезли, мы его разгружали, привезли на МТЛБшке. Я подошёл, помог, он ещё в агонии был, ещё дышал, но если честно, уже по всему видно было, что он уже не жилец. Эдика я хорошо знал, вместе одно училище заканчивали, поэтому мы как-то до этого очень нормально общались.*

*И на следующий день с утра прибегает замполит [Станкевич] – « всё, быстро собирайся, давай!» . Я ему – «на чём я поеду? Сам я поеду, а пацанов я не дам».*

*И первого числа колонна собиралась ещё, они там выехали с краю, с замполитом прокатились, я туда не ездил, не знаю.*

*И потом второго числа Станкевич снова собирает группу. Надо ехать, искать, мы садимся, выезжаем с ним в город. Потом появляется Айдаров, мне ставят задачу, нужно найти 4-ю роту, она пропала, вместе с Яровицким. Тоже начинаю кататься.*

*Уже с собой никого я не брал, у меня только 2 экипажа было, 16 человек. И вот по городу ездили, нашли мы их , когда уже в больничный городок заехали. Смотрю - бойцы там ходят.*

*Откуда: - спрашиваю.*

*- 81-й*

*Я: - кто ротный ?*

*- Яровицкий*

*- Где, жив?*

*- Жив!*

*Ну всё, нашлись.*

*Айдарову тоже сказал. И тот уже через командование какие-то вопросы решал. Рохлин там был как раз, вот Рохлин сказал, людей не отдаст пока что.*

Штрихи к портрету Ивана Павловича Шиловского (командир 2 мсб 81 мсп, подполковник):

Спецназовец. Прошёл Нагорный Карабах, Азербайджан. Командовал 3-м батальоном 81 мсп, готовил его по спецназовской программе. Был самым боеспособным батальоном. Всегда опальный, т.к. не любит расхлябанность, всегда говорил правду в лицо. Ходила поговорка: «кто не хочет служить – идёт в дисбат, кто не хочет в дисбат – к Шиловскому». После расформирования 3 –го батальона, принял 2-й батальон. 8 декабря 1994 года было присвоено звание подполковника, но примерить погоны не успел, началась «операция по блокированию г. Грозный». Всегда тренировал бойцов по максимуму. Его батальон считался самым боеспособным в полку. Из всех частей, что штурмовали первыми, его батальон понёс наименьшие потери, почти не имел брошенной техники. Его подразделения закрепились и удерживали занятые позиции. Всячески старался найти всю подбитую технику и людей своего батальона, а так же в целом 81 мсп. Во время боевых действий ездил на своей КШМ, связь постоянно ломалась и под обстрелами вынужден был бегать к другим БМП, чтобы связаться с комполка и вышестоящим командованием, на настойчивые призывы Ярославцева сменить КШМ на боевую машину отвечал одним : «Вы предлагаете мне бросить мой экипаж на машине, которая не может защитить себя?! Нет, я лучше буду бегать к другим БМП!»

Из воспоминаний бойца 81 мсп А. Рыбочкина :

*"Мы были в районе Дома Печати. Со мной призывался вместе из Саранска Селиванов Андрей, если мне память не изменяет ...*

*... Шиловский у нас комбатом был, мировой мужик, реально жизнь мне спас, причем не единажды ... высокий мускулистый дядечка, зимой бегал с голым торсом и босыми ногами, простуду лечил. Он раньше командовал спецназом, прошел все что можно, Афган, Преднистровье, Карабах. "*

НШ 81 мсп С.Б. Бурлаков:

Потери по личному составу (на 27.01.1995 г.):

Категория Убито Ранено Пр.б/в Плен. Больн.

Офицеров 8 31 9 2 8

Прапорщиков 6 1 - 3 -

Солдат/сержантов 48 109 63 28 76

ВСЕГО: 56 146 73 30 87

Потери по ВВТ составляют:

Танков - 25; БМП-1кш - 2;

БМП-2 - 49; Р-145 - 4;

2с1 - 13; Автомобилей - 10.