

***Из воспоминаний Стародубцева Игнатия Андреевича***

***91 СД (Стрелковой Дивизия)***

 ***об отправке и дороге на фронт***

«Из тех войн, что мне пришлось пережить, самая ожесточенная была война с фашистской Германией. Выехали мы из Ачинска примерно через неделю (6 дней) после начала войны в составе 91 СД. Служил я (Стародубцев Игнатий Андреевич) в 503 стрелковом полку ответственным секретарем партийного бюро.

Ехали мы на фронт в бодром, веселом настроении. Пели песни, на остановках играл баян, оркестр. Танцевали. В движении по вагонам изучали оружие, проводили политзанятия, и настроение было такое, что война может закончиться прежде, чем мы доедем до фронта.

Нам тогда так говорили, что никакой враг нам не страшен, что мы всех сильнее и что враг будет разбит прежде, чем вступит на нашу территорию. С этим настроением мы ехали на фронт. Но положение оказалось фактически иным…»

«Враг был коварным, жестоким, и сильным. Над нашей Родиной нависла смертельная опасность. Мы считали, как обычно бывает на фронте, что мы приедем и сменим на передовой уставшие части войск. Однако передовой мы не видели. По-моему передовой на участке, куда двигалась дивизия, не существовало в то время. Когда мы двигались по Смоленщине к фронту, на нас несколько раз налетали большими группами фашистские самолеты, бомбили и обстреливали из пулеметов.

Наших самолетов в первые дни войны редко где можно было увидеть. Мало было танков. Чувствовалось превосходство в самолетах, танках на стороне врага. Они охотились на самолете за одиночной машиной, за группой людей вплоть до бреющего полета. На марше, когда мы двигались к фронту, нас долгое время сопровождал фашистский самолет. Надо полагать, что он передавал своим по радио о нашем движении, о численности и нашей технике, которая двигалась к фронту. Таким образом, фашистская армия знала о нашем движении и готовилась к встрече с нами».

