- Ну потом выпили после этого всего, выпили, вернулись назад, а бурчата полные, наполнены этим, лошади поданы, мы поехали, догнали пехоту, и уже остановились там. Я зашёл к командиру части. Он говорит:

- *Ты чё придержался?* – говорит.

- *Да не, немного задержался.*

- *Ну давай ещё*, - говорит. - *У меня есть*. Я уже выпивший достаточно. Ну давай. Мы ещё грамм по сто водки нашей выпили и легли спать. Вот такой случай был.

**- То есть не всегда воевали, да?**

- Да, не всегда. Ну вот я рассказал то, что было, без всяких прикрас, дело уже давнишнее, всё вот так.

**- А вот когда затихают, допустим, боевые действия, и вы, ну когда нельзя было петь песни и гулять, потому что нужно было вести потише себя, о чём вы разговаривали со своими товарищами боевыми? Разговаривали же?**

- Когда, вы говорите?

**- Ну вот в момент такой тишины.**

- Ну конечно разговаривали, о семьях вспоминали. Каждый, прежде всего, о своей семье рассказывал. У меня тот брат остался. А у меня невеста. А у меня жена. А это та. Обязательно делились всеми своими, то, что у нас было до войны.

**- А планы на будущее строили?**

- Ну на будущее нет, не строили. Никто ещё не знал. Я, во всяком случае, не строил на будущее планы.

**- А вот когда слышали, что, и видели, что там погибло много людей, там погибло много людей, вы внутренне предполагали, что вы вернётесь, или внутренне предполагали, что вы не вернётесь?**

- Нет, я никогда не думал о том, что я не вернусь. Я всегда верил, что буду жить. Вот израненный, дважды, одно тяжелейшее ранение. Я никогда не думал так, что я не буду жить.

**- Когда вы вернулись с войны, получается, вы сразу из госпиталя приехали в Иващенск?**

- Абсолютно точно. Приехал туда.

**- Это сорок пятый?**

- Да, сорок пятый год. Вернулся в Иващенск, да.

**- Да, сорок пятый. И уже в Иващенске вы встретили победу?**

- Да. В Иващенске, в Иващенске.

**- А помните этот день?**

- А?

**- Этот день помните?**

- Помню, как же не помню. Соседка напротив жила. Очень хорошая женщина. Я помню, когда объявили, что война закончилась, я думал, а она рюмочку налила. Соседка напротив, двухэтажный дом, мы в одной стороне, она в другой. Она пришла, ну старше гораздо меня. “Толенька, поздравляю тебя с днём победы, мы победили”, подписано вот, и рюмочку этого хватает.

**- И вы спокойно восприняли?**

- Спокойно.

**- То есть у вас не было такого “А-А-А”, и там…**

- Нет-нет, спокойно, поблагодарил её, эту рюмочку выпил. Вот так она меня поздравила.

**- А потом вы вышли на улицу, люди как-то в Иващенске оценили?**

- Вышло. Бог ты мой, что там делалось. Я заснул. Пошёл, сколько там фронтовиков встречались, каждый ликовал. Инвалиды, там всё. Все мы выпивали. Я заснул около дома на скамейке, уже не помню кто меня завёл в квартиру и уложил спать. Так радостно встречали этот День Победы. Было дело, да.

**- А, ну, всё-таки, сорок первого когда вы узнали о том, что началась война, до сорок пятого, вот ведь сейчас люди думают, вот нужно там бизнес делать, нужно поступить в университет/школу, нужно справить там пуховик дочери там, ещё что-то такое. Вы на протяжении пяти лет о бытовых вопросах вообще не думали?**

- Нет.

**- И когда наступило то осознание, что вот оно всё, закончилось, и наконец-то мы начнём жить спокойной жизнью?**

- Ну вот, после войны вот это и закончилось. Я же говорил, что я учился в НИВИТе во флот.

**- В Новосибирске.**

- Да. И я решился заканчивать этот институт. Так и сделал. Но начался сентябрь…

**- Сорок пятого.**

- О, да, сорок пятого. И я явился в НИВИТ, и сохранились, когда мы уходили, сохранились лекции и этот хозяйственник нашёл мои, эти самые, лекции нашёл и вручил мне. Вот так вот я, значит, в сорок пятом вернулся, в пятидесятом закончил институт, строительный факультет, и готов был строить железные дороги. Но получилось по-другому. Я, значит, ко мне на шестой курс, шесть лет мы учились, приходит из НКГБ, и говорит: “Анатолий Вячеславович, вы заканчиваете институт, мы вот предлагаем вам работать в органах государственной безопасности”. Я говорю “ну, нет-нет, извините, я своё отдал, я воевал и заслужил, я хочу строить железные дороги”. Вот так ему ответ нет-нет. Он так на меня посмотрел.

- *Вы коммунист?*

- *Да. В сорок третьем году на фронте я вступил в партию.*

- *Только вот партия считает, что вы должны работать в органах гос. безопасности*, – таким важным голосом. – *Партия считает, вы понимаете?!*

Ну что, вот я коммунист. Я говорю “*Ну если партия считает, я буду работать*”. И начал работать.

**- И вы начали работать в НКГБ в Новосибирске?**

- В Новосибирске, да. В Новосибирске. Но потом у меня карьера шла хорошо, ну я могу рассказать там, но вот зачем это. Что вам интересно?

**- Как вы попали в Кемерово?**

- В Кемерово? Был, значит, в 1962 году у нас в тайге. Я в то время в тайге в КГБ работал начальником тайгинского министерства гос. безопасного управления. Умирает первый секретарь Горкома партии Коваленко. Первый секретарь Горкома партии умирает. Внезапно, в день пионерии 19 мая, по-моему, и он приветствовал, приветствовал, потом инфаркт и умер. И вы понимаете, абсолютно неожиданно, а я начальник КГБ, член бюро Горкома партии, приехал представитель из области и говорит “*ну товарищ у вас умер первый, давайте, кого будете рекомендовать*”. Собрал всех членов бюро. Подымается Кузнецов Николай Александрович, начальник отделения железной дороги. Он такой хитрый мужичёк.

“*Я*, - говорит, - *Илья Федорович* (а Илья Фёдорович звали представителя), - *я конечно не знаю* (но они всё обыграли заранее), *можно ли с таких органов. А вы знаете, вот Анатолий Вячеславович Абаносимов очень бы подошёл на первую историю Горкома партии”*. У меня аж пот на спине выступил. Для чего всё, я думал. А я догадался, они заранее это с Кузнецовым обсудили. А чему, если партия считает, может. И всё, и меня избрали первым огорьком Партии. А потом скажу как ушёл из этого. Я проработал в шестьдесят втором году. А в шестьдесят четвёртом, два года проработал, первый и второй, в Тайгинском огорьком партии. В шестьдесят четвёртом году Афанасий Фёдорович Бет из Штокен, был у нас такой первый очень умеющий человек, первый секретарь областного комитета партии. Он меня как-то приглашает. “*Ну что, Анатольевич, вы конечно неплохо работали старьём, но чувствуется ваша душа рвётся в гос. безопасность. Идите работайте в комитете государства безопасности*.” И он меня рекомендовал снова на работу в органы гос. безопасности.

**- Уже в Кемерово?**

- Уже здесь в Кемерово. И вот здесь я начал работать.

**- Это шестьдесят четвёртый год?**

- Шестьдесят четвёртый год, да. До восемьдесят пятого года я работал в органах.

**- Где находилось здание управления? Также, где и сейчас?**

- Также, где и сейчас, да. Здание там находилось. Вот так.

**- А до этого же у нас здание находилось, где сейчас городская администрация, да?**

- Да, это раньше, давно. Названо при мне и уж здесь, где сейчас оно находится.

**- Службы специально нам построили и мы туда переехали?**

- Абсолютно точно.

**- В тайге, пятидесятый год, вы никогда не работали в органах безопасности, только пришли в органы безопасности. Какова была вообще основная задача? Понятно, что много направлений…**

- Я понял. Да, вы знаете, после того как победили, многие хотели скрыться, сотрудничество с немцами, разные эти самые подонки. В Сибири наподобие мы укроемся, никто нас не найдёт. Разом так подсказывал, потому что там их будет, знают что ты подлец на немцев, с немцами работал, всё. Спрячемся здесь, в Сибири. И сюда понаехали…

**- Предатели?**

- Да, предатели. Но, КГБ работали, приехал человек оттуда, выясняем данные откуда он приехал, пишут, пишем туда, там отвечают, что это был пособник немцов, то-то-то. И мы столько арестовали, будь здоров.

**- Это основная задача была?**

- Да, основная задача. Почти всех кто бежал, зная за собой простоп, и думал, спрячется в Сибири, мы их посылали фотокарточки их туда, там их опознавали, делали ответ что это был полицаи, этот был такой-то, этот народ убивал. И мы их очень много здесь поарестовали, вот так вот. Много-много.

**- А ещё вот, возвращаясь в сорок третий год, сорок четвёртый год, вы, двадцатилетний парень, обучились. Когда вы обучались и стреляли из оружия, да, и у вас это всё отлично получалось, когда вы ещё учились, вы представляли, ну, что это вот вопрос личный, потому что я себе не представляю, вот поэтому вопрос такой. Вы представляли, что из этого оружия, ну, понятно, что это враги, но вы будете стрелять в кого-то, когда обучались?**

- Конечно представлял, я представлял только одно, что я буду стрелять во врага и всё, больше ни в кого стрелять не буду. Никогда не думал, ни о каких поединках или ещё что-нибудь такое.

**- Нет, я имел в виду, что когда вы пришли на фронт, вот фашисты, они не представляли из себя именно людей, это просто враг. То есть вы здесь даже не задумывались, да?**

- Да, что это человек. Это враг для меня, вот и всё. С ним надо воевать. Только так, только так.

**- И последний вопрос. Что такое патриотизм? Потому что сейчас об этом очень много говорят, говорят, говорят, но вы…**

- Патриотизм – одно определение: любовь к Родине. Вот и всё. Это и есть патриотизм. Любить свою Родину. Быть патриотом своей Родины. Любить Родину – вот что такое патриотизм.

**- А можно ли научиться любить?**

- Нет, научиться нельзя. Можно любить или не любить, а стараться у Родины урвать их, вот сейчас эти паразиты миллионеры, миллиардеры и прочая сволочь, которая сейчас существует у нас, вот и всё. Только так.

**- То есть, только можно родиться и полюбить Родину? Но научиться любить уже никак?**

- Нет, нет. Или любишь, или делаешь вот это, миллиардером и прочим подонком. Вот и всё.

**- Ну всё, всё, отлично, спасибо вам большое, очень интересно. Нам нужны фотографии, если есть военные? Если у вас есть военные фотографии?**

- Есть.

**- Нам нужны, если есть, может один-два документа о присвоении вам звезды, красной звезды.**

- Наградные?

**- Наградные, ну да, можно одно, два, там одно. И военные фотографии**

- Щас. О награждении. Есть у меня всё это. Ну вы меня замучали, мне 98 скоро. Что значит надо вам?

**- Фотографии военные.**

- Фотографии военные, ещё что?

**- Удостоверение на награды.**