*Никулина, Р. Нам дороги эти позабыть нельзя: [Алексей Павлович Коваленко, ветеран ВОВ] // Находкинский рабочий. - 1995. – 28 января. - №17-18. - С.3.*

Почти в каждой семье участников Великой Отечественной войны хранятся фронтовые реликвии: государственные награды и удостоверения к ним, треугольнички писем, поздравительные послания однополчан и приглашения на очередную встречу накануне Дня Победы.

...Странички маленькой записной книжки в темно-синем переплете Алексей Павлович Коваленко начал заполнять с первого дня призыва на действительную службу. Бережно хранил свои записи солдат, прошел с ними Орловско-Курскую дугу, оборонял, а затем участвовал в снятии блокады Ленинграда, освобождал Прагу и Будапешт. Заметки делались очень короткими, в несколько предложений. Но по ним, этим временным вехам, Алексей Павлович смог потом детально восстановить подробности наиболее важных сражений. Так, боец истребительного отдельного противотанкового дивизиона по своим записям воссоздал подробности снятия блокады Ленинграда. Сегодня вниманию читателей мы предлагаем эти фронтовые воспоминания.

*10 января 1943 года*. Наша 123-я бригада сосредоточилась в районе от Шлиссельбурга до Невской Дубровки. По правому берегу реки перешли на передний край и заняли оборону возле восьмой ГЭС

*11 января.* На участок прибыли Ворошилов, Говоров, Жуков. Отдан приказ обеспечить дивизион боекомплектами. До этого на сутки выделялось на орудие по три снаряда. Появились противотанковые ружья с полным боезапасом, вечером подошли гвардейские минометы.

*12 января.* Приказано открыть артобстрел длившийся 2,5 часа. Саперы подорвали берега Невы не нарушив лед, и им «сорокапятники», вместе с пехотой устремились вперед, на врага. Фашисты засели в машинном отделении ГЭС. Подошли ребята из инженерных войск Воробьева с ранцевыми огнеметами и выкурили их оттуда. Продвигаемся вперед, неся большие потери. Сопротивление - жесточайшее, враг знает, что пощады ждать не приходится. Занимаем третий поселок на Сенявинских торфоразработках, движемся ко второму. Наседает немецкая авиация, наша зенитная артиллерия отбивается от нее в полную силу. На подходе ко второму поселку в воронке находим 12 изуродованных красноармейцев, скверно на душе после таких «находок».

*17 января*. У нашего дивизиона кончился почти весь боезапас. Беру водителя Валиева и на ЗИС-5 еду на противоположный берег Невы за снарядами. В ночи, под мертвенным светом ракет на парашютах, едем обратно. Мысль одна - добраться благополучно до своих. Продолжается бой за первый поселок. В четыре часа врываемся в него с пехотинцами. Соединились с лыжным батальоном, отсекая отход шлиссельбургского немецкого гарнизона. Миновав барак немецкого госпиталя, выходим на бывшую огневую позицию 121-мнллнметровоп гаубицы противника. Живых врагов нет, валяются трупы Развернули орудие по направлению Сенявинских высот по отступающим частям врага. Подошёл подполковник Григорьев, понаблюдал в бинокль за нашей работой, похвалил: «Молодцы, продолжайте в той же духе!». Вскоре появились волховские разведчики, а за ними и сами волховчане. Навстречу им поднялись мои друзья Женька Посаженников. Командир второй батареи Колька Ладыгин - командир третьей, а с первой чуть позже прибыл Петухов. Встреча произошла в два часа в первом поселке. Вскоре появились командующие Ленинградским и Волховским фронтами со своими штабами.

*18 января*. В 16 часов в первом поселке подписан акт встречи двух фронтов и прорыв блокады Ленинграда в этом месте. Таким образом, город получил новую жизненную артерию. Вечером Левитан передал сообщение об этом событии по Совинформбюро. Hyжно было видеть, как ликовали жители Шлиссельбурга, со слезами радости обнимали наших воинов. Конвой по Староладожскому каналу уводил пленных. На улицах лежали убитые. Мы видели убитого немца в обнимку с самоваром, видать перед гибелью мародерствовал.

*21 января*. В районе восьмой ГЭС снова ожесточенные бои по всему фронту – немцы хотят восстановить утерянные позиции, опять замкнуть блокадное кольцо. Но 123-я и 128-я стрелковые дивизии стоят прочно, вплоть до полного снятия блокады.

Свои записи Алексей Павлович вел до 1944 года. Последняя датирована двадцатым августа. В ней сообщалось: «Союзные войска пересекли Ла-Манш. Заняли северное побережье Франции».

Ну а потом были мирная жизнь, семья, приезд в Находку, работа на Приморском заводе.