**Побег из плена**

*(О подвиге Героя Советского Союза*

*Михаила Петровича Девятаева,*

*угнавшего фашистский самолёт*

 *новейшей марки «Хенкель-111»).*

 Шёл сорок пятый год, зима. В Балтийском море

На острове германском Узедом,

Согнав людей с подвластных территорий,

Фашисты строили аэродром.

Там был советский лётчик Девятаев,

Захваченный фашистами в бою.

Лишь только к Родине любовь святая

Питала жизнь его у смерти на краю.

Под именем чужим попал на остров

Гражданским узником. Теперь бетон мешал

И, ко всему приглядываясь остро,

Угнать фашистский «Хенкель» замышлял.

Как резок ветер на пустом пространстве,

Как бьёт поддых, за каждый нерв берёт!

Но Девятаев с тайным постоянством

Следил, как к вылету готовят самолёт.

Сперва побег считали невозможным.

Но нет от гибели иного избавленья!

И вот, со свалки самолётной, осторожно

Ему таскали пульты управленья.

Володя Соколов - он знал немецкий -

Переводил названья рычагов.

И так знакомился с системой неизвестной

Наш Михаил под носом у врагов.

Однажды очень крупно повезло.

Он с крыльев снег сметал, стекло протёр.

И наблюдал, взобравшись на крыло,

Как вражий лётчик прогревал мотор.

И вот - восьмое февраля. Ясна погода.

Фашисты «Хенкель» снаряжают на подъём.

Сигнал к обеду. Немцы бросили работу,

Мгновенно опустел аэродром.

Удобный случай! Тут же, за уборной

Убили конвоира, взяли ствол,

И Кутергин, в его одевшись форму,

Как под конвоем к самолёту всех повёл.

Пробили дверцу. Сразу Михаил

В кабину. Где аккумулятор?! Нету!

Да так и на пол вдруг осел, без сил.

Но вмиг запасный раздобыли где-то

И в бортовую сеть включили слева,

Струбцины сняли с элеронов и рулей.

Мотор взревел - пока что для прогрева.

«Все в фюзеляж, ребята! Поживей!»

Пошла машина, набирая ускоренье!

Уж ручка - до отказа на себя. Вперёд!

Уже штурвал в нейтральном положенье -

Но нет подъёма! Скорость есть, но где же взлёт?!

Чуть оторвались от земли - паденье.

Кончается для взлёта полоса!

И кувырок грозит в одно мгновенье

Если сейчас нажать на тормоза.

А за обрывом - море. Лётчик до упора

Дал левый тормоз. Правому мотору

Усилил обороты. Самолёт

Дал бешеный по кругу разворот,

И пылью свет затмило, будто ночью.

Он был всего в двух метрах, и - обрыв!

«Дави на руль, вы, оба, что есть мочи!»

Вдвоём нажали. Бег. И наконец - отрыв!

Чуть штопором не врезалися в волны!

Но - вверх, к свободе! Их пытались сбить.

Они скрывались в тучи, в мраке полном

Летели целых полчаса. Но счастье жить

Уже бурлило в десяти сердцах.

Их на родной земле встречали братья,

И радость без начала и конца,

И Родины холодные объятья[[1]](#footnote-1).

1. Участники побега были заподозрены в шпионаже. Только в 1957 году М.П. Девятаеву было присвоено звание ГСС, хотя уже до плена он сбил 10 фашистских самолётов. Сведения взяты из кн. М.П. Девятаева «Побег из ада». [↑](#footnote-ref-1)