ИСТОРИЯ МОЕЙ СЕМЬИ В ИСТОРИИ МОЕЙ ПОБЕДЫ

Осадчая Ирина,

учащаяся 10 «А» класса МБОУ **«Волоконовская СОШ №1»**

**п. Волоконовка Волоконовского**

**района Белгородской области**

К сожалению, время неумолимо. Всё меньше остаётся людей, чьё детство и юность выпали на годы Великой Отечественной войны, людей, видевших своими глазами лишения и горе лихолетья. Нет в живых уже и моей прабабушки Немцевой Зои Васильевны. Родилась она в 1928 году в селе Немцево Новооскольского района, Курской области (сейчас – Белгородской области). Ей было 13 лет, когда началась война…

Я очень хорошо помню тот зимний вечер, когда мы всей семьёй гостили у прабабушки. В её маленьком, уютном домике стены увешаны старыми фотографиями, с которых смотрят люди той далёкой поры, той эпохи.

- А расскажи мне, бабушка, о том времени, когда ты была маленькой, когда война началась, - попросила я.

- Страшно было, - ответила она, устремив свой взгляд куда-то вдаль, как будто пыталась рассмотреть в тёмном проёме окна свои опалённые войной детство и юность.

- В тот день как обычно отец ушёл на работу очень рано. Мы с сестрой, проснувшись, наспех перекусив, стали помогать маме по хозяйству. Всё было как всегда: ничто не предвещало беды, светило солнце, пели птицы. Прополов грядки, мы сели в тени яблони, и в это время пришёл отец. Обычно днём домой он не приходил: обедал в поле, а тут пришёл. Он обнял нас крепко-крепко, прижал к себе, из дома вышла мама и спросила: «Что случилось, Василий?»

«Война, мать», - ответил он, ещё сильнее прижав нас к себе. Сколько мы сидели, обнявшись все вместе, я уже не помню, но мне казалось, что целую вечность. Потом мы все пошли к правлению колхоза, где уже собрались почти все жители села, напуганные страшной вестью. На следующий день отец ушёл на фронт, и это был последний раз, когда я его видела. В селе остались только женщины, старики и дети. Началась пора лишений, непомерно тяжёлого труда. До войны я помогала маме на ферме, а теперь должна была работать наравне со взрослыми, при этом ещё дома огород и хозяйство.

Как и где воевал отец, мы не знали, писем не было. Каждую ночь мы слышали, как плачет мама, и сами плакали в подушку. В сентябре 1941 года нам принесли похоронку: «Ваш муж, Черниговцев Василий Митрофанович, пал смертью храбрых. Похоронен в братской могиле в деревне Мишутино, Калининской области (ныне Тверская область)». Мы осиротели…

В нашем селе не было боевых действий, но мы понимали: фронт рядом. Летом 1942 года по окраине села прошли мадьяры (венгры), одетые в немецкую форму, а неделей позже по селу прошли немцы. Мы с мамой и сестрой притаились в подвале, было очень страшно. Уже поздно ночью мы выбрались из подвала и долго вслушивались в ночную тишину. Немцы стояли в селе Слоновка, от нашего села, если идти полями, примерно 20 километров. Немцы приезжали в село часто и всегда с полицаями, которые ходили по дворам, забирая кур, свиней, яйца, молоко. Как-то раз немцы увидели на улице мальчика лет 5-6, который рассматривал мотоцикл. Мальчишка смотрел-смотрел, а потом как пригрозит кулачком немцу. Немец снял с плеча автомат и навел его на мальца, но не выстрелил, начал громко смеяться вслед убегающему пацану. Мы наблюдали это из кустов сирени и очень испугались, мне казалось, что он сейчас выстрелит.

Зимой 1943 года Новооскольский район освободили от немцев. Мы радовались, но горечь потерь не давала нам ликовать с открытой душой. Всё больше приходило в село похоронок. Кто-то вернулся без рук или ног. А жизнь шла своим чередом, нужно было помогать фронту, Победе! И мы старались, работая день и ночь…

Бабушка замолчала. Было видно, что мыслями она там, в детстве, где ещё жив отец, где не плачет по ночам мама. И вроде бы не пряталась она от бомбёжек, не слышала рёв танков и самолётов, но та частица войны, которую пережила эта, тогда ещё тринадцатилетняя девочка, на всю жизнь врезалась в память, оставив на сердце рану.

…Тихо тикают часы на стене, время идёт вперёд, и всё дальше от нас та война, но мы будем помнить о ней. Мы гордимся нашей Победой!