**Газета «Наш Район» №17 (247) 03.05.2007г.**

**Маленькие судьбы большой войны**

***Все дальше и дальше от нас героические и трагичные годы Великой Отечественной войны. Она была одним из самых тяжких испытаний, которые с честью выдержала наша страна. Никогда не померкнет подвиг солдата, стоявшего насмерть, и подвиг труженика, ковавшего Победу. И наш долг передать потомкам память об этом немеркнущем подвиге и уважение к стойкости, мужеству и беззаветной любви к своему Отечеству.***

Война обрушилась не только на взрослых, но и на детей - теми же бомбежками, голодом, холодом, разлуками. Кто возвратит им детство? Судьбы детей военной поры похожи: судьба смоленской девочки и белорусского мальчика. Война стала общей биографией детей той поры. Даже если они находились в тылу, все равно это были военные дети. Их рассказ тоже длиной в целую войну.

Отец у Татьяны Матвеевны Зольниковой - Матвей Григорьевич Новопашин погиб, когда ей было 11 лет. Из воспоминаний Татьяны Матвеевны: «Нас восемь человек отца провожало. Катера нет, работать надо. Так, не дождавшись катера, и пошли работать в поле. Слышим, кричат: «Катер идет!» Мы и побежали. Так впопыхах папу и проводили. Отец писал нам потом, что воюет под Сталинградом, оттуда и похоронка пришла. И остались мы - мама и семеро детей. Есть нечего, мама насобирает семян травы, на жерновах перемелет, лепешек напечет, то и ели. Мама, когда похоронку получила, в положении была, так у нее выкидыш случился».

Нина Алексеевна Келлер рассказала, как они спасались в военные годы от голода (в то время ей было всего 6 лет). До сих пор со слезами рассказывает Нина Алексеевна, как она с младшей сестрой просила людей о помощи, чтобы не умереть от голода.

Дата рождения еще одной нашей односельчанки совпала с месяцем начала войны. Лариса Андреевна Бабикова родилась 3 июня 1941 года. А отца - Андрея Феоктистовича Сургутскова забрали на войну тоже в 1941 году, он погиб в 1942-м под Ленинградом, так что отца своего Лариса Андреевна не помнит. Знает только по рассказам родных и мамы - Анастасии Лаврентьевны. Из воспоминаний Ларисы Андреевны: «Выжить в войну нам помогла наша корова, которую мама берегла как зеницу ока. Даже землянку отдельную для кормилицы выкопала. Всю зиму она там жила, а весной землянку талая вода затапливала, так мы воду вычерпывали, чтобы корову не затопило. К марту корм для буренки заканчивался, мы с мамой кормили ее талом, собранным на берегу. Так моя жизнь после этого вся и прошла - с коровами». (Лариса Андреевна работала зоотехником до самой пенсии.)

Маленькая девочка Зоя чудом осталась в живых, когда в село Литвиновка Смоленской области пришли немцы. Они стали хозяйничать в селе: забирать скот, выгонять людей из домов. Когда немец зашел в дом к Гореловым и наставил пистолет на Ксению Константиновну, она схватила маленькую дочку на руки: уж если погибать, так вместе. Одной ей не выжить. Немец посмотрел на них и отвел пистолет. Нет, это не отрывок из книги. Это история жизни Зои Кузьминичны Филипповой. Многое мы узнали о ней на нашем вечере воспоминаний. «Папа мой очень сильно болел: что-то у него с позвоночником было. Его хотели в тыл увезти, но он не согласился. «Пойду на фронт, если погибну - вам не будет стыдно», - сказал отец маме. Погиб он в Белоруссии под селом Петрики. Во время войны мы с мамой были на оккупированной территории, жили в яме (в которой обычно хранят картофель). Однажды три дня сидели без воды и еды, на улице сильно стреляли. Мальчишка один не выдержал, полез за снегом, чтобы не умереть от жажды. Его тут же возле ямы и убили.

Немцы были разные: не все хотели воевать. Один из них меня маленькую все время конфетами угощал, а когда и банку тушенки давал. Самыми страшными были полицаи из соседней деревни. Они нас всех знали, кто раньше комсомольцем был, тех сразу же полицаи выдали, немцы их тут же расстреливали. До сих пор мне обидно, что наши отцы погибли, и нам, их детям, не было никакого внимания со стороны властей. Дети, у которых отцы вернулись с фронта, получали дополнительный паек, а нам же досталось лишь обидное прозвище - Безотцовщина. Но ведь мы же не виноваты, что наши отцы погибли. После войны я по 4 км пешком в начальную школу ходила, а когда стала постарше, начала ходить за 15 км в Нагорновскую среднюю школу. Мне мама на неделю давала полцыпленка и несколько картофелин. Я этого полцыпленка по дороге съедала, а потом картошку растягивала на неделю. В школе писали на бересте, так как не было денег на тетради. До сих пор помню, как мы с подружкой не пошли на горку кататься во время Пасхи, так как все были нарядные, а у нас - платья порванные. Ох и наплакались мы с ней в этот день - до того обидно было, что нет у нас отцов, которые бы нам новые платья справили».

В суровые годы выпало родиться и Алевтине Дмитриевне Раца, уже после гибели отца, 28 Сентября 1942 года. Его - Дмитрия Алексеевича Мохова - призвали в 1941 году. На фронте он заболел малярией и был отправлен домой на месяц лечиться, погиб же под Ленинградом 12 июня 1942 года. «Если бы отец не заболел - меня бы не было», - говорит Алевтина Дмитриевна. - Осталось у мамы 8 детей, четверо из них в годы войны умерли. Питались так же, как и все: мороженой картошкой, лебедой, конским щавелем, кореньями. Мама пряла, вязала людям - тем и жили. В школу ходили в другую деревню. Валенок не было, ноги тряпкой заматывала и шла. В школе моей учительницей была немка. Она меня очень сильно любила. Я приду в школу, она старается меня поближе к печке посадить. Я сижу, пишу, она подойдет сзади и косы мне заплетает. Еще еду мне понемногу носила. Ее в деревне очень не любили, за то, что немка».

Татьяне Михайловне Петровой было 3 года, когда отца, а следом и старшего брата забрали на фронт, где оба погибли. Из воспоминаний Татьяны Михайловны: «И осталось у матери четверо детей, троих из нас хотели забрать в детский дом, но мы отказались. «Езжайте, - говорит нам мама, - мы же все здесь с голоду умрем». Но мы так и не поехали, а раз отказались - нас лишили всех льгот. После войны стало особенно тяжело. У кого пришли отцы, те стали детьми героев, а мы… Если где-то что-то случится, во всем обвиняли нас: это безотцовщина сделала.

Дали нам одни теплые кальсоны за то, что у нас отец погиб. Мама их перекрасила в синий цвет, и старший брат в этих кальсонах ходил в школу, больше было не в чем. Весной в школу ходили босиком, по проталинкам, где снега нет. А еще утром нас мама рано поднимала, чтобы мы молоко в маслоцех несли. Если увидим, что где-то корова лежит, бежим туда. Пнем корову, она поднимется, на место, где она лежала, встанем, ноги погреем и дальше бежим. А еще налоги с нас собирали, все забирали, мы и так голодом жили, да еще налогами душили. Однажды пришли к нам, мама выстроила нас четверых детей: «Вот, - говорит, - ваши налоги, забирайте!».

Слушаешь этих людей, и душа замирает, живем сними рядом и ничего о них не знаем. Сколько они пережили, через что им пришлось пройти. Трое из них: Алевтина Дмитриевна Раца, Зоя Кузьминична Филиппова и Татьяна Михайловна Петрова являются самыми активными участницами хора ветеранов «Сударушки». Глядя на этих женщин, не скажешь, что у них было тяжелое детство. Это настоящий пример нашему подрастающему поколению, они прошли через все: голод, холод, горе утрат, но все равно

не потеряли той искорки, которой зажигают по сей день наши сердца.

***Ольга КОНЕВА, директор СДК п. Сибирский,***

***Альбина ДУГИНА.***