«Я родом не из детства - из войны»

 В моей жизни большую роль играет моя прабабушка, Михайлова Валентина Петровна.

 С самого моего рождения она рядом со мной. Помню, был совсем маленьким, она меня укладывала спать, качала в кроватке и пела песни. Я любил ее кашки с молоком и ягодами. Когда я стал чуть старше, но не ходил еще в школу, родители меня оставляли с бабушкой и мы всегда чем-нибудь занимались.

 Моя прабабушка - педагог, выпустила не один дружный класс, и ее первые выпускники уже сами дедушки и бабушки.

Очень часто она рассказывает мне о своей прожитой жизни, про родителей и братьев.

Долгими часами я ее слушал и представлял, какую тяжелую жизнь она прожила.

Начиналось все так:

-Родилась я 1 Мая 1932 года в поезде, когда мать ехала с заработков из другого города. Я была первым ребенком у родителей. В 1933 году родился брат Георгий, мама уже не могла работать и стала шить, шила вещички себе, нам, соседям. Отец был простым рабочим и имел 2 класса образования. Но старался для нас, приносил в дом уголь, чтоб топить, хлеб и даже иногда крупу.

 До года мать рассказывала, как я перенесла скарлатину и чуть не умерла, потому что не было лекарств, лечили, как могли.

 В 1937 году родился второй брат Борис, мне было 5 лет, а Горке 4 года. Кормить нас было нечем, отправили к родителям отца, в деревню Покровку. У бабушки Фроси были козочки, я помню, как ходила с ними на пастбище и следила, чтобы они не убежали. Вернулась я домой через год, а может, больше, чтобы сидеть с Борисом, так как я была старшая, и не на кого было оставить братишек.

 В 1941 году началась война. В это время в городе формировалась Сибирская дивизия, и отца забрали на фронт, ему было 35 лет. Когда отправляли дивизию на войну, мы с братом побежали на вокзал провожать отца, было очень много народу, кто- то провожал сыновей, отцов… Поезд тронулся, и тронулся плач за поездом. В памяти остался этот дикий вопль людей. Мать схватила меня, брата и повела домой.

 Началось тяжкое время. Жили в войну очень плохо. Нечем было топить печь. Мать обменивала сшитые вещи на кусочек хлеба, чтобы дети не умерли с голоду. Дом был в плохом состоянии: дыры в крыше, сыро, холодно, если шел дождь, то вся вода была в доме. Стены стали сыпаться, и со всех щелей задувало. Мы с братом совсем маленькие, но старались во всем помогать маме: приносили с улицы досточки, угольки, чтобы топить печку. Еще мы ходили на пути и собирали под паровозом кокс. Не только мы, все так делали в то время. Столько осталось там рук и ног. Топить коксом было опасно, так как дым был с углекислым газом, много семей задохнулось от него. Жгли в печке все, что могли найти: все заборы и полы пошли в ход, ведь зимой нужно было спасаться. Дети болели часто, вши заедали, ведь даже мыла не было помыться. Стирать было нечем, зимой брали ведра, шли на речку Перовку, стирали в этой воде и пили эту воду. Не было ни света, ни часов. Время считали по гудкам паровоза. День начинался с первого гудка в 7 часов, последний гудок гудел в 9 часов вечера, значит, пора было уже спать. В каждом доме горела керосиновая коптилка, маленький фитилёк, скрученный из ватки. Керосина не было, большого труда стоило достать маленький пузырек керосина. Вечерами нужно было учить уроки.

 Как только весна наступала, и начинало что - то поспевать, мы бежали в соседнее колхозное поле, собирали дикую картошку, разжигали костры и наедались вволю. Мальчишки ловили сусликов, убивали, снимали шкурки и обжаривали на костре. В 10 лет случилась большая радость: маме удалось купить корову, она приносила молоко. Назвали ее Вечерка. Мы по очереди гоняли ее на пастбище утром и встречали вечером, коровушку мы полюбили, она была кормилицей, по вечерам мать доила ее и наливала нам свежего теплого парного молока.

Война шла, до 1943 года наша армия отступала. На весь город был один репродуктор, каждый день все бежали и слушали последние новости с войны, которые объявлял Левитан. Слушали страшные вести о захваченных городах: Смоленск, Орлов, Псков… было ужасно, не было надежды, и лились слезы, но все стояли до последнего слова, ведь у каждого кто - то был на фронте. От отца не было вестей, но мы верили и просили маму верить, что он вернется.

23 августа 1943 года, как сейчас помню, мы отправились в центр города, чтобы услышать вести. Рупор зашуршал, и Левитан громко и радостно объявил – Победа в сражении!!! Наша армия одержала Победу на Курской Дуге!!! Они прогнали фашистов! Как только это услышали, все громко закричали: «УРА! УРА! УРА!!! Наши победили!!!!» У всех было счастье на лицах. Помню, мы встали с детьми в хоровод и начали петь песенку: «Очевидно, под мостом поймали Гитлера с хвостом!!!»

Отец вернулся в этом же году, после победы на Курской дуге. Вернулся без руки. И у меня появилась новая обязанность стирать бинты, гладить и бинтовать каждый день по три раза, так как рука у отца загнила. Его не брали на работу и назначили пенсию 38 рублей. Он часто нам рассказывал о войне, как было страшно и сколько было убитых друзей. Одно воспоминание самое яркое в моей памяти: «1941 год. Был сильный бой под Ленинградом, свистели пули, снег смешался с землей, вода и снег, солдаты в валенках. Одни падают, падают, кто- то поднимается, кто-то уже без дыхания. Уши закладывает, запах крови и пороха. И вдруг передышка боя, наши отступили, кто успел укрыться в землянках, а кто оставался наверху - их убивали. Немцы заходили в окопы и стреляли в наших солдат, с ухмылкой произнося: « Гуд, гуд, гуд…»

Отец вздрагивал ночами и кричал от боли физической и от боли утрат.

Прошло время, рана на руке затянулась, отец нашел работу на заводе, он работал с утра до ночи. Вместо денег ему выдавали карточки на хлеб. Эти карточки выдавались всем, а кто не работал, то получал 300 граммов хлеба, а кто работал - 600 граммов хлеба.

Был случай. Я заняла очередь в магазине, чтобы по карточкам получить хлеб, когда моя очередь подошла, я отдала карточки продавщице, а она у меня их украла. Я боялась идти домой, чтобы не получить взбучку. Спряталась в овраг и… сидела до самой ночи. Отец меня нашел, но не отлупил, а сказал: «Ну и ладно, пусть подавится!!!»

Голод косил всех: и взрослых, и детей. Многие рождались рахитиками и долго не жили. Мои родители делали все для нас, а сами недоедали.

 В 1944 году зимой пришлось зарезать Вечерку, нашу коровушку. Мясо нам хватило на всю зиму, и даже хватило обменять на уголь, чтобы топить печь.

Я помню тот день -1945 года, когда объявили Победу над фашистами. Объявил эту радость все тот же Левитан по рупору в центре города. Я не знаю, как объяснить, что тогда было на душе. И радость, и надежда. Отец взял вечером бутылку самогона и, ни с кем не разговаривая, так и просидел до утра один на дворе.

На тот момент мне было13 лет, я работала вместе с мамой в швейном цехе и параллельно училась в вечерней школе.

Время шло, все менялось. Менялось к лучшему.

После окончания школы я училась в педагогическое училище, всегда хотела быть педагогом, потому что любила детей. Преподавала я в школе № 2, была учителем русского языка, литературы и математики. Работала до 1986 года, потом у меня появились внуки, и я ушла с работы, чтобы помогать дочери.

 Сейчас моей бабушке Вале 86 лет, но она помнит каждый прожитый день, всех своих учеников по имени и фамилии. Когда она выходит из дома, то каждый прохожий приветствует бабушку и называет ее по имени и отчеству, спрашивает о ее здоровье. Много хорошего за свою жизнь она сделала людям, отдавая частичку себя.

Это сочинение я посвящаю тебе, Бабушка! Я желаю тебе здоровья еще на много ЛЕТ!