Посвящается Шевелёву Николаю, Одегову Михаилу, Мальцевой Зинаиде, Одеговой Галине.

ЧТО Я ЗНАЮ О ВОЙНЕ

 «Кто говорит, что на войне не страшно,

 Тот ничего не знает о войне.

 Юлия Друнина»

Война. 22 второго июня в 4 часа утра фашистские войска без предупреждения переступили границы СССР. Неожиданная война началась смертями, растерянностью, страхом. На тот момент между Россией и Германией был заключён договор о ненападении. По стране ползали мутные слухи о подготовке фашистов к войне, но И. Сталин был твёрдо уверен: мы заключили мир и не можем его нарушить. Но фашисты нарушили, и 22 июня по стране прокатилась первая самая тяжёлая волна наступления по всей границе. Звуки разрыва бомб и залпы танковых орудий, как гром, пронеслись по небу. Не ожидавшие этого русские вынуждены были отступать. Но все знали, что это временно, что мы не сдаёмся, а лишь отступаем. Ещё нападём! «…Мы детям клянёмся, клянёмся могилам, что нас покориться никто не заставит!» - писала в июле 1941 года Анна Ахматова

Эти слова клятвы не только великой поэтессы, это слова клятвы всего народа. Каждый боролся с фашизмом, каждый. Весь народ. Я знаю истории многих людей, переживших войну, но в них меня пугает одно: они реальны.

Николай Иванович Шевелёв родился в селе Красивое Ишимисского округа 14 декабря 1925 года. Из четырёх детей своих родителей Николай был самым младшим. Летом 1943 года, по окончании девятого класса, его отправили в военное училище города Омска. Уже в городе Омск из-за тяжёлой обстановки на фронте всех курсантов училища отправили на передовую. Николаю было 18 лет, в училище он проучился всего три месяца. Всего через полгода, 1944 году он был тяжёло контужен. От случившегося рядом взрыва он потерял сознание и попал в плен. Он был вывезен вместе с другими военнопленными в один из Норвежских концлагерей. Так и не успев повоевать, пройдя всего несколько боёв, восемнадцатилетним юношей он до конца войны был в плену. Весной 1945 года американцы освободили всех пленных лагеря, и дед поехал домой к родителям, к своей семье. С радостью, со слезами на глазах от счастья старики встретили троих своих сыновей, пускай, один из них был ранен, но все они живы. Ведь сколько молодых сыновей, обещавших своим матерям вернуться, шли в смертный бой и не вернулись. Сколько таких, безымённых, молодых, лежит сейчас в земле, так и не дождавшись победы, за которую боролись, победы над фашизмом. Но разве счастье могло долго длиться? На второй день после возвращения Николая пришли люди с НКВД и арестовали его, обосновав тем, что он был в плену. По решению трибунала он был сослан в Сибирь. И им некогда было разбираться, почему был в плену, за что был в плену, если ты был в плену, то ты предатель. Люди трибунала, по обыкновению злые и недоверчивые, считали, что наверняка ты не воевал, а сдался, предал Родину, как трус, а за измену требуется наказание. Николай в селе Подтёсово до 1948 года строил дамбы, а потом его перевели в Нижне-енисейскую сплавную контору, где он работал всю свою жизнь и был награждён юбилейной медалью за доблестный труд. Николая часто отправляли в командировки, летом сдавал лес с плотами. Закончился пятый десяток XX века. Самый тяжёлый и кровопролитный, самый героический и победный, он закончился бесконечными ссылками, расстрелами, смертями молодых девушек и парней, слезами одиноких матерей, но самое главное - победой над фашизмом!

« Те года, опалённые Войной, Пока вопросом задаёмся:

Никогда от нас не отдалятся, «Нужны ли новые нам раны?»…

Страна останется живой, …И нужно помнить все старания

Пока воспоминания хранятся. Защитников страны,

Война к нам не вернётся, И оправдать их ожидания,

Пока мы помним ветеранов, Жить в мире без Войны!»

И потом, когда спрашивали у Николая Ивановича про его военные годы, что ему было вспоминать, как не лагерь? Все свои военные годы он провёл там.

«Я не хочу вспоминать эти ужасы… не дай Бог вам, дети, это испытать…», - говорил он, не рассказывая ничего про лагерь. У человека, не желавшего вспоминать военные годы, разве могла быть другая мечта, как не та, чтобы мир был всегда, а фашизма не было на свете?

Одумайтесь, люди, берегите наш мир! Ценой миллионов жизней детей, молодых, старых он достался нам! Что за фашистские митинги устраиваете вы, что за нацистские мысли у вас в голове и слова на устах? Помните, вашей жизни не было бы, если фашизм господствовал на Земле, и не было бы невинных искренних улыбок, детского смеха, были бы жестокие и холодные ухмылки убийц, тихий плач, тихий, потому что не было б сил плакать вслух. Кто же вы такие, чтобы так пользоваться доставшимся нам миром, какое имеете право оскорблять ветеранов… задумайтесь, если бы фашизм не был так страшен, то, наверное, миллионы людей не умирали?..

В 1904 году родился Одегов Михаил. Он жил в Костромской области, где точно, к сожалению, я не знаю. Он был председателем колхоза, но в 1943 году, в возрасте тридцати девяти лет, его призвали на фронт. Служил он рядовым. К сожалению, я знаю совсем мало про него, со слов его дочери моей прабабушки Галины. Она была труженицей тыла. Когда я спрашивала её про Войну, она плакала, говорила, что это очень страшно и тяжёло. Говорила, что люди с утра до ночи работали на поле, выращивали пшеницу, рожь, и любой урожай, будь он самым маленьким, и отдавали на фронт. Её тогда было около четырнадцати лет.

Зинаида родилась 2 августа 1933 года в БССР, в Могилевской области в селе Грибович. Война началась, когда Зине было 8 лет. Её, маленькую девочку, с матерью и двумя сёстрами и братьями вывезли на работы в Германию. Фашисты, нуждавшиеся в рабочей силе в своём тылу, собирали молодёжь и заставляли работать. Семья Мальцевых попала под Гамбург, на одну из ферм. Они работали в имении одного немца, с ними были ещё шесть семей. Люди, как батраки, работавшие на своего хозяина, обрабатывали землю, ухаживали за скотом, кормили свиней. Занимались чёрной работой. Зинаида рассказывала, как их кормили: «Мы были маленькие и голодные, всегда хотели есть. Стояли большие чаны, в которых варили картошку для свиней, а мы брали картошку без спроса, украдкой, ещё горячую. Потому что всегда хотелось кушать…»

В конце Войны наши войска освободили семью Мальцевых, и, свободные, они поехали в Белоруссию, на свою Родину. Но в Грибовиче, на их Родине, по доносу, без лишних разбирательств и расследований, их 10 июля 1946 года сослали в Сибирь.

1950 год. Николай Иванович работал в поселении Терёшкино в сплавной конторе, а Зинаида валила лес. Там они и познакомились. В 1951 году семья Мальцевых была реабилитирована. В 1951 году они уже жили в Кривляке всей семьёй. 10 сентября 1952 года Зинаида и Николай поженились. Зинаида работала в лесу в Туруханском леспромхозе (тогда Кривляк принадлежал Туруханскому району, а сейчас Енисейскому) на лесозаготовке, там ясно, заготавливали лес, пилили, возили. Она работала в леспромхозе до 1949 года, позже работала и в местной больнице, и в пекарне. Все Мальцевы прожили в посёлке Кривляк до конца жизни

Из всех, чью военную судьбу я описала, в жизни я видела только одного, но тем не менее знаю историю каждого. Никто не забыт. Ничто не забыто

 .