Воейко Игорь Георгиевич родился в 1938 году в Сталинграде. Ему не было и четырех лет, когда началась война. Отец его ушел на фронт в первые дни войны, и в Сталинграде остались моя прабабушка Анна Павловна и двое сыновей: семилетний Геннадий и четырехлетний Игорь.

Кто из нас может вспомнить себя в четыре года?! Мало кто. Но дедушка четко помнит этот страшный день 23 августа 1942 года. Он вспоминает: «Сначала потемнело и загудело небо. Потом в небе появились тучи бомбардировщиков. Именно тучи. Черное-черное небо. Я помню кресты на крыльях.» До этого страшного дня, который так врезался в память четырехлетнему мальчишке, тоже были налеты, но не такие. Бомбили то город, то переправу через Волгу. А в этот день, по подсчетам историков, самолеты люфтваффе совершили в районе Сталинграда до двух тысяч боевых вылетов.

Семья Воейко жила до войны в коммунальной квартире в километре от металлургического завода «Красный Октябрь», где работала Анна Павловна - моя прабабушка. Сам дом был кирпичный.

Дедушкин брат Геннадий вспоминает: «Война к этому моменту шла уже больше года, но эвакуации не было. Враг подступал к городу. Взрослые ждали разрешения на увольнение. Но такой команды никто не давал. Все, безусловно, знали, что делать и куда бежать в случае серьезной опасности. Бежать нужно было к Волге на переправу, садиться на баржи с буксирами и переправляться на левый берег Волги. 23 августа – это воскресенье. Но мама работала в этот день. Не было понятия «будний» день или «выходной». Каждый день был будним.»

Дедушка дополняет: «Мы с Генкой были дома. Когда началась массированная бомбардировка, прибежала мама. Начала нас торопить. Документы, конечно, были уже собраны. А из вещей смогли схватить только две подушки и одеяло (это верблюжье одеяло пережило войну и долго еще хранилось в семье). И побежали на берег Волги к переправе. Мы с братом долго «колготились». Бежали не так быстро, как было нужно. Мама нервничала. В конце концов, мы на свою баржу опоздали».

Переправа находилась между заводами «Красный Октябрь» и «Баррикады». Мои родственники смогли все-таки попасть на следующую баржу. И на их глазах, в ту баржу, в которой они должны были бы переправляться, попала бомба. Какие мысли промелькнули в голове у Анны Павловны в тот момент, можно только догадываться.

Волга образовывает на левом берегу полуостров, который в народе назывался и называется до сих пор Крит. За ним начинался рабочий поселок Краснослободск (сейчас это город). Вот на этот Крит и высадила баржа беженцев.

Дальше начинается пешая часть эвакуации. Каждый шел куда мог. Семья Воейко шла пешком трое суток в хутор Лещёв к деду Павлу Григорьевичу Куликову – отцу Анны Павловны. Путь этот составлял около 40 км. Дедушка вспоминает: «Ночевали под забором – в дома не пускали. Боялись, наверное. Хорошо, что был август. Тепло, даже ночью, в это время. Да и одеяло пригодилось.»

Потом пришли в Царев. Это Родина всего семейства Куликовых. Все родственники, кроме самого прапрадеда Павла Григорьевича жили там: Куликовы, Фатьяновы и другие. Геннадий Георгиевич вспоминает: «Прямо на участке дома одного из родственников выкопали блиндаж. Там и прятались от бомбежек. Все: и мы, и солдаты. Немцы бомбили ведь не только сам Сталинград, но и всё Поволжье.»

В самом Цареве стояла тыловая воинская танковая часть, куда Анне Павловне посчастливилось устроиться вольнонаемным счетоводом. Эта часть обеспечивала нужды боевых танковых частей, воевавших под Сталинградом.

Переломный момент в войне наступил. В середине октября немцев остановили у Сталинграда, а в феврале освободили город. 1 февраля немецкий фельдмаршал Паулюс вместе со своим штабом и 90 тысячами солдат и офицеров сдались на милость победителя. Значимость это события трудно переоценить. Мужество и патриотизм наших войск воспеты в стихах, песнях, прозе. Низкий поклон нашим воинам, вырвавшим для всех потомков такую значимую победу!

Радовались этой победе и в Цареве. Этот день 02 февраля 1942 года дедушка тоже запомнил на всю жизнь. Воинская часть, где работала Анна Павловна, вернулась на правый берег в разгромленный Сталинград в Бекетовский район (сейчас это район около Волго-Донского канала). От города остались одни руины. Ни дома, ни школы, ни детского садика. Ничего не осталось.

Все войска двинулись на запад, в т.ч. и их тыловая танковая часть. Так, и прабабушка вместе с сыновьями двинулась вместе с ней. С этого времени начинается новый этап их путешествия. Эта воинскаячасть шла по уцелевшим и не выжженным войной территориям Украины. Так, с тыловой частью дошли до Болгарии.

Но дети, есть дети. Несмотря на суровой время, успевали и играть, и баловаться. Дедушка вспоминает такой случай: «В какой-то украинской деревне солдаты из кубов сена сложили нам домик. А мы с Геннадием выбили на уровне головы один куб – получилось окно. Разгонялись на улице и прыгали в это отверстие головой вперед. Игра называлась «цирк».

Время подходило к концу лета 1943 года. Геннадий родился 25 августа 1935 года. Уже год, как он должен был ходить в школу. Но война помешала. Мама его очень волновалась, что он не учится, отстает. И она твердо решила возвращаться домой. Командир ей говорил: «Анна Павловна, куда же вы вернетесь? Там же руины. Ничего нет.» Но Анна Павловна уже приняла решение и, переубедить её было невозможно. Внешне она была очень маленькой, хрупкой женщиной, но силы духа и стойкости ей было не занимать.

Вернулись в Сталинград. Геннадий рассказывает: «Руины. Разруха. Конечно, нас никто не ждал. Но в городе мы смогли найти родственников по папиной линии: тетю Тину. Она жила с двумя сыновьями: старшим Алексеем и младшим Толей. Они к этому времени построили полуземлянку. Из чего она только не была построена!? Там было и железо, и мусор со свалки. Они нас приютили. Вшестером мы жили в 4-5 метровой комнате. Спали на самодельных нарах. Есть было нечего: чтобы утолить голод – сосали глину.» Но мой дедушка Игорь вспоминает, что, несмотря ни на что, такого навязчивого чувства голода у него не было.

Но город поднимался. Геннадий уже пошел в школу. Уже начинали работать заводы. Красный Октябрь уже разворачивал свою деятельность. И прабабушка снова устроилась на работу – бухгалтером. Через какое-то время были построены кирпичные бараки в Новом Городке, недалеко от того места, где жили до войны. В 1944 году в районе завода Красный Октябрь семье Воейко дали комнату. Она была всего 6 кв.м. Дедушка вспоминает, что там помещался стол, всего две кровати на троих и печка. В это комнатке с ними жил ежик.

Скоро война закончилась. Потихоньку наладилась жизнь. Игорь после школы уехал учиться в Москву, потом по распределению в г. Истра Московской области. Там он и живет до сих пор. А Геннадий так и живет в Волгограде недалеко от Волги.