Моя История

Ушел на фронт Тихон Семенович, прадед мой, оставив Лиду – жену свою - да двух дочек - двойняшек по три года.

 Уж повоевал, побил немцев вдоволь. Будучи раненым, приходилось погибших солдат выносить с поля, на котором шел жесточайший бой. Похоронить их надо было, дабы в случае чего, не глумились фашисты над нашими солдатами. Всё сумели. И ребят в землю припрятать, и немцев дальше загнать. В Пруссии это было.

 Вскоре война закончилась, вернулся в деревню в орденах и медалях. Лида встречает. Дождалась! А дочек нет, не сберегла их. В первую же зиму войны схоронила. От воспаления легких умерли. С утра до ночи в колхозе ( всё для фронта ведь надо), а дочек не с кем оставить, так и «ползали» друг за другом по холодной избе. Истопит печку в пять утра и всё тут, а морозы в Сибири лютые.

 Ну ничего, посыпались дети у них ,как горох. Деда моего, Владимира Тихоновича, родили. Тот в разведку пошел. В Германии служил, у генерала русской разведки телохранителем был. От смерти его спасал несколько раз – обстреливали их. Не любил дед рассказывать о службе своей, впрочем, как и Тихон Семенович. Ведь, как известно, настоящие герои не хотят говорить о себе, не любят.

 Отслужил, вернулся с медалью. Уговаривали в Германии остаться, да нет, говорит- меня там Галя ждёт ( бабушка моя стало быть). Вот они мне маму и родили.

Другому прадеду, Анатолию Трофимовичу, не пришлось воевать. Но тоже удивительным человеком был. Все следы таежных животных знал. Вот и подсчитывал численность зверя, да государству докладывал. Походи-ка в одиночку зимой с морозами, да летом с мошкарой! Не любой сумеет.

 Во время войны, второго деда – Павла Викторовича - немцы с самолета обстреляли. Ему тогда лет восемь было. Он из школы бежал из соседней деревни да решил путь сократить. Тут-то его и приметили. Пока на второй круг пошли, дед догадался в стог спрятаться. Так и выжил.

 В семнадцать лет сбежал из деревни в мореходку (там соврал, что ему восемнадцать). Служил на Балтийском флоте. Из моря тралили послевоенные мины. Приходилось заниматься их разминированием. Те в любой момент могли взорваться. Страшно, а надо.

 После армии приехал на стройку. И тут свой вклад внёс. И Братская ГЭС, и дороги, и сам город, и аэропорт, да и, наверное, нет такого места в Братске, где бы дедова дела не было. Он добывал для строительства песок, глину, диабаз. Здесь и женился. Родили мне с Марьей Федоровной папу.

 Марья Федоровна на стройку века из Белоруссии приехала. Образования всего-то три класса. А она и не стыдилась никогда, рабочие руки куда нужней, считала она. Вот и помогала дома строить в Падуне. А на улице Набережной, где я живу, каждое дерево её руками посажено. Давно всё это было… И осталось до сих пор. И будет всегда, я уверена.

Мир -отвоёванный, мне подаренный; жизнь- мне данная, хоть и умру когда, всегда в памяти потомков будет.

Город, в котором живу, вот он- как на ладони.

 Деревья бабушкины из окна видно – только знай, любуйся.

Все это есть и будет.

 Кипит кровь моя, предками данная. И я свой след обязательно оставлю, чтобы потомки знали и помнили, какого они роду.

И таежные следы я обязательно посмотрю- кровь зовет!