**Оленька**

Утро. Сквозь приоткрытую дверь видно, как капли росы блестят на листьях. Холодным выдалось лето 1941 года. Папа Тарас почему-то стоял во дворе, а мама еще не успела уйти на утреннюю дойку. Я впервые услышала слово «война». Страшные слова говорили в деревне. Мы провожали своих мужчин. Папа поднял меня на руки и сказал маме: «Лена, береги ее! Посадите больше картошки, я скоро вернусь…». Эти слова еще долго звучали в моей голове – я пыталась не забыть ни одного звука. Не знал тогда Тарас, что видит жену и дочь в последний раз…

Под конец лета в нашей деревне Добринка осталось всего несколько дворов, где жили люди. Работы для мамы не было – всех коров зарезали, и мясо отправили на фронт, солдатам. Снова чемодан: мама решила переехать – ведь скоро в школу, мне семь. В совхозе Мучкапский есть коровник, школа, большой дом у тети Шуры, сестры моей мамы. Там еще шесть моих братьев и сестер – вместе будет не так трудно…

В школу в этом году я не пошла – там открыли госпиталь, а учительница Оленька приходила к нам домой, показывала буквы и цифры, читала. Мы учились грамоте, счету и очень старались. Самый старший брат Борис всегда проверял, что у нас получалось. С утра Оленька оббегала дворы, где были дети, а все остальное время спасала солдат в госпитале.

Так прошел военный год. Я мало еще понимала, что происходит, но четко знала, что нужно делать при словах «эскадрилья смерти» – немецкие юнкерсы бомбили совхоз не один раз.

Летом мы все работали в поле. Год снова неурожайный. Я научилась ловить в реке Вороне рыбу, собирать в заводи лягушек. Мы сушили крапиву и лебеду.

Вот и осень. Почти все, что выросло в огороде и поле, отдали на фронт. Ноябрь… Тонкими пальцами выковыриваем с Борисом уже из замерзшей земли свеклу и картошку.

- Быстрее, Нина! - командует Борис. - Скоро учительница Оленька придет. Нужно успеть до рассвета.

За то, что собирали в поле остатки урожая, жестоко наказывали. А свекла нужна была, чтобы писать (из нее варили чернила). Картошка нужна была для маленькой Груни. Очень она слабая. Мама с фермы иногда приносила в платочке макуху, мы пекли хлеб. Борис часто отдавал Груне свой хлеб и суп из лебеды, всегда старался подвинуть сестру на лежанке поближе к грубе. В нашей семье тринадцатилетний Борис был главным. Он отвечал за всех девчонок – выполнял наказ отца, который ушел на фронт.

Мы почти до утра собирали в поле картошку. Но, услышав страшный гул, со всех ног бежали домой. «Эскадрилья смерти» снова над совхозом! Вот наш дом. Все ближе. Но все страшнее воют в небе самолеты. Маленькая Груня от испуга выбежала со двора – все были в поле, а она осталась одна. Издалека видим, как навстречу бежит наша учительница Оленька. Она схватила Груню и покатилась с ней в канаву. Борис прижал меня к земле. Упал снаряд. Учительница в этот день больше никуда не пришла… Вечером в селе узнали, что ее больше нет. Убили. Она спасла нашу Груню. Мы долго горевали. Но учиться нужно! И нас учил Борис. Мы старались, выводили буквы и слова. Иногда Борис ругал, что ошибаемся или проливаем свекольный отвар, но брат был хорошим учителем – учился сам и учил нас.

Так мы дожили до весны. В центре села Борис посадил цветы в память об Оленьке, дождался эшелона с бойцами, приписал себе три года и ушел на фронт. В школу прислали новую учительницу. Днем мы писали буквы, а потом вязали носки и подписывали красными буквами: «Все для фронта! Все для победы!» К нам часто приходил почтальон и приносил письма-треугольники от Бориса. Красивым ровным подчерком писал он о том, как воюет на фронте…

Закончилась война. Борис вернулся с фронта с медалями…

Голодные военные годы детства вспоминаю только тогда, когда правнуки просят рассказать о войне…

Мою дочь зовут Оленька – в память о бесстрашной учительнице. В центре села теперь стоит памятник всем женщинам-работницам тыла как вечная память об их подвиге. Борис еще долго с любовью высаживал возле него красные тюльпаны, напоминающие маленькие сердца благодарных детей.

*Из воспоминаний моей прабабушки*

*Глазневой (Орешкиной) Нины Тарасовны.*