Конечно же, всех восхищает, когда человек, проживший интересную и сложную жизнь, к старости сохраняет способность радоваться и любить этот мир. Эта история жизни моего прадедушки, которую мне рассказала мама, хотя видела его всего один раз в жизни:

Владимир Иванович Лановский родился в Севастополе в 1910 году. Его отец, Иван Гаврилович, до 1914 года был механиком торгового флота, а с началом войны работал на авиационном заводе. Мать – портниха. Семья жила без нужды. Отец даже был совладельцем парусно-моторной шхуны, которую на паях построил с друзьями.

В 1920 году, отступая, разбитые войска П. Н. Врангеля забрали отцовскую шхуну и заставили с ними отплыть в Турцию. Семья после скитаний осела в Болгарии. Их прокормили умелые руки матери и профессия отца. В конце концов семья неплохо устроилась. Дети закончили гимназию.

В 18 лет Владимир Иванович уехал в Испанию. У него было 2 мечты: море и хирургия. Море победило. В надежде научиться морскому делу, он устроился на работу на судне зажиточной семьи. Владимир Иванович влюбился в дочь итальянского миллионера, но её семья была против этого. Влюблённые люди сбежали. У них родился мальчик – Пьер. Но вскоре их нашли, Владимира оклеветали, и он был вынужден покинуть страну и уехать во Францию.

Город Южин, металлургический завод, кузница. Обращение как с дикарями. Рабочие – китайцы, вьетнамцы, марокканцы, русские, алжирцы, сенегальцы… С ними не церемонились.

Как ни старался юноша бодриться, не унывать, даже старался соблюдать гигиену, но непосильный труд, скудное питание ослабили его организм. Проявилась малярия. Обратился к врачу, но там одно: можешь работать, иди работай. В состоянии сильнейшего приступа попал в больницу. Когда через два месяца вышел из больницы, в кармане – пусто. Хорошо, что к этому времени Владимир Иванович познокомился с некоторыми русскими семьями: они одолжили ему денег, помогли найти комнатушку и вернуться в жизнь. Тогда он познакомился со школьницей (и его будущей женой) Зиной. На заводе его перевели в другой цех, но работать сил не было, норму на выполнял. Заработка хватало только на оплату комнатушки, а его дневной рацион состоял из тарелки супа «Наполеон» (слабый раствор куриного концентрата, в котором плавают несколько вермишеленок) и кусочек хлеба.

Скоро, Владимир Иванович познакомился с русским инженером. Этот человек помог юноше перебраться к товарищу детства в город Канны. В начале было сложно, но в 1930 году Лановский поступил но шиномонтажный завод. Здесь он приобрёл специальность, она осталась на всю жизнь.

Когда в 1933 году по Франции прокатилась волна антифашистского движения, Владимир Иванович был уже сформировавшейся личностью, и принял в неё активное участие.

Владимир Лановский состоял в подпольной коммунистической партии, запрещённой во Франции. Вскоре он был уволен с завода с «волчьим билетом». Эта пожелтевшая, с виду безобидная бумага, до сих пор хранится у его внуков. А в то время… не предъявишь её – работу не получишь, предъявишь – тем более. К тому времени у него была жена Зинаида Сергеева и дочка Нина. Он перебивался случайными заработками: был сапожником, грузчиком. Только через год ему удалось восстановиться на прежнем месте, когда Народный фронт, руководимый Л. Блюмом, приобрёл влияние в стране.

Ещё будучи мальчишкой, отец сказал ему, что где бы он ни жил, он должен вернуться на Родину – в Советский союз. В 47-м году бросает перспективную работу и устроенную, беззаботную жизнь, и семья Лановских уезжает в СССР. По приезду на Родину, он подвергается многократным проверкам, вызовам и недоверием со стороны КГБ. Здесь его много лет под разными предлогами не принимают в партию. Только в 60-х годах приняли мудрые люди, которые отбросили всякие предлоги!

Владимир Иванович стал востребованным инженером на шиноремонтном заводе. Семья основалась на Урале, в Кургане. Здесь, в 1950 году родился второй ребёнок – Миша. Повзрослев, он предложил родителям скоротать свою старость в тихом, зелёном городке Миасс. Они согласились. Но вскоре пожалели об этом: они потеряли знакомых и друзей. Единственных родственников, которых Владимир Иванович нашёл в 1983 году, была семья моей бабушки. Владимир Иванович и Зинаида Кирилловна приехали на Кубань познакомится.

До 1997 года моя мама, будучи подростком, переписывалась с Владимиром Ивановичем и Зинаидой Кирилловной: обменивались фотографиями, историями из жизни. Со временем, в письмах, он начал пропускать буквы, мог писать полька через лупу и очки. На последнее мамино письмо ответила Зинаида Кирилловна – Владимир Иванович скончался.

Он прожил удивительную жизнь, сколько им было пережито, перечувствовано, и радостей, и горя. Вероятно, были и минуты сожаления, но они свой выбор сделали и остались ему верны. Для них нет «этой страны», есть Родина, которой они оставались верны и в трудное для неё и для себя время они отдавали свои силы, свой человеческий талант.