**Взрослые дети войны**

Есть в жизни каждой семьи такие даты, когда мы достаём с полки альбом с фотографиями. С пожелтевших снимков смотрят на нас такие близкие, и при этом такие далёкие лица. В эти моменты и узнаём мы от наших родных, кем они были, и как сложилась их жизнь.

Семья Николаенковых, как и многие семьи сороковых годов двадцатого века, жила обычной крестьянской жизнью в деревне Захарино Смоленского района. Николаенковы были дружные, в семье шестеро детей – Катя, Ася, Маруся, Ваня, Люся и новорождённая Ксения. Мама и папа работали в колхозе целыми днями. После уроков старшие дети помогали родителям по дому: готовили обед, присматривали за младшими. Николаенковы от рассвета до самого заката были в поле: посевные работы, сбор урожая, уборка сена, заготовка дров на зиму – труд был нелёгкий, но плечом к плечу всё получалось.

Зимними вечерами старшую дочь Катю родители отпускали в сельский клуб. Молодёжь устраивала там посиделки, пели песни под гармонь и танцевали. Катюша всегда первая пускалась в пляс, да и в частушках ей равных не было. На щеках всегда ямочки – улыбка никогда с лица не сходит. А уж если захохочет – вся деревня слышит. Высокая, статная, коса ниже пояса – про таких говорят «кровь с молоком». А Иван напротив – тихий и скромный, вздыхал в стороне, а провожать не решался. Да и некогда было о любви думать – старшим мужчиной в семье остался после смерти отца, дел невпроворот.

В первые летние дни 1941 года от тяжёлой болезни умирают родители Кати. В 15 лет девушка остаётся одна с детьми на руках. Теперь жизнь пятерых ребят зависела только от неё. Этот июнь разделил жизнь семьи Николаенковых на до и после. Новорождённую Ксению выходить не удалось. Несколько дней Екатерина не могла уснуть - слёзы горечи и осознание беспомощности душили её. Всегда такая сильная, такая уверенная и вдруг растерялась… Сумела Катя взять себя в руки, слово себе дала: «Во что бы то ни стало сохраню жизнь брату и сёстрам, они должны быть рядом со мной всегда! Всё распланирую: оставлю учёбу, пойду работать в колхоз». Но не суждено было сбыться этим планам…

22 июня 1941 года из Смоленска пришла страшная новость – на Советский Союз напали гитлеровские войска. Уже в июле деревня Захарино была оккупирована. Захватчики шли от дома к дому, выгоняя людей на улицу.

В одних домах селились немецкие солдаты и офицеры, другие дома просто сжигали. Людей, которые сопротивлялись, отстаивали своё жилище - расстреливали на месте. Дождливым вечером мужчины в форме ворвались и в дом Николаенковых, крича что-то по-немецки. Катя и без перевода поняла смысл их слов и, схватив в одну руку Люсю, а в другую попавшиеся под руку валенки, побежала к выходу, подгоняя остальных детей. Восьмилетнего Ванечку выкинули за шкирку – мальчик замешкался в попытке схватить хоть какие-то свои пожитки. Через несколько минут изба Николаенковых пылала. Так и остались пятеро ребят на улице в дождь, кто в чём был. Катерина приняла решение пойти в деревенский клуб, укрыться там от дождя. Пока девушка вела детей, её терзали тяжёлые мысли: «Что же делать? Как быть дальше? Где брать еду? Ах, если бы мамочка с папочкой были живы…» Но нельзя было поддаваться чувствам - нужно думать о том, как выжить.

В клубе, где совсем недавно звучали песни и слышался смех, теперь люди семьями ютились по углам, хныкали дети и измученно вздыхали взрослые. Здесь оказалось немало сельчан, оставшихся без крыши над головой.

Оглядевшись, Катя увидела одноклассника Ивана. Парень сидел на скамье, на его коленях дремал мальчишка - брат. Девушка подошла к Ивану, присела рядом. Юноша поведал о том, что немцы явились в их дом два дня назад. Мать с братишкой Петькой выбежала прямо в ночной рубашке, а он, пока солдаты обыскивали дом, тайком вывел из сарая козу и увёл в лес.

Жителям деревни Захарино несказанно повезло. Старый клуб не сожгли, а это значит, что есть место, где можно жить. Всем было тяжело. Не хватало еды. До осени ещё можно было питаться с полей и огородов, собирать в лесу грибы, ягоды. Варили похлёбки из лебеды и крапивы. Иногда старшие рыбачили и украдкой водили ребятишек по одному в лес - напоить козьим молоком. Но с наступлением заморозков с водой и едой стало совсем тяжело. Из прелого зерна, собранного на заброшенных колхозных полях, пекли лепёшки и делили на всех поровну. Бывало, что находили в поле мёрзлую картошку, жарили из неё блины-«тошнотики». Но даже такая еда вселяла в Екатерину надежду в то, что все выживут. Дети есть дети: они терпеливо ждали, лишь иногда мечтая о тёплом хлебе и душистом мёде с парным молоком.

Зимой в сильные морозы стало ещё тяжелее. Клуб отапливался плохо, дрова использовали очень экономно, а тёплых вещей практически не было. На всех жителей было всего 3 пары валенок и несколько штопаных тулупов.

Людей постоянно запугивали фашисты. Немецкие солдаты развешивали листовки, в которых говорилось, что Советская армия разгромлена, что Гитлер уже захватил Москву. Местные жители знали всю правду о том, как обстоят дела на фронте, они тайком поддерживали связь с партизанами. Это были рисковые вылазки, ведь всех, кто был заподозрен в связях с партизанами, оккупанты пытали и расстреливали.

Так, в страхе и голоде, прожили жители Захарино два мучительных года. Летом 1943 Советские войска начали Смоленскую наступательную операцию. Немецкие войска, понимая необходимость отступления, угоняли мирное население в плен или массово расстреливали.

В день, когда немцы покидали деревню Захарино, Иван с братом встречался с партизанами. Вечером, вернувшись в деревню они увидели на месте деревенского клуба большое пепелище. Всю ночь и весь следующий день парень не находил себе места. Он винил себя в том, что не остался в деревне. «Если бы я был тогда с ними, я бы обязательно что-нибудь придумал, и спас их…» Он чувствовал свою абсолютную беспомощность… С наступлением утра Иван принимает решение податься с Петькой в партизаны. Ему уже почти 17 лет, да и Петька у него смышлёный и такой взрослый стал. Партизаны точно примут их!

Иван встал ещё до восхода солнца. Он вышел на улицу, чтобы в последний раз посмотреть на родную деревню, теперь выгоревшую и брошенную, и мысленно с ней попрощаться. Юноша был погружён в свои мысли, как вдруг заметил в дали еле различимые силуэты. Он пригляделся получше… Мокрые, замученные и замёрзшие, его мать, Катя, дети плелись по покрытому росой полю. Счастью Ивана не было предела. Двое суток спали измученные малыши, а Катя не могла уснуть пока не выплакала Ивану всю боль и страх, пережитые ею.

«В клубе тогда почти все были… Я плела Аське косы. Вдруг выстрелы, немцы с автоматами вбежали в клуб. Они кричали, выгоняли всех. Я схватила детей, бегом на улицу. Отовсюду людей согнали. Все молчали, только дети плакали. Какой-то фриц выстрелил прямо в толпу, несколько человек упали замертво. Он что-то прокричал, и мы увидели, как в один момент клуб охватил огонь. Немцы навели на нас автоматы и погнали всех на дорогу…

Шли долго… Старики падали от усталости, детей несли на руках. Многие босиком, больно очень... И жарко, и пить нечего… Тех, кто отставал - расстреливали…

К вечеру ещё людей нагнали, нас стало так много, что я еле могла различить, где начало колонны. Дети еле тащились, всё время спотыкались и падали. Раздавались выстрелы, и слышались стоны. Мы то и дело переступали через тела мёртвых людей…

Когда стало совсем темно Люся уснула у меня на руках. Мне жутко хотелось спать, ноги болели до такой степени, что каждый шаг казался последним. Молодой немецкий солдат поманил меня пальцем, он сказал, что впереди будет овраг, чтобы я брала детей и спряталась туда. Он приказал сидеть тихо, иначе ему придётся нас расстрелять.

В кромешной темноте мы сидели в сыром овраге. Грязные, мокрые, измученные, но живые, Ваня! Всю ночь мы провели в абсолютном молчании, дети не проронили ни слезинки, ни словечка не вымолвили, они всё научились понимать. Утром мы выползли из своего укрытия. Мне было страшно возвращаться назад, но твоя мама сказала, что нужно вернуться в деревню. Мы так боялись, что никогда вас с Петькой уже не увидим…»

Полгода пролетели незаметно. Все, кто остались в деревне научились жить заново. По-прежнему вздрагивали при звуках снарядов, боялись вражеских самолетов. Но не было слышно в деревне немецкой речи, а значит всё теперь хорошо. Катя мечтала о долгой счастливой жизни рядом с Иваном.

В январе 1944 года Екатерине и Ивану исполнилось по восемнадцать лет. И через две недели Ивана призвали на фронт. Ни слезинки не проронила девушка, она знала – вернётся. Они и прежде понимали друг друга без слов, и сейчас молча простились.

Редкие письма приходили домой с фронта. В них не было ни слова о войне, только планы на будущее. И этим планам суждено было сбыться.

Скромная послевоенная свадьба. Большая семья – мама, Пётр, Анастасия, Мария, Людмила и младший Иван. Со временем и своих детей трое прибавилось – все девчонки. О войне старались не вспоминать, и только по ночам осколок в груди Ивана напоминал о страшных боях под Кёнигсбергом.

Почти сорок лет, как ушёл из жизни Фомченков Иван Маркович. Пятнадцать лет без него растила внуков Фомченкова (Николаенкова) Екатерина Андреевна. Давно ушли из жизни наши прадеды, но память о них - взрослых детях войны – жива в каждой семье. Их лица смотрят на нас с портретов «Бессмертного полка», и мы понимаем, что наша жизнь – их заслуга.