А на войне , как на войне…  
 В деревне Кожуховка Елецкого района 6 сентября 1922 года в крестьянской семье у Анны и Сергея Никулиных родился сынок Павел. Рос мальчик совсем не избалованным и трудолюбивым. С виду ничем не примечательный, спокойного нрава, круглолицый, с белоснежной улыбкой, он со всеми был вежлив и приветлив. В 1935 году окончил пять классов местной школы. Парнишкой бежал после школьных занятий помочь отцу, который работал в родном колхозе. А после спешил домой, чтобы успеть натаскать сено корове, покормить поросят до прихода матери .  
 Быстро пролетело детство, и в 1938 году он был принят в ряды трактористов местного колхоза. В то время профессия «тракторист» звучала гордо. Ведь «железного коня» отдавали в руки только самым ответственным и трудолюбивым. Он гордился своей профессией. « Что может быть лучше, чем работать в своей деревне, дышать родными просторами, ночевать у костра под звёздами, вставать с зарёй…», - с упоением вспоминал романтику своей юности Павел, рассказывая о ней своим детям.   
 В октябре 1940 года он был призван в Красную Армию, направлен на службу в Памирский Краснознамённый пограничный отряд, в стрелковую роту. Быстро пролетели месяцы учёбы – затем охрана границы.   
 И тут началась война. Вместе со своими сослуживцами юноша рвался в бой, готовый отдать жизнь за Родину. « Я не мог ни о чем думать, перед глазами был родной дом, мать с младшими детьми на руках. Но нас не спешили отправлять на фронт, учили стрелковому мастерству, умению воевать»,- вспоминал Павел. Глубоко в его памяти залегли слова: «В атаку, вперёд! Не медли, не медли!» Эти слова помогали ему везде: и на поле сражения, и на хлебном поле, и в плену.  
 В октябре 41-го года сбылась мечта попасть на фронт, и Никулин Павел Сергеевич уходит воевать . В эти дни шли ожесточенные бои , отстреливались до последних сил. Войскам пришлось отступать, враг был настойчив. Погода стояла ненастная, шли затяжные холодные дожди. «Очень тяжело было смотреть, как сослуживцы падали на сырую землю, и по их измождённым лицам текла вода», - со слезами на глазах рассказывал он.   
 Шли кровопролитные бои на Орловско-Курской дуге, в Новгороде Северском, на Украине Черниговской, в Сумской области… Советские солдаты гнали фашистов с оккупированной земли. Затем - Белоруссия, станция Речица, именно здесь проходили наиболее ожесточённые схватки, силы фашистов превосходили в несколько раз силы нашей Армии. Солдаты попали в окружение. Павел был ранен и контужен. «Когда я пришёл в себя, мне казалось, что тело не принадлежит мне. Была такая нестерпимая боль, что хотелось кричать. Я был одет в полосатую одежду, на шее жестяной номер. Не стоила труда догадаться, что я попал в плен. Концлагерь Заксенхаузен № 326 в Германии… Очень часто посещала меня мысль, что лучше умереть, чем так мучиться. Изнурительная работа, голод , унижения. Били, травили собаками, расстреливали за то, что отстал, томили жаждой. Многие ребята умирали за поднятый с земли окорок». Павел часто повторял : «Я выжил в концлагере благодаря тому, что не курил». Среди заключенных начал работать подпольный комитет. Узники знали, что наши войска ведут бои уже в Германии. Освободили их американцы . Долгожданный день Победы встретили в Германии.  
 А в Кожуховку в 1944 году пришло известие о гибели Павла. Похоронили его родные и близкие, попрощались селяне. И только сердце матери не верило, что её кровиночка погибла. «Жив мой Павел, жив»,- часто вполголоса произносила она. Отец был не многословен, но тоже надеялся, что сын жив. Ведь кому, как не ему знать, что такое война. С первых дней, он так же как и сын защищал Родину. В 1944 году из-за многочисленных ранений был комиссован.   
 Два года выбегала мать на дорогу, увидев солдата в шинели, подбегала и спрашивала, не видал ли кто её Павла? По привычке в один из февральских вьюжных дней вышла навстречу Анна идущему по дороге солдату. Не успела ничего спросить, как оказалась в крепких объятиях своего сына. «Это я, мама. Павел я - твой сын. Ну что, не признала меня»? Она не могла вымолвить ни слова, всё происходило как будто во сне. И только одна мысль крутилась в голове: «Слава Богу, живой мой сынок».  
Часто рассказывал Павел Сергеевич про бои и сражения с фашистами своим детям, сельским школьникам, неохотно вспоминал то время, которое находился в концлагере. Много унижений и оскорблений терпели наши солдаты, находясь там.   
 А Павел еще сорок мирных лет отработал хлеборобом в родном колхозе.  
 Никулин Павел Сергеевич - мой прадед. Я не видел своего прадеда. Обычного такого, простого деревенского парня. Я знаю его только по рассказам и по фотографиям. Держу в руках его военный билет, смотрю на ордена, и чувство гордости наполняет моё сердце. И кажется мне, что если поднять всю пашню, которую возделал он, то она достала бы до звёзд.