«Судьба моей семьи в истории страны»

Семья Селивончиков

 Победа. Знакомые и незнакомые люди обнимались, дарили друг другу цветы, пели и танцевали прямо на улицах. Казалось, впервые миллионы взрослых и детей подняли глаза к солнцу, впервые наслаждались красками, звуками, запахами жизни! Это был общий праздник всего нашего народа, всего человечества. Это был праздник каждого человека. Победа над фашизмом знаменовала победу жизни над смертью, разума над безумием, счастья над страданиями. В ожесточенных битвах, истекая кровью, добыл ее солдат. Непрерывным бессонным трудом приближали ее рабочий и колхозник в тылу. Они защищали свой дом, будущее своих детей. То майское утро было пронизано ликованием. Но сквозь него проступала горечь скорби. Люди вспоминали тех, кого потеряли, кого фашистскими пулями, пытками в концлагерях, блокадным голодом убила война. Это ликование и эта скорбь… Временем их не приглушить.

 Великая Отечественная война резкой чертой разделила жизнь людей на довоенное и послевоенной время. Годы войны стали эпохой героического противостояния фашизму, всенародной трагедией, которую ясно чувствовали все от мала до велика. Неисчислимые жертвы пришлось принести нашей Родине ради жизни и свободы.

 Прошло почти 78 лет, как территория Беларуси была освобождена от немецко-фашистских захватчиков, но эхо ее до сих пор не затихает в людских душах.

 Не обожженные сороковыми,

 Сердцами вросшие в тишину,

 Конечно, мы смотрим глазами иными

 На эту большую войну.

 Мы знаем по сбивчивым, трудным рассказам

 О горьком победном пути,

 Поэтому должен хотя бы наш разум

 Дорогой страданий пройти.

 Многие годы наша школа сотрудничала с Анной Ивановной Селивончик, которая проживала в деревне Бор. Отметив свое 85-летие 18 октября 2012 года, она через несколько дней умерла. Анна Ивановна была ветераном трудового фронта. Начала она работать наравне со взрослыми с 14 лет. Пережила оккупацию в годы Великой Отечественной войны. После освобождения Беларуси в 1944 году пошла работать на военный аэродром в деревне Озеро. Война продолжалась, образованных кадров на освобождённых территориях не хватало, поэтому Анну-подростка назначили бригадиром. Много лет она отдала колхозу «Дружба» (теперь ОАО «Хотляны»). Сколько себя помнила, всё время трудилась и всегда пела, это помогало преодолевать трудности. А ещё – вера в Бога.

 Со своим мужем Иваном Терентьевичем прожила почти 60 лет, воспитали трёх дочерей и сына. В мае 2012 года Иван Терентьевич умер. Когда 18-летним юношей он попал на фронт, то кто-то из более опытных солдат дал совет: «Хочешь остаться в живых – дай обет». И тогда Иван Терентьевич пообещал себе, что когда вернётся с фронта, то сделает Аннушке предложение. Сама Анна Ивановна узнала об этом через много лет после Победы.

 В июне 1941 года Селивончик Иван Терентьевич принял присягу в г. Зельва Гродненской области. Сразу же после присяги начался авианалёт. Прямо на плацу многие солдаты погибли. Оставшиеся попали в окружение, которое длилось 2 месяца. За это время солдаты дошли до брянских лесов. Там произошло соединение с другими окруженцами. Была сформирована боевая единица для фронта. В одном из боёв в августе 1941 года Иван Терентьевич был ранен в ногу. Попал в госпиталь. После госпиталя его путь лежал на Украину. Зимой 1942 года Иван Терентьевич пехотинцем вышел на курское направление. И снова бои, госпитали. Ранение уже в правую ногу. Весной 1942 года, возвращаясь из госпиталя, познакомился в вагоне с артиллеристом, который уговорил Ивана Терентьевича ехать с ним, пообещав научить артиллерийским азам. Так, уже в качестве артиллериста Иван Терентьевич прибыл под Курск. Он рассказывал, что в боях участвовала более тысячи танков, авиация, артиллерия. Деревни так часто переходили то к немцам, то к русским, что разведка не справлялась. И часто авиация бомбила и своих, и врагов. И с той стороны и с другой. В июле 1943 года Ивана Терентьевича осколком ранило в голову. На скорую руку солдаты вырыли могилу для погибших. Вдруг кто-то закричал, увидев, что раненый пошевелил пальцем:

 - Живой! Селивончик живой!

 Ивана Терентьевича доставили в полевой госпиталь. Три дня он лежал без памяти. Черепа почти не было: рана была 2 х 5 см. Потом прилетела группа нейрохирургов, и ему сделали операцию. Месяц Иван Терентьевич был между небом и землёй. Врач, сделавшая операцию, сказала, что жить, может быть и будет, но останется умственно отсталым». До 1944 года Иван Терентьевич находился в Доме инвалидов в городе Иваново, а после освобождения Беларуси вернулся домой. Но самое интересное, что после войны судьба свела Ивана Терентьевича с доктором, которая делала ему операцию. Эта женщина потом показывала своего пациента коллегам как настоящее чудо.

 С годами Иван Терентьевич говорил, что память всё больше проявляет события бытового характера на войне.

 Однажды солдаты разогревали обед в котелках. Вдруг артналёт – все в укрытие. Иван смотрел, смотрел на оставшийся обед, а потом решил: убьют – обед не нужен, а останусь живым – поесть будет нечего. И он под пулями пополз за своим котелком.

 …Ну что с того, что я там был. В том грозном быть или не быть.

 Я это всё почти забыл, я это всё хочу забыть.

 Я не участвую в войне, война участвует во мне.

 И пламя вечного огня горит на скулах у меня.

 Ю. Левитанский

 Анне Ивановне и Ивану Терентьевичу посчастливилось вернуться домой живыми, довелось поднимать разрушенное хозяйство, восстанавливать родную деревню, воспитывать детей. Время неумолимо, в 2012 году они ушли из жизни. Но память о них и о тех, кто проливал кровь за нашу свободу и независимость, не жалел ради этого ни сил, ни даже своей жизни, вечная память и благодарность от нас, потомков.

 В городах и сёлах есть священные места, куда приходят люди, чтобы выразить чувство великой благодарности тем, кто отстоял мир в той войне, кто подарил нам счастливую жизнь. Это места захоронения воинов и партизан. В нашем агрогородке Хотляны такими местами стали: обелиск с именами погибших, могила неизвестного солдата, братская могила. 9 мая и 3 июля мы собираемся на Митинг, чтобы почтить память погибших и отдать своё уважение оставшимся живым ветеранам: Спасибо, что спасли мир для нас!