«Строки, пропахшие потом, кровью и порохом….» Начало: 1935г., май.

1935 г., 26 мая. Сегодня я, Павел Никулин, окончил пять классов местной Кожуховской школы Елецкого района. Скажу честно, учиться особого желания не испытываю, но зато с удовольствием после уроков бегу в поле к отцу, чтобы сесть на его «железного коня» и пахать землю. А вечером, придя домой, сняв рубаху и штаны, которые пропахли соляркой, быстренько купаюсь и ложусь спать. Делать уроки совсем нет сил.  
 1938 г., сентябрь. Сбылась моя заветная мечта. Я принят в ряды трактористов местного колхоза. Профессия «тракторист» звучит гордо! Ведь «железного коня» отдавали в руки только самым ответственным и трудолюбивым. Я горжусь своей профессией.  
 1940 г., март. Меня призвали в Красную Армию.Направлен на службу в Памирский Краснознамённый пограничный отряд, в стрелковую роту.  
 1941 г., март. Наш отряд переводят на охрану границы. Всё случилось неожиданно. Вчера об этом даже никто не говорил.  
 1941 г., июнь. Весть о том, что на нашу Родину напали гитлеровские войска глубоко запала в сердце. Я и мои сослуживцы рвёмся в бой, готовы отдать жизнь за Родину. Я не могу ни о чем думать…   
 Перед глазами стоит родной дом, мать с младшими детьми на руках. Но нас не спешат отправлять на фронт, учат стрелковому мастерству, умению воевать. Вчерашней ночью проснулся от крика: «В атаку, вперёд! Не медли, не медли!» …   
 Я готов защищать Родину! Если не я, то кто же?  
 1941 г., октябрь. Сбылась моя мечта. Я на фронте. Идут ожесточенные бои , отстреливаемся до последних сил. Мы отступаем, враг настойчив. Погода стоит ненастная, идут затяжные холодные дожди. Господи, как тяжело видеть сослуживцев, навсегда падающих на сырую холодную землю; по их измождённым лицам течёт вода, а нам надо бежать и стрелять, стрелять…  
 1942 г., декабрь. Кровопролитные бои в Новгороде Северском, на Украине Черниговской, в Сумской области. Мне кажется, что я не спал вечность. Мы гоним фашистов с оккупированной земли. И это поднимает нам боевой дух.  
Июль, 1943 год Орловско-Курская дуга. У меня из головы не выходят мысли о доме, матери, младших братьях и сёстрах. А ведь они совсем рядом, всего в нескольких сотнях километров отсюда. Как же хочется их увидеть, обнять.  
 1943 г., октябрь. Мы прибыли на Белорусский фронт. Враг совсем рядом.  
…Давно не брал свой дневник в руки. Было не до него. На станции Речица уже который день идут ожесточённые схватки. Силы фашистов превосходят в несколько раз силы нашей Армии. Мы в окружении.

1943-1945г. Не знаю число. Концлагерь Заксенхаузен № 326 в Германии… …Вчера только пришёл в себя. Мне кажется, что тело не принадлежит мне. Такая нестерпимая боль, что хочется кричать. На мне полосатая одежда, на шее жестяной номер. Не стоит труда догадаться, что я попал в плен. Чудом при мне остался дневник.  
…Сегодня первый раз в жизни меня посетила мысль, что лучше умереть, чем так мучиться. Изнурительная работа, голод ,унижения. Бьют, травят собаками. Расстреляли нескольких моих соседей по бараку за то, что они отстали, а кто-то из них просто поднял с земли окурок. Постоянно хочется пить. … Такой жажды я ещё не испытывал никогда.  
…Утром ( не знаю точной даты) мы узнали, что наши войска ведут бои уже в Германии. Среди заключённых работает подпольный комитет. Весть о том, что где-то рядом наши обнадеживает.  
 Вчера, 15 февраля 1945 года американские войска освободили нас. Ура!  
 1945г., 16 февраля. Меня поставили на учёт в Германии 148-ой стрелковый полк.  
 1945 г., май. Долгожданная победа !!! Мы победили!! Только одно огорчает, что победу мы празднуем не на своей родной земле, а в Германии.   
 1945г.,октябрь. Польша, город Липель. Отсюда пешком – до Родины…Мысль о том, что скоро увижу родных, несёт меня на крыльях к родному порогу. Но всё же в душе немного страшно. Слышал, что у нас шли сильные бои. Господи, только бы были живы родные!  
 1946 г., февраль. Сегодня на улице была сильная вьюга. Я шёл по родной Кожуховке и не мог надышаться снежным морозным воздухом. Вдали увидел женщину, которая стояла ко мне спиной. Когда я подошёл к ней поближе, она, не поднимая глаза , спросила меня, не видел ли я её сына? Я припал к её плечу и сказал: «Мама, это я »… Обнял, прижал к себе и тихо прошептал: « Не признаёшь, что ли? Павел я, твой сын».  
Эта февральская ночь была для меня самой волшебной и необыкновенной. Мы всю ночь проговорили с мамой. Оказывается, в 1944 году в Кожуховку пришло известие о моей гибели. Похоронили меня родные, попрощались односельчане. И только одна мать не верила в это. Материнское сердце было уверено, что я жив.

Из дневника простого русского парня Павла Сергеевича Никулина, моего прадедушки.   
 Читаю эти пропахшие потом, кровью и порохом, выстраданные строки и понимаю, что нет ничего важнее мирного неба над головой. Вызывает  страх, что многие сейчас живут, как «Иваны, не помнящие родства». К чему может привести отсутствие памяти? Даже думать не хочется. Мне не грозит это. И моим детям, внукам тоже. Так как есть истинное свидетельство о тех страшных годах в истории нашей страны. И это свидетельство, эту небольшую записную книжечку в клеенчатой простой обложке, я пронесу через века.