Приближается великая и памятная дата для всех нас. 78 лет назад отгремели залпы праздничных салютов, отстучали колеса воинских эшелонов, привозящих домой солдат – победителей; высохли светлые слезы жён фронтовиков и горькие до черноты слезы вдов. А их на Руси оказалось великое множество.

В их число вошла и моя прапрабабушка Евдокия Гурьевна, оставшаяся с четырьмя малолетними детьми на руках и с двумя бумажками из военкомата. Одна сообщала, что её муж рядовой Миненко Григорий Александрович пропал без вести в августе 1941 г. А в другой, пришедшей спустя год, значилось, что он погиб в немецком плену. Верила ли бабушка этим бумажкам, но до конца своих дней прожила одна, воспитала детей, а потом и внуков. Досталось ей хлебнуть горя сполна.

Я не знаю, можно ли считать единственный документ, который мы нашли спустя много – много лет на сайте «Мемориал», нашей семейной реликвией. Но это всё, что осталось нам от нашего прапрадедушки. Передо мной лежит копия учетной карточки военнопленного русского солдата Миненко Григория Александровича. С фотографии на меня глядят до боли знакомые глаза моего деда. Точно так же, как смотрели они на нас с портрета в бабушкиной комнате. Педантичным немецким шрифтом написаны фамилия, имя, отчество, адрес военнопленного, который содержался в концентрационном лагере «Ламсдорф 318» с августа 1941 по апрель 1942 гг. Мой дед не успел заслужить ни медалей, ни орденов и мы никогда не узнаем, как он попал в этот лагерь. Но он тоже отдал свою жизнь во имя Победы, для того, чтобы жили четверо его маленьких детей, чтобы родились его внуки, а теперь уже и правнуки и праправнуки.

Пока живы мы, будет жить память о нашем дедушке – простом русском солдате Великой Войны.