Великая Отечественная война – трагедия, коснувшаяся каждой советской семьи. И моя не исключение: многие стали очевидцами тех страшных дней, непосредственными участниками трагических событий. Я люблю слушать рассказы родителей о том, как жили люди в военное время. Но особенный след в моей душе оставил один из них: о жизни бабушки отца, моей прабабушки, Рогозиной Марии Дмитриевны.

 Никто и никогда не спрашивал ее о войне. Да она и сама никому, кроме своего сына, моего дедушки, ничего не рассказывала: настолько тяжелы были вспоминания. Тяжелы до такой степени, что после войны прабабушка сожгла все, что напоминало ей об этом страшном событии: письма, газеты, заметки, фотографии и дневник, который она вела долгое время. Но, как известно, «рукописи не горят»! Собрав все доступные мне сведения, я попробовала восстановить его. Мне кажется, что он выглядел так...

«**Июнь, 1941 год.** Я студентка третьего курса Ленинградского института Советской торговли имени Ф.Энгельса. Скоро закончится экзаменационная пора (пока я справляюсь очень хорошо: получаю только «четверки» и «пятерки») и я поеду на каникулы к маме. Но сначала, конечно, поброжу по Ленинграду. Мне, обычной провинциальной девчонке, посчастливилось учиться в этом замечательном городе с великой историей, но во время учебы на знакомство с достопримечательностями остается не так много времени, ведь я мечтаю получить профессию и приносить пользу людям моей великой и бескрайней родины, поэтому приходится много времени проводить за учебниками.

**24 июня, 1941 год.** Моя родина в беде! 22 июня, в воскресенье, нам сообщили, что фашистская Германия напала на нашу страну. Это горе объединило всех. Люди перестали улыбаться. В один миг жизнь разделилась на «до» и «после». Кажется, даже Ленинград стал серым и угрюмым. Но все уверены: «наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами»! Домой не поеду. Возможно, моя помощь понадобится здесь, в Ленинграде.

 **8 сентября, 1941 год.** Фашисты оцепили город. Преподаватели-мужчины и студенты призваны на фронт, а пожилые преподаватели и оставшиеся девушки (в том числе и я) вступили в отряды самообороны. Мы роем окопы, дежурим по ночам на крышах зданий. Днем помогаем больным и голодающим ленинградцам. И сами голодаем. И я, и мои подруги чувствуем, что теряем силы с каждым днем. Живем в институте, спим прямо в аудиториях, посменно дежурим. Ряды наши пустеют... Голод и смерть не щадят никого. Но жалеть себя некогда: родине нужна наша помощь, закончится война – отдохнем. Верим, что это будет скоро!

**Март, 1942 год.** Положение в городе тяжелое. Было принято решение об эвакуации студентов и преподавателей торгового вуза. По Дороге жизни - замерзшему Ладожскому озеру – под обстрелом врага мы выехали из Ленинграда, а в конце месяца прибыли в Минеральные Воды. Под руководством коммунистов из прибывших студентов были сформированы комсомольские, партийные и профсоюзные организации. Молодежь работает на предприятиях города, внося свой вклад в общую победу.

**Июль, 1942 год.** Город оккупировали немцы. Жизнь снова стала невыносимой. Под вражескими ружьями мы сутками роем окопы и ставим заграждения. Тех, кто не выполняет работу, расстреливают на месте. Полицаи выискивают евреев и активистов и казнят. Часто – принародно! Некоторым удается бежать в горы или попасть в отряды наших солдат. Это приводит фашистов в ярость! Но мы не сдаемся! Нас много! Победа будет за нами!

**Ноябрь - декабрь, 1942 год.** Со всех окрестностей Минеральных Вод согнали эвакуированных. Девушек и парней погрузили в вагоны для оправки в Германию. В одном из вагонов оказалась и я. Остальных эвакуированных немцы расстреляли на глазах у местных жителей…

В товарных вагонах, как скот, нас везли на работу в Германию. А в декабре эшелон недалеко от Днепропетровска был подорван подпольщиками. Мне и еще нескольким моим попутчикам чудом удалось сбежать. Подпольщики нашли нас ранеными, обессиленными, оказали первую помощь, накормили и доставили в дом на окраине города. Главой подпольщиков был тридцатилетний военный Николай Иванович Глущенко. Я сразу заметила, что понравилась солдату, и вскоре полюбила его, а через некоторое время узнала, что жду ребенка. Любовь победила все тяготы и лишения!

**Октябрь, 1943 год.**  Подпольщиков схватили фашисты и расстреляли. Среди них оказался и мой Коля. И даже место его захоронения осталось неизвестным…

 На этом месте дневниковые записи прерываются. Больше прабабушка его не вела…

 После освобождения Днепропетровска у нее появилась возможность вернуться на родину, в Воронежскую область, где жила ее мама и сестра Евдокия с двумя детьми. Путь был очень тяжелым. Мария Дмитриевна, больная желтухой, истощенная, добралась до станции Дебальцево (к сожалению, сейчас, почти через 80 лет после Победы советского народа над фашизмом война снова вернулась на эту землю). Там ей оказали первую помощь и отправили в больницу. 27 марта 1944 года у нее родился сын – мой дедушка - Глущенко Владимир Николаевич. В мае сестра Евдокия Дмитриевна приехала и забрала Машу с ребенком. А после войны прабабушка окончила Россошанский учительский вуз и работала учителем физики и математики. И о войне старалась не говорить. Слишком горьки были воспоминания…

В моей семье свято чтят память о родных, судьбы которых во многом сломала война. Мы часто пересматриваем сохранившиеся фотографии, принимаем участие в шествии «Бессмертный полк» в Белгороде.

Я очень благодарна своим предкам за мирное небо над головой, которое многие из них добыли для нас ценой собственной жизни и здоровья. Надеюсь, эти жертвы не были напрасны и война больше никогда не вернется на нашу землю!