**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Можгинского района «Вишурская основная общеобразовательная школа»**

Сочинение

**«Мы- наследники Победы»**

Выполнила: учитель начальных классов

Константинова Ольга Александровна

Дата рождения 01.04.1991

Д. Нижний Вишур

89124539726

olga.malckova26@yandex.ru

Мар бадяр та, мар бадяр та,

Куарез параен усе,

Мар война та, мар война та,

Вань калыкез борзытэ….

В доме тихо. И только моя бабушка, сидящая у окна, штопающая наши носки, напевает очень грустную песню и плачет. Я к ней тихонечко подошла и спросила: «Бабушка, что случилось?». Она подняла свой взгляд на меня, крепко- крепко обняла и стала рассказывать.

«… Лето. Шел 1941 год. Мне было 4 года, когда нашего отца Соколова Николая Алексеевича забрали на войну. А дело было так. Наша семья состояла из отца, матери и троих детей. Старшему брату на начало войны было 7 лет (1933 года рождения), мне ( меня зовут Мая, 1937 года рождения)- 4 года, и младшей сестре Лиде 1,5 года (1940 года рождения). В то время наш отец работал председателем колхоза имени Ленина Алнашского района деревни Удмурт Кизеково.Мать- Соколова Дария Григорьевна работала в колхозе полеводом. За ее работу платили трудоднями (трудодень- это записи в тетради в виде палочек). Иногда, очень за работу давали 8-10 кг ржаной муки, которую невозможно было печь, она варилась как каша.

Как только началась война, мать запрягла лошадь, и чтобы как-то добыть еду, уехала на стройку железной дороги. В то время не было ни трусов, ни теплой одежды, ни колгот, ни кофт. На ней было худое платье, на ногах лапти. Вот так она уехала от нас на целый месяц. Мать копила свои пайки хлеба, чтоб нам привезти. Никогда не забуду, как мать мне наказывала, чтоб маленькую Лиду не оставляли без хлеба. Сама накладывала немного картошки и снова уезжала на месяц. Как мы жили знает только один Бог! Старшему брату было 7 лет. Он ходил на работу в поле, собирать лен.

Был март 42-го. Однажды к отцу приехало начальство с военкомата. И они стали просить 100 кг пшеницы. Отец и сказал им: «Сам не ем и вам не дам!». В тот же час моего отца отправили на войну, не дождавшись даже утра следующего дня.

Отец попал в разведку. Ему дали имя «Сокол». В разведке он был 2,5 года. С ним случилось следующее: «Был страшный бой. Меня сильно ранило. Пуля попала в правую ногу, вышла через нее и разорвало левую. От сильной боли я потерял сознание. Очнулся когда стало уже темнеть. Я лежал на следу «Катюши». Я открыл глаза и вижу, как немцы ходят и протыкают каждое мертвое тело. Я лежал весь окровавленный, может быть поэтому в мою сторону даже не посмотрели. Вот так я остался жив. Немцы уехали на мотоцикле. Я осмелился и чуть поднял голову. Вижу- впереди меня стоят 3 сосны. На одной из них сидят немцы и на своем немецком разговаривают. Я взял свой автомат и пустил очередную. 3 упали. Через некоторое время под сосной снова зашевелились. Последние пули пустил и подумал, будь что будет. У меня оставалась только 1 граната и яд, пришитый на воротнике. Долго и пристально смотрел я на сосны. Там больше никто не шевелился. Я идти не мог, пришлось ползти к сосне. Приполз и вижу- лежат 6 немецких офицеров. Я забрал их сумки с документами и ушел обратно в след «Катюши». Уже совсем стемнело. Вдали показалась каменная стена. Я пополз к ней. Слышу как разговаривают по- русски и я закричал: « Парни, парни, я русский солдат, я ранен, помогите!». Тут же ко мне вышли солдаты. Один из них снял с себя шинель, положили меня на нее и затащили за стену. При мне же позвонили в госпиталь. Пока едут с госпиталя, я показал немецкие документы. В них было множество планов по захвату русской земли. За этот подвиг мне дали **Орден Красной Звезды**. Меня увезли в госпиталь. Он был дощаной. Зима была очень холодной, поэтому его насквозь продувало В тот же день мне сделали операцию. Дали выпить пол-литра спирта, в рот положили деревянную палку и начали отрезать ножовкой ногу. Вот так я остался без левой ноги. В госпитале я был 8 месяцев. С него меня комиссовали домой. Домой я приехал на костылях».

Наша деревня Удмурт Кизеково была очень большой. Центральная улица достигала длиной 2 км. Мы собирались с подружками и шли просить милостыню. Мы с верхней улицы никого не знали и нас никто не узнавал, чьи мы дети. Нам очень хотелось кушать. На нас не было ни трусов, ни обуви. Загибали низ платья и клали туда поборы. Нас за поборы никто не ругал, давали кто- что может: кто печеную картошку, кто хлеб с лебедой, который тут же крошился в руках, кто свеклу вареную. Помню как сейчас, зашли в один дом, а навстречу вышла бабушка и говорит: « Милые мои, бедные мои, вы ведь уже были у нас». Погладила меня по голове и вывела на улицу. Пока мы побирались по улицам, маленькую Лиду оставляли дома одну. Старшему брату за работу давали маленький кусочек хлеба. Он приносил его домой и всем поровну делил этот кусочек хлеба.

Однажды ночью, пока мы спим, с нашего подполья вытащили всю картошку, не оставили ни одной. Приехала мать. Полезла в подполье, а там- пусто. Тогда она достала свою белую кашемировую шаль, встала перед зеркалом и сильно- сильно причитая зарыдала. Мы обняли ее с Лидой и тоже заплакали. Она рыдая, руками махая спела песню, сняла шал с головы и понесла соседям в обмен на картошку. Соседи дали нам 1 ведро картошки. Вот так нас мама накормила печеной картошкой. Себе в мешочек положила несколько штук и снова уехала работать. Опять мы оставались одни. На долго нам этой картошки не хватило. Снова очень хотелось кушать. Картошка с колхозного поля давно убрана. Тогда мы с братом ночью стали ходить на поле, в надежде найти хоть одну картошку. Но в поле были сторожи, которые ездили на конях. Как только они нас увидели тут же стали свистеть и плеткой махать. Но мы успели собрать немного гнилой картошки. Поев ее, у нас начинался жуткий понос. Выбора не было, что поесть. Приходилось есть, что есть.

Наступило лето. Мать приехала домой насовсем. Работать теперь она ходила на поле. Мы с подружками играли у нас дома. Вдруг видим во двор зашел какой- то мужчина. Мы быстренько заперли двери, притаились под лавкой и ждем. И вот стук: «Мая, Гриша, Лида, кто дома? Откройте! Я ваш отец». Тут я услышала родной голос отца, быстро открыла дверь, прыгнула на него. Костыли упали, отец еле меня удержал. Он плакал и обнимал всех детей, говоря «Живые, живые!». Зашли в дом. Отец снял со спины свой солдатский мешок, достал оттуда кусочек сахара, сухарей и всем раздал. Счастья было немерено. Отец спрашивает: «Где мать? Где Гриша?». Я отвечаю: «Мать в молотилке, снопы с поля возит , а Гришка в поле льняные снопы делает.» Тут же я побежала на поле звать мать и Гришу. Одни пятки сверкали и волосы по ветру развеялись. Когда я нашла мать и сказала, что отец приехал, она не поверила. В доказательство я ей показала кусочек сахара и сухарей. Пришли с матерью мы домой. Родители обнялись и заплакали. Мать спрашивает отца: «Чем же я накормлю тебя», а отец ей : «Чем кормила своих детей, тем и меня накормишь». В тот же вечер к нам домой собралось много женщин, все они хотели знать не видел ли наш отец их сыновей, мужей.

После прихода отца с фронта мы все- таки зажили. Хотя у отца не было ни левой ноги, ни пальцев на правой руке, он устроился работать в Алнашский детский дом сторожем. На работу он ходил на костылях за 5 км .В то время детский дом был переполнен детьми- сиротами. Этих детей кормили достаточно хорошо, даже варили манную кашу. Остатки еды отец складывал в железный бидончик и приносил домой. Как же мы ждали его прихода! Эта еда казалась нам очень вкусной.

Мой отец прожил до 73 лет, мать до 70, а Гришка до 64. Я (сейчас мне 84 года) и моя младшая сестра (ей 82 лет) мы еще живы. Мы радуемся каждому дню и молимся Богу, чтоб наши дети никогда не видели и не знали слова «Война»!

Эту историю знает вся наша семья, от мала до велика. Очень часто я ее рассказываю своим детям. Она не осталась бесследной в судьбе моей бабушки. В современном мире уже никто не штопает носки, тем более их не носят. А наша семья носит, конечно, не в школу, не на работу мы их надеваем. Мы их носим дома. Нужда их заставляла побираться, просить милостыню, есть гнилую картошку. И мы- наследники Победы должны уважать их за стойкость, умению радоваться мелочам, беречь каждый кусочек хлеба. Ведь именно детям войны досталась вся тяжесть, боль и голод во время войны.





