НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

(ЖИТЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ).

Марьяновский Никита, 8 « Б» класс, МБОУСОШ №19

Аливарян Валентина Сергеевна

История нашей семьи по материнской линии берёт своё начало на Украине. Моей прабабушке - Марьяновской (Колесник) Марии Васильевне, рождённой в небольшом селе Станиславка в Одесской области Украинской ССР, в июне 1941 года было неполных 5 лет, поэтому её память об отце - Колеснике Василии Иосифовиче, призванном в ряды Красной Армии, умещалась в коротких детских воспоминаниях и двух фотографиях, чудом сохранившихся в семейном альбоме. Отчётливо того времени бабушка Маша не помнит.

Моя прабабушка - Ольга Прокопьевна Колесник (Поддубная), помнила значительно больше. Ей на момент оккупации было тридцать с небольшим лет, и было у неё четверо детей на руках. Она рассказывала своей внучке - моей маме, что за долгие годы оккупации фашистской Германией и её союзниками-румынами, с августа 1941 по 31 марта 1944 года, было многое. Например, «культурное немецкое» выселение из дома. А было это так. Мой прапрадед - Прокоп Поддубный всегда отличался смелыми высказываниями в адрес властей. При раскулачива-нии в далёкие 30-е годы XX века, его, за нежелание вступать в колхоз, отдавать свое, мозолями и потом заработанное, чуть не расстреляла советская власть. При немецких оккупационных властях прапрадед опять показал характер, за что был выселен из дома в холодную летнюю кухню. Семья не замерзла суровыми зимами, по мнению прабабушки, только потому, что была большой семьёй – семеро душ. Был ещё один случай, когда прабабушке пришлось очень сильно понервничать. Её одиннад-цатилетний сын Пётр случайно попался на глаза немецкому летчику. Немец играл с ребёнком в догонялки очередями пуль, мальчик чудом спасся, спрятавшись в широкой кроне вишни. Был потом страх за детей, которых велели собрать для отправки в Германию, страх, что имена на ручках детей сотрутся, так как химический карандаш уж больно был мал. Ольга Прокопьевна фактически была одна в ответе за четверых детей, за престарелых родителей, и все эти страшные годы жила и ждала победы. Ещё ждала писем от мужа. Ни одного письма не пришло. Уже после войны, по запросу в областной военкомат, семья узнала, что с 1942 года Колесник Василий Иосифович числился в списках пропавших без вести. А прабабушка Оля все ждала, всё хотела верить в ошибку, верила в чудо. Чудо не случилось. Никто не знал, где и при каких обстоятельствах пропал её муж, мой прадед. Так и осталась моя баба Оля один на один с судьбой: четверо детей, старые и больные родители, колхозные трудодни, подорванное здоровье. Глава семьи пропал, похоронки нет, следователь-но, социальное положение не обозначено (не вдова воина), никаких льгот, соответствующих положению. Только на обелиске перед сельской школой выбито имя прадеда, вместе с именами других сельчан, невер-нувшихся с войны.

Шло время. По воле судьбы, моя бабушка – молодая красавица, умница, комсомолка, приехала со своим мужем Марьяновским Андреем Ивановичем, бывшим пограничником срочной службы, строить Сталинградскую ГЭС. Мой дедушка работал на строительстве Сталинградской ГЭС с марта 1954 года, он приехал на стройку девятнадцатилетним парнем. О дедушке есть и заметка «Гордое имя – строитель» за авторством А. Сайсанова в газете «Стройка коммунизма». Я приведу выдержку из статьи, собственные слова моего деда: «Нелегко было в первые годы. Сколько тонн бетона и раствора прошли через эти вот руки, сколько тысяч кирпича уложили они, я даже сказать не могу, трудно это подсчитать…Мы строим заводы, фабрики, школы, жилые дома, и как строитель, я вижу во всем этом свой вклад, ощущаю радость и удовлетворение от значимости и нужности своих дел». Мой дед по профессии строитель. Разве есть профессия ещё более мирная? Строить дома, а не разрушать их - задача очень благородная.

Уже полвека волжская земля является малой Родиной нашей семьи. Но бабушка при каждом посещении её родных мест в Украине, отдавала дань памяти своему отцу – Колеснику Василию Иосифовичу, приходила к деревенскому обелиску. Летом прошлого года мы всей семьёй побывали в селе Станиславка, на сельском кладбище, где покоятся наши родные. Нет давно того мальчика Петра, который прятался в кроне вишни от немецкого летчика, нет в живых прабабушки Оли, лежат вместе на погосте её родители. Побывали мы и у сельской школы, у памятника односельчанам, которых забрала война. При всей сложности жизни села сегодня, в глаза бросилась ухоженность памятника, аккуратно посере-брённые фамилии, цветы на постаменте. Видно было, что это место живое, следовательно, и память о погибших тоже жива. Для небольшого украинского села слово «война» выстраданное.

Велико же было наше удивление, радость нашей семьи, когда в 2012 году, забив в поисковой системе на страничке обобщенного компьютерного банка «Мемориал» три слова – Колесник Василий Иосифович, мы обнаружили рассекреченный документ. Теперь я знаю, что смерть нашла моего прадеда в Сталинграде. И как тут не поверить в провидение или в судьбу? Сталинград – место гибели прадеда, Сталинград – место строительства ГЭС, куда приехала дочь прадеда, моя бабушка Мария Васильевна, моя школа - студия искусств «Гармония», где я занимаюсь на хореографическом отделении, находится в городе Волжском на улице Сталинградской. Не верится мне, очень не хочется верить, что это просто совпадения.

Велики раны, нанесённые войной. Я не хочу, чтобы кто-нибудь ещё раз испытал ужасы потерь, унижений и чудовищную несправедливость. Очень горько и гадко слышать о вопиющих фактах надругательства над памятниками героям войны, о «короткой» памяти некоторых политичес-ких деятелей в современной Украине, страшно осознавать, что принципы нацизма живы. И очень горько, что слово «Отечество» становится немодным.

Но я верю, что человечество никогда не забудет подвига людей, отдавших свои жизни за наше сегодняшнее право жить. Я верю, что никто не забыт, и ничто не забыто! Вечная память солдатам, не вернувшимся с войны! Потоки фальши смоются, и останется только светлое чувство благодарности тем, кто спас нашу Родину от коричневой чумы, от сапога завоевателя.