**Моя семья во время войны**

 Сюда я приезжаю редко. Здесь родились мои дед с бабушкой, похоронен прадед… Небольшое село под Прохоровкой. Все утопает в яблоневых садах, чернозем жирный как масло. Старики говорят, что земля-золото, воткни палку – зацветет. А еще здесь растут пшеница, рожь, ячмень… Поля исходят мощными, золотыми колосьями, не выдерживают тяжести налитого, толстого стебля. В июле, когда начинают косить, стоит такой запах, что кажется задохнешься от волны ни с чем несравнимого ощущения, что это запах земли и хлеба. Человек и земля неразделимы. Все зависит от земли – радости, достаток, песни… Она – главное богатство, все рождает и хоронит. Сколько пота и крови приняла! Сколько видела горя!

 По ней, кормилице, шли танки, пушки, бежали и падали солдаты… Мысленно возвращаюсь к событиям войны 1941-1945 годов. Какая страшная мясорубка работала. В этой мясорубке легли и мои прадеды.

Дед Николай до войны работал в колхозе механиком. Хорошо разбирался в тракторах, машинах да и во всей технике. Тихий, незлобивый, терпеливый. Подойдет, посмотрит, начинает неторопливо делать. Его подгоняют, торопят, а он молчит, в разговор не вступает и лишь когда начинает вытирать руки, скажет: «Ну пробуй». Получалось у него, техника любила его руки. Вечером шел домой. Мать из своих девяти детей выделяла его. Красивый вырос у нее пятый сын. Высокий, стройный, волосы кудрявые, глаза синие-синие. По душе была ему Анна, да боялся он к ней подойти. Рослая, сильная, косы падали ниже талии, глаза словно сливы, так и жгли. Не было ей равных на покосе, мужики не становились рядом. А она забавлялась будто, шла легко, посмеивалась над ними: «Попробуйте, догоните»! Юбка подоткнута к талии, косынка сбита набок, остановится, стряхнет с косы и идет дальше.

 Уж сколько раз Николай догонял ее на покосе, а обойти не решался. Но однажды она остановилась, засмеялась прямо в лицо: «Люб ты мне, Колюшка. Знаю, что робок, потому сама к тебе приду». И пришла. Навсегда! Каким же счастливым мир ему казался! Но недолго. Война ворвалась теплым летним утром как страшный набат, мужиков стали забирать на фронт. Тяжело уходил Николай от родных мест, любимой Аннушки… В глазах стояли руки матери, скрещенные на груди, крик Анны: «Не увижу больше тебя, сгинешь ты…»

 Шестерых сыновей и мужа проводила мать Николая, остались дома три сестры. Никто из них не вернулся: первую похоронку получила в сорок втором, потом еще две. На два дня в сорок третьем заезжал домой муж, больше от него ничего не было. Пропал без вести. В один месяц легли еще двое, а Коля как будто правда сгинул, ни одной весточки от него. Не знает, что растет у него дочурка и ждут они все его: жена, дочь, мать, сестры. Очень ждут, потому что один он остался…

 Каждый день молилась Анна перед Богородицей, чтобы та уберегла его, вернула живым. Уж посадит тогда она его под образа, оденет в чистую рубаху, расчешет непослушные волосы, сядет напротив и будет любоваться им.

 И вот грянул май сорок пятого. Стали возвращаться мужики. Немногие вернулись с их села, но каждого встречали всем селом: бабы, девки, дети… А они все, перед тем как в объятья кинуться, брали в ладони землю, целовали ее, родимую, и плакали. В честь каждого пришедшего собирали стол, несли все кто что мог, подолгу сидели, пели песни и вспоминали как хорошо жили перед войной…

 Вот уже и новый сорок шестой встретили, а о Николае ничего неизвестно. Стала Анна письма в военкомат писать, через год пришел ответ: пропал без вести. Значит – не убит. Так и ждала. Долго, год за годом. Дочь подросла. Закончила семилетку. Бабы собирались на вдовьи посиделки, вспоминали своих мужиков, горевали, что замужний век оказался таким коротким. Анна не сдавалась. Новый председатель колхоза обещал найти что-нибудь о Николае. И нашел: убит в августе сорок первого под Лозовой, похоронен в братской могиле. Анна читала письмо и все плыло перед глазами: значит первым убит из братьев, первым сложил голову, в первые же месяцы войны. Не верила! Не могла в душе уложить, что столько лет ждала и вот теперь только узнала, что убит.

 Собралась быстро и поехала к месту захоронения. Не помнила как приехала, как расспрашивала всех о могиле, как привели ее туда и как прочитала имя его. Ноги подкосились будто ударил кто по ним. Упала на холм и сколько часов пролежала не скажет. Рассказывала ему как всю войну работала, ни одного денечка праздно не провела, как дочку растила, как ждала его и молилась, как после войны мужики возвращались, как снова пахали и сеяли, косили и коров доили, как люди хаты новые ставили, а ей не с кем было… Всю душу выплакала и на той могиле оставила.

 А когда поднялась, увидела, что рядом молча старушка стоит, тряпичную куклу в руках держит. Подошла к Анне и стала рассказывать как погиб ее Николай. Отступали наши. Бил фашист нещадно. Бабы и дети в деревнях защитить просили, не уходить. А чем защищать?.. Глаза все прятали, а Николай стал детишкам кукол делать. Понесли ему дети лоскуты да тряпки. Он навертит им кукол и смеется: «Дочку свою хотел, да вот не успел, война помешала».

 А потом бой страшный был. По ним, почти безоружным, из автоматов лупили. Он свою винтовку из рук не выпустил, до последнего патрона отстреливался, а когда они кончились, встал во весь рост, запел «Катюшу», поднялись за ним и все остальные…

 Домой Анна вернулась совсем другой. Решила новый дом построить, пошла к председателю лес просить. Закипела работа. Нанимала шабашников, сама все строго проверяла. Те удивлялись: «Во, баба! Какой же у нее мужик был?» Не поверили, когда сказала: «Робкий!» А когда дом поставила, позвала все село справлять новоселье. Сосед ей две табуретки сбил, другой – лавочку рядом с крыльцом поставил. Бабка Марья полотенца вышитые принесла, тетка Дуня скатерть льняную, довоенную, из сундука достала… С подарками все шли – первый дом такой красивый на селе поставили. Анна чистюлей слыла, лучше всех хлеб пекла. Праздник славный получился: мужики сели на крыльце покурить, бабы пели, дети баловались на дворе…

 А когда разошлись все, вышла на крыльцо, долго сидела одна и знала о чем будет просить Богородицу: чтобы было у нее много внуков, чтобы любили они этот дом, чтобы вызревал каждое лето хлеб и чтобы никогда не было войны.