Мы – русы, и помним о славных делах наших.

 И песни поём отцов наших.

Не забудем никогда то, что мы сыны отцов наших,

 и да имеем любовь к памяти их.

И скажем о них, что они были силой нашей,

а сила к нам идёт от них, которые молятся о нас.

Велесова книга

 В моей семье, как и в каждой на Белгородчине, как и по всей России, отзывается болью людская память при упоминании о грозных и тяжёлых годах Великой Отечественной войны. Оттого и стоят над братскими могилами серебристые и бронзовые памятники и мемориалы, пламенеет и бьётся тревожное пламя вечного огня. Ветра событий и перемен проносятся над моей Родиной, оставляя следы в памяти людей.

 Прошло время, ушли в мир иной прадедушка с прабабушкой, о которых мне часто рассказывает мой дедушка Дмитрий (в честь его я и был назван). «Каким величием и спокойствием, одухотворённостью веяло от этих людей!» - гордо говорит дедушка о своих родителях, сдерживая слёзы. Они сыскали глубокое уважение всех, кто их знал. Думаю, что такие люди, какими были Никита Павлович и Мария Матвеевна - добрые, отзывчивые, с широкой русской душой - должны оставить след не только в моей памяти, но и в памяти моих односельчан, любящих свой родной край, свою Родину.

 Нельзя сказать, что детство дедушки Дмитрия было достаточно счастливым, но, по крайней мере, о нём и его братьях заботились. И потом уже из этих «детей войны» выросли достойные и уважаемые люди, кто-то стал знаменитым, а кто-то так и остался простым и ответственным человеком, который знал, что такое война. Не всё хорошо запомнилось, но всё же в памяти остались моменты. Я думаю, что это моменты и события, которые ещё раз, дают понять, что Родина – это всё! Ничто не может испугать русского человека. Один из эпизодов, о котором решил рассказать мой дедушка, запомнился ему на всю жизнь, о нем он часто вспоминает. Тогда, в страшном сорок третьем, дедушка был мальцом пятилетним, но всё происходящее не давало возможности детям оставаться детьми, и на всё они смотрели далеко не детским взглядом.

 Стояла тихая мартовская ночь, звёзды изредка просвечивались сквозь перистые облака. Неожиданный лай во дворе отвлёк дедушку. Голос пёс никогда без нужды не подавал, только если был чем-то встревожен. Никита Павлович открыл дверь, пёс заскочил в дом, заскулил, завертелся, глядя хозяину в глаза, и рванулся снова к двери. Они вышли на гору. Печальная картина предстала перед прадедом Никитой. На поле стояли подбитые повозки, исковерканные и раздавленные пушки, валялось разное военное имущество. Бугрились пятнами на снегу и на весенних проталинах труппы солдат. Пёс кинулся к заметённому снегом бугорку, жалобно заскулил, разрывая лапами снег. Прадедушка подошёл и увидел занесённого снегом солдата. Он нагнулся, приник к груди. Тихо и прерывисто стучало сердечко раненого, отчитывая, быть может, последние часы жизни. «Дай Бог выходим», - проговорил Никита Павлович, взваливая аккуратно раненого бойца на сани. Немцы и полицаи рыскали по селу уже вовсю. Понимал прадедушка, что подвергает опасности не только себя, но всю свою семью. Но не это было главным, нужно спасать человека.

 Спрятали раненого солдата в тайнике, который Никита Павлович, - отчаянный и добродушный человек, - вырыл ещё в 41-м году, - продолжал рассказ дедушка Дмитрий. «О тайнике знала вся семья. Я был мальцом, - говорит Дмитрий Никитич, - а помню, как носили ночью в лукошке землю за сарай на огород. Отец понимал, что предстоит тяжёлая жизнь, а семью из восьми человек кормить надо. Там и место для укрытия и провизия какая-никакая». Вспоминая всё это, дедушка вздыхал, тёр глаза, сетуя на то, что соринка в глаз попала. Я делал вид, что верю, подавая платок, а душа сжималась от боли.

 Не раз полицаи заходили к старикам в дом, сарай, подвал, но ничего не найдя, уходили с пустыми руками. Однажды после долгих поисков всё же набрали огурцов, капусты и вязаные прабабушкой варежки, не успевшей их скрыть от недобрых глаз. Уходили, всегда обещав вернуться.

 Третью ночь, не приходя в сознание, бредил Иван, так его назвали Никита Павлович и Мария Матвеевна. «Старший мой брат, в то время, - говорит дедушка, - пропал без вести в 1942 году». Впоследствии выяснилось, что солдата тоже звали Иваном. Временами его трясло, временами звал командира, приказывал, а на четвёртую ночь, поев из рук Матвеевны, открыл глаза, всмотрелся и произнёс: «Мама!» Сердце прабабушки защемило от этого слова. Она приласкала ладонью небритое лицо раненого, и тёплая волна благодарности разлилась по телу пожилой женщины, услышавшей добрые слова признательности. На неё в упор смотрели голубые глаза, так напоминающие глаза её старшего сына. «В чём-то они походили друг на друга, только этот был с прямыми волосами, - продолжает дедушка. – Ты вот, Димка, похож на моего старшего брата Ивана, пропавшего без вести на той страшной войне».

 Солнце поднималось всё выше, дни прибавлялись. Весенние ночи стали светлее, снизу дышала теплом первая прозелень у родников. «Именно к родникам я бегал за водой, чтобы поить бойца, ставшего для нас близким и родным человеком,» -произнёс дедушка.

 Каждое утро, окрепнув, Иван стал выходить на улицу, вскапывать огород. Матвеевна и Павлович выдавали его за своего родственника. Соседи понимали, кто он и, когда на проулке появлялись немцы или полицаи, передавали Никите Павловичу, что появились гости, и Иван уходил с глаз. Никто не спрашивал, кто, откуда? Узнав, что он умеет делать многое по хозяйству: лудить, паять, клепать – соседи несли в починку всю домашнюю утварь. Люди чем могли, благодарили. К слову сказать, Иван со своим спасителем псом, по кличке Седой, были не разлей вода. На всю жизнь он запомнит, что кто-то его тряс, царапал и слизывал языком снег с лица. Навеки прикипел душой солдат ко всему семейству. Каждый был ему дорог.

 Чувство признательности и благодарности к этим пожилым людям, отдавшим ему, малознакомому человеку, столько любви, тепла, заботы, не покидало его ни на минуту. Когда они подходили к нему, разговаривали с ним, смотрели на него с тревогой и нежностью, волна чувства радости не покидала Ивана, бывшего детдомовца, потерявшего родителей в жестокую пору гражданской войны, и не знавшего какого он рода-племени. Вот где и когда ощутил Иван родительскую заботу, внимание добрых соседей, приносивших молоко для «своего раненого бойца», как они говорили. В этом уголке большого села стал он поистине своим человеком.

 Фронт снова подошёл к Мурому в своём страшном будничном обличье. Дым, пыль, гул, грохот, вытянутые космы пожаров горящих танков, – всё это пугало нас детей, - говорит дедушка, – а старшим одновременно вселяло надежду, что советская армия победит. Победит, недолжно было случится по-другому!

 Наш боец, конечно же, тоже должен был оказаться в строю. Несмотря на незаживающую рану, Иван стремился оказаться там, на передовой.

 Проводы были тяжёлыми. Провожали всем селом. Матвеевна не таясь плакала, Павлович усердно хмурил брови, носами хлюпали соседи. Сед (пёс) крутился у ног Ивана. Иван присел к нему, обнял и погладил рукой, прижал к себе и целовал, целовал долго и усердно Седа у глаз. Предчувствуя долгую разлуку, Сед скулил и подвывал. Затем крепко обнял он Никиту Павловича, расцеловал. Обернувшись к Марье Матвеевне, уткнулся ей в плечо, приподнял бережно ей голову, смахнул слёзы рукой и надолго приник к ней. Мама! Сколько признательности, любви вложил он в это слово. «Мама, Батя, буду писать, ждите!»

 В конце ноября сорок третьего года пришло письмо от Ивана. «Моя мама, Мария Матвеевна, ожила и ходила воздушная. Да и отец, - вспомнил дедушка, – воспрянул душой. Ну а мы, мальцы, нисколько не ощутили на себе недостаток любви от родителей, потому что у этих великодушных людей хватало любви на всех».

 Впереди были ещё почти два долгих года войны и надо было ждать, воевать, побеждать. Цена этой Победы – мужество русского человека. Были тяготы, были тревоги, порой казалось невозможно выжить, но муромцы поднимали головы, как и все россияне, повыше. Работали на Победу и ждали, ждали своих защитников и кормильцев.