**ГОРОДОЦЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І – ІІІ СТУПЕНІВ**

**РАДОМИШЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**Всеукраїнський літературний конкурс**

***«ІСТОРІЯ НАШОЇ ПЕРЕМОГИ»***

Робота

учениці 5-Б класу

Городоцької загальноосвітньої

школи І – ІІІ ступенів

**Свистаєнко Аліни Володимирівни**

16.05.2002

Житомирська область

смт. Городок

вул. Перемоги б.10 кв.20

**2013**

***Перемога мого діда – моя Перемога!***

 Війна… Це слово жорстоким і до неосяжного журним змістом увійшло в людські душі, полишило в них глибокий, пожиттєвий шрам… 20 жовтня 1939 року. Цього гожого осіннього дня з'явилася на світ просто геніальна людина - житель с. Велика Рача Радомишльського району Житомирської області, мій улюблений дідусь Павло Антонович Марченко, якого я завжди шаную за безцінні праці для людей. Та доволі немала частина праць мого дідуся присвячена війні.

…Була весна. Земля, зачекавшись тепла, легко краялася плугом. Переживши холодну зиму, люди раділи нагоді вкинути у вироблений ґрунт зерно яровини, посадити картоплю, зорати грядки. Через оті нагальні турботи батьки не поспішали реєструвати в сільраді заяву на появу сина на цьому світі. Власне, тоді це не дуже й вимагалося. Траплялося, селяни реєстрували дитину навіть через рік після її народження, а то й пізніше. Вранці того вікопомного дня село гуло, мов розбурханий вулик. 22 червня… Війна!

 - Дідусю, як зреагували на початок війни ваші рідні : батько, мати, дідусь, бабуся ?

- Батька, як і всіх інших чоловіків, придатних до служби за здоров’ям та віком, відразу мобілізували. А от мій дід по батьковій лінії Антон Марченко залишився у хаті з трьома доньками та двома маленькими синами. Похитнулася батькова надія на захищену старість – єдиний син Микола, загубившись на тяжких фронтових дорогах, б'ється з ворогом. Чи й живий ще? А німці наближалися. Радянські війська з великими втратами відступали вглиб країни. Почали надходити перші похоронки. А невдовзі фашистські орди незупинно – так, принаймні, тоді здавалося – пройшли через село й, залишивши по собі нову владу в особі старости та поліцаїв, ринули з боями на схід. Село ж, огорнувшись тривогою, у важкому неспокої переймалось одним: «А де ж мій воїн?». Ні листів, ні будь-яких інших звісток на окуповану ворогом територію не надходило.

- Можна лише уявити, який страх, неспокій панували у душах людей?

- Так, - погоджується дід .

 - Тієї ночі дід Антон , його доньки з синами почули справжню, без прикрас та героїки, правду про війну. Регулярні частини Радянської Армії через раптовий напад ворога вже з перших днів зазнавали великих втрат. Особливо в живій силі. Аби поповнити армію, мобілізували безвусих юнаків. У переважної більшості з них майже зовсім не було військового досвіду. Скажімо, батько, як і багато його ровесників, до війни лише кілька разів проходив двотижневу військову перепідготовку. Це далося взнаки. А ворог, застосовуючи улюблену тактику танкових клинів, оточував ними радянські війська, і зранених, часто озброєних лише гвинтівками, деморалізованих оборонців брав у полон. Сотнями! Тисячами! Під відкритим небом на окупованій території німці створювали табори для військовополонених. Виснажені, вони довго не витримували – вмирали за колючим дротом.

- А що сталося з вашим батьком ?

- Він ще якось тримався, а от його земляк Панас з кожним днем усе більше слабнув і, занепавши духом, втрачав надію на порятунок. Наприкінці серпня вирішили втікати. Темної ночі, коли холодне небо сіялося дрібним дощем, бранці, вибравши зручну мить, проповзли під огорожею в поле. Від Житомира більше тижня добиралися додому. Вдень переховувались у перелісках та гаях, а ночами, оминаючи окуповані села, добиралися до рідного села. Як виявилося невдовзі, таких утікачів у село прибилося немало. Вони спочатку переховувались, а потім, відчувши, що нова влада не звертає на них уваги, вже й не крились. Скажімо, батько, як і багато його ровесників, працював у колгоспі ланковим . 23 серпня 1941 року фашисти захопили Київ, а 25 жовтня – Харків. Інколи в пошуках провіанту до села навертали німецькі тилові команди. За найменший прояв непокори – розстріл. Так, у березні 1942 року заарештували за доносом і відправили в райцентр трьох голів колгоспів: Миколу Бойченка, Павла Степаненка и Трохима Марчука. Через кілька днів приречених на страту привели в ліс за селом, змусили копати одну на всіх неглибоку яму, а потім жорстоко, впритул, розстріляли.

 - Напевно, ворог господарював на наших землях, як йому хотілося ?

 - Наприкінці 1943-го, тобто через два з половиною роки окупації, напередодні новорічних свят через село знову прокотився фронт. Цього разу вже в протилежному напрямку. Було звільнено від фашистів і обласний центр. Та у відчайдушній, з останніх сил, атаці ворог знову оволодів Житомиром і територією на схід – аж до Ставищ. Бої були дуже кровопролитними. На великорацькому кладовищі в братській могилі знайшли свій останній прихисток більше сорока радянських воїнів, які загинули, звільняючи наше село від загарбників. А поруч з їхніми іменами на гранітних плитах викарбувані й імена 145-ти жителів села, які, віддавши своє життя за Батьківщину, не повернулися до рідних порогів. Старожили розповідають, що надзвичайно запеклі бої точилися тоді біля траси Київ–Житомир. Після великих морозів наприкінці грудня раптово дуже потепліло. Танув сніг. Навколишні поля розбагнились і стали важкопрохідними. Кожен клапоть землі давався нашим воїнам з великими втратами, щедро скроплювався людською кров'ю. Понад дев'яносто наших бійців лягли тут на вічний спочинок. Похоронні команди разом з великорачцями звезли їх тоді підводами до спільної, братської могили. А фашистів прикопували там, де вони лежали. І було їх, як розповідали селяни, стільки, що й не злічити!..

-Дідусю, мене цікавить подальша доля вашого батька.

- Влившись у лави визволителів, батько теж пішов воювати. Невдовзі у бою його було поранено в руку і видірвало пальці. Підлікувавшись у Житомирському шпиталі, він повернувся у стрій.

-Дідусю Павле, а що вам відомо про 1945 рік ?

- Війна, зібравши свій жорстокий ужинок, наближалась до завершення. У Східній Прусії, як і в Україні, пишно цвіли садки, переповнювалися соком молоді берези. Здається мені, що у короткі хвилини перепочинку, дивлячись на весняне розмаїття кольорів, мабуть, мріяв мій молодий батько, недавній хлібороб, що от закінчиться війна і повернеться він у рідне село, до сім'ї, до землі… Та доля розпорядилася по-іншому. 15 квітня 1945 року батька було вбито та поховано в братській могилі. Мама стала вдовою, а ми, діти – сиротами. Невдовзі з фронту повернувся наш дядько – Володимир. Пам'ятаю, як у 1945-му весняного сонячного дня у двір бабусі зайшов солдат з речовим мішком, шинельною скаткою, у нагородах. Особливо вабив мій зір Орден Слави. Баба Катя, припавши синові до грудей, зі сльозами зронила: «Як добре що ти повернувся.»

Скільки ж невинних життів забрала ця війна! Мільйони людей гинули, захищаючи свою державу від фашистських загарбників. Проте тяжко було не лише учасникам бойових дій, а й мирним жителям, яких німці масово відправляли до концтаборів. Хто може виміряти сльози і кров наших батьків і матерів, які на своїх плечах винесли невимовний тягар цієї великої війни? Немає жодної п'яді радянської землі і особливо землі України, яка не була б скроплена кров'ю наших батьків і братів, і яка б не зберігала прах її загиблих вірних синів і дочок. Це він, наш радянський народ, прийняв на свої могутні плечі основний тягар Другої Світової війни, епіцентр якої пройшовся по території Радянського Союзу.

**Вічна слава всім, хто поліг смертю хоробрих на фронтах, у партизанських загонах та підпіллі, у гітлерівських катівнях і таборах смерті, пішов із життя від ран, хвороб, голоду і негараздів! Вклонімося їм до землі та вшануймо їх хвилиною мовчання.**