**ВОЙНА. ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ**

Моей маме…

 Моя мама, Семыкина (Маркова) Мария Алексеевна родилась в феврале 1933 года в с. Прилепы Пристенского района. Красивейшее место… Полноводная река Сейм, заливные луга, дурманящий аромат душистого хмеля…”Густо заселен был курский край, служивые люди и казаки постепенно стали крестьянами и обрели свои родовые дома”-читаю я в “Сборнике статистических сведений по Курской Губернии(1886 г.)[1]” “Разутая да раздетая бегала…” – вспоминает мама. “Дед Петр на селе был уважаемым человеком, бондарь! Да детей у него 9 в доме, а тут еще нас четверо. Вот отец, Алексей, тоже на все руки мастер, решил уехать из села, к старшему брату в Горловку.” Так и оказалась молодая семья на Донбассе, где старший брат Илья работал литейщиком. К нему и подался Алексей Петрович учеником. Дело освоил быстро. Деньги платили хорошие. Зажили. Дом построили, сад, огород, всё как у людей… Детишки подрастают Николай, Шура, Павел да Мария, младшенькая, любимица отца, похожа на него, “вылитая”… Но все рухнуло в один день. Пришла она, страшная, непонятная, особенно для детского ума война… “Сказали, что немцы, значит война” – вспоминает мама. Алексея Петровича забрали на фронт в 1941 году, прямо с завода. Семья осталась на попечении старшего брата. Так и жили… Случилось вдруг счастье-несчастье, Алексея ранило в ногу и на несколько дней он заглянул в родную семью. Это была последняя встреча. Над семьей нависла угроза, семьи красноармейцев расстреливали. И старший брат принял решение идти на Восток, в родное село, к отцу Петру. Собрав две семьи, да две подводы летом 1942 отправились в опасный и долгий путь… Передвигались ночью, днем опасно, немцы, переcтрелки…”Есть нечего, кто что подаст, даже воды порою не было… немцы отравили колодцы. Боялись партизан. Ночевать никто не пускал, поле давало приют… Но дети есть дети…” играли в мячик (сшили из тряпок),куклы шили, играли в “маечку.”По дороге домой, в Обояни в ноябре 1942 родилась сестренка, Нина , выжила… пятая в семье.” Родная деревня встретила неприветливо. В ней хозяйничали фашисты. Первое, что бросилось в глаза это сожженная церковь… “За время оккупации немецко-фашистские бандиты бесчеловечно издевались над мирным населением, грабили и разоряли жителей, оставив большинство колхозников без крова, домашнего имущества, скота, птицы и продовольствия. Много жителей зверски уничтожили, расстреляли и замучили 50 человек мирных жителей”[2] “Оккупировав Пристенский район, гитлеровские душегубы подвергли неслыханным жестокостям мирное население сел этого района.”[3] Мама вспоминает: ”поселились у соседей да стали новую хату строить, крепкую, из железнодорожных шпал. Помогал дед да старший брат Илья. Перезимовали…Выжили. Жизнь продолжалась. И вот, однажды летом, с подругой мама отправилась к реке полоскать детские пелёнки. Обратный путь лежал через колхозный сад. Не удержалась да полный подол набрала яблок, с земли, себе и братьям с сестрой. Но, к несчастью, их увидела сторожиха, она же мать местного полицая и сдала их ему. По законам того времени “яблоки немецкие”. Через всю деревню полицай вёл девочек в немецкий штаб. По дороге им встретился местный дедушка и задал вопрос :“Куда детей ведешь то, окаянный?” И сразу все понял. Он помог девочкам бежать... А вот его полицай расстрелял прямо в огороде собственного дома… Еще несколько дней сельчане прятали детей в погребах, сараях, передавая из хаты в хату. “Началась сильная перестрелка… Было страшно. Село освободили. 2 дня наши были в селе. Полицая и его мать арестовали. Не знаю что с ними было…Жаль вот имя дедушки не помню, что подарил второе рождение.” Случайно или неслучайно именно в эти дни “второго рождения” пришла похоронка. Алексей Петрович Марков погиб под Полтавой. “После ухода фашистов из села много чего осталось: одеяла, мыло, шоколад… Но запомнилась шинель, из которой мать сшила пальто, теплое пальто. И не важно, что оно фашисткое, главное теплое… Многие ребятишки подрывались на минах . Много снарядов вывозили.”

 Одни подростки да бабы встречали Победу. Радость большая. И жизнь продолжалась дальше. Сейчас маме 85 лет. Родила двух дочерей. Одну похоронила. У нее 4 внука, ждет 7 правнука. А я ставлю в храме свечку тому безымянному дедушке, подарившему жизнь моей маме, не позволившему ценою своей жизни, оборваться другим жизням. Да каждый день благодарю Бога за то, что слышу это волшебное слово “доченька”.

Библиографический список

1.http://nasledie-sela.ru/places/KRS/326/9182/