Муниципальный этап краевого конкурса рассказов и историй

«Дети Победы»

 среди учащихся и педагогов общеобразовательных организаций.

«История или рассказ по воспоминаниям»

 С.Б.Бабушкина, МБОУ СОШ № 6

 (по воспоминаниям жителя

станицы Новолеушковской

 Сылки Александра Фёдоровича,

 1941года рождения)

До войны в нашей семье было шестеро детей. С первых дней войны отец ушел на фронт и в 43-м пропал без вести. Я самый маленький, родился 1 февраля 1941 года. Можно сказать, что отца совсем не знаю или знаю по рассказам матери. А ещё по письмам, которые он писал с фронта.

Вот и остались мы с матушкой. Такая орава. Как она с нами справлялась? На двух работах трудилась: до света в колхоз уходила, а ночью сторожила недалеко от места, где мы живём.

Трудно жилось, но трудно было всем. Помню, у матушки была только одна юбка, она в ней ходила на работу. Пришла матушка однажды домой, постирала юбку, повесила на каменок. Легла на часок отдохнуть. Нам строго-настрого наказала смотреть, когда юбка высохнет. А мы, мальцы, забегались и забыли про матушкин уговор. Юбка загорелась, выгорела в одной стороны. Матушка проснулась, в слёзы – в чём идти на работу – пришила белую латку на коричневую юбку, да так и ходила.

Помню, как однажды угостился комбижиром. Сейчас об этом лакомстве и не слышали. А тогда, казалось, вкуснее был разве что пряник. Так вот, получила матушка на всю семью положенный ей паёк, оставила в кладовке. А мне очень хотелось есть. Решил - отрежу от бочка полосочку, никто и не заметит. Отрезал, медленно пережёвывая, размечтался ещё об одной. Отрезал с другой стороны, потом с третьей подровнял… Остался крошечный кусочек - на всю семью.

Зато жили дружно, помогали друг другу. Матушка уйдёт в поле, накажет каждому свою работу выполнить. Возвращается домой, видит с гребли: пыль столбом во дворе стоит – это мы двор к её приходу метём.

 А после войны я мечтал стать шофёром. Жил неподалёку от нас шофер, так я с ним подружился. Бывало, он мне кричит: «Сашко, хочешь в машине посидеть?». И я стремглав бежал к нему во двор, босым залезал в кабину и мог часами с замиранием сердца сидеть в старой, пропахшей соляркой кабине соседской машины. Поэтому после семилетки я, не раздумывая, пошёл на курсы шоферов и всю жизнь проработал на колхозном грузовике.

Фотографий тех, послевоенных времён, у меня не осталось, как и документов, их в своё время забрала единственная сестричка Люба, жившая в станице Новопокровской. Нет в живых ни матушки, прожившей 92 года, ни братьев, ни сестрички. Но осталась старая груша, посаженная ещё до войны моим отцом, буйно цветущая каждую весну и щедро дающая урожай. Это дерево связывает меня с прошлым, постоянно напоминая о родных, о детстве, о том, чем жил и о чём мечтал. И детям своим, и внукам рассказываю я о своей семье, и каждый год предлагаю отведать вкус спелой груши, пережившей моих родных, немало повидавшей на своём веку, выстоявшей в самые непростые годы моей жизни и продолжающей жить, щедро награждая всех за память о былом.