**Діти війни**

До 22 червня 1941 року жителі села Вільхуватка, тоді ще Вовчаньського району, а зараз Великобурлуцького, не підозрювали, що чекає на них у близькому майбутньому. У цей день спокійне життя мешканців села де я народилася, як і всього радянського народу, було перервано нападом фашистської Німеччини. Почалася Велика Вітчизняна війна.

Вільхуватці з перших днів війни пішли на фронт. Старі люди, жінки підлітки замінили у господарстві тих, хто пішов воювати з фашистами у лавах Червоної армії.

 Серед тих дітлахів, що допомагали дорослим наближати Перемогу, була і моя прабабуся - Саніна (а тоді ще Крюкова) Марія Йосипівна.

Бабуся Марія народилася у 1929 році, отже, коли розпочалася війна, їй було лише 12 років. Але це не завадило дівчині працювати на рівні з дорослими. Разом із своїми однолітками та рідною матір’ю Крюковою Єфимією Олексіївною, вони працювали в полі, збираючи урожай до останнього колоска, вантажили машини, а вечорами плели теплі шкарпетки та рукавички для солдат, бо зими тоді були дуже суворі.

Моя прабабуся Марія стала не тільки дитиною війни, а й учасником тилових дій та матір’ю – героїнею, бо народила та виховала шістьох дітей

Я люблю спілкуватися із прабабусею, вона ніколи не відмовляє у проханні розповісти про минулі часи, що випали на її долю. Ці спогади турбують мою душу до сліз. Я багато знаю про її життя: нелегкі дитячі роки, коли вона змушена була не тільки навчатися у школі, до речі, на відмінно, а й допомагати батькам по господарству, а згодом працювати по 10-12 годин у колгоспі. Я вважаю, що моя бабуся відмінниця у всьому, бо вона не тільки народила шістьох дітей, а й надала їм можливість отримати освіту, а згодом навчати онуків та правнуків.