**Творча робота з номінації** **«Ветерани проживають поруч»**

 **Спогади про прабабусю**

 Війна…У кожного із нас це слово асоціюється з жахом, втратою та навіть зі смертю. У ХХ столітті відбулась найжорстокіша та наймасштабніша трагедія для нашого народу – Велика Вітчизняна війна, яка тривала майже чотири роки. Історія описує нам події, які відбувалися в ці страшні роки, але дещо ми знаємо із особистих розповідей очевидців й учасників тих подій. І ось я хочу поділитись з вами історією, яку пережила моя прабабуся Анна у роки цієї жахливої війни. На жаль, я не змогла почути розповідь з її вуст, свою історію прабабуся повідала моїй мамі, а вже від неї я взнала цю історію.

 «Війна… 1939 рік. Європа охоплена Другою світовою. Кожен українець знав, що скоро вона дійде і до нас. Але ніхто не уявляв, як війна прийде на наші землі. Це було жахливо… Я хоч і не бачила Першої світової, але Велика Вітчизняна не зрівняється навіть з нею. До нашого села Вельбівки, що на Полтавщині, німці прийшли за декілька тижнів. Спочатку приходили тільки попоїсти та забирали цінні речі. А далі… Далі шикували всіх жінок (мені на той час виповнилося 21 рік). Красивих забирали та відправляли до Німеччини у великі міста працювати на заможних людей. Невродливих, як вони вважали, ґвалтували або знущалися над ними. Тих, хто не підкорявся їхнім наказам, розстрілювали. Мені випало страшне випробування-відправка до Німеччини.

Як зараз пам’ятаю…Я та моя сусідка стоїмо на вокзалі в Києві, нас запускають у вагон, в якому не можна було знаходитись: п’яні фашисти, залицяння, образи… Спочатку нас майже не годували: давали 1/3 хлібини на двох та склянку води, а в останній день перед приїздом до Берліну ми вперше за весь час змогли сходити до бані та причепуритися, і все тільки для того, щоб сподобатися майбутнім господарям. Я тоді була вродливою: мала темно-каштанове, майже чорне волосся, яскраво-зелені очі, маленька на зріст. Друзі та сусіди казали: «Ти чимось схожа на відьму»

У Берліні я зразу сподобалась впливовому чиновникові Фрідріху. Він узяв мене у свій дім прибиральницею. Я сподівалася на найгірше. Проте все склалося не так вже і погано. Чиновник був одружений, мав дітей та непоганий характер. Через 10 днів у дім Фрідріха потрапила ще одна дівчина з України Уляна, старша за мене на три роки. Так впродовж місяця ми ходили до господаря на роботу. У кожної з нас були свої обов’язки і своє місце для відпочинку. Дозволялося майже все, окрім крадіжки. Навіть якщо ти була голодна, страждала від спраги, не можна було брати чогось без дозволу. За це могли покарати і дуже жорстоко. Пізніше мене забрали в іншу родину.

Уже закінчувалася війна. Перед звільненням я закохалася у француза. Він запропонував переїхати разом із ним до Парижу. Але я не змогла, адже дуже любила свою Батьківщину, свою сім’ю. На той момент я ще не знала, що мої батько і брат загинули. 9 травня 1945 року я була вже дома з мамою та молодшою сестрою.Я була щаслива і сумна водночас: я в рідній Україні, з мамою і сестрою, але без брата та батька.Пізніше було багато і сумного і щасливого в моєму житті. Довелось почути від людей, що була зрадницею, німецькою прислужницею. Але я все витримала й мужньо перенесла цей непростий період життя.

На мій погляд, історія не може скласти враження про трагічний сюжет з життя моєї прабабусі. Вона була сильною жінкою, ніколи не плакала через дрібниці та серйозні проблеми, прожила життя достойно та гідно.

Війна змінила життя кожного, більшість загубили своїх рідних, близьких, майно та, мабуть, часточку життя. Але все ж таки Анна стала щасливою. В неї була гарна сім’я, в якій згодом з’явилася і я.

 Малаглова Олена, учениця 10-Б класу