**ВІЙНА ПРОЙШЛА КРІЗЬ МОЮ РОДИНУ**

Я належу до сучасного молодого покоління. Я – майбутнє моєї держави. Але без пам’яті і поваги до минулого не може бути майбутнього.

Хочу розповісти про свого дідуся по батьківській лінії – Жигальцева Іларіона Павловича.

Для мене він завжди буде не тільки прикладом, а й справжнім героєм!

Народився прадід на початку ХХ століття - у 1907 році у селі Беліця Курської губернії. Коли почалася Велика Вітчизняна війна, дідусь, як і мільйони радянських людей, був мобілізований на фронт, і пройшов з честю від самого початку до великої Перемоги:

Після Перемоги дідусь продовжив воювати на Далекому Сході з Японією і повернутися на рідну землю зміг лише наприкінці 1947 року.

І до сьогодні, як шанована реліквія, зберігається у нашій сім’ї сільська газета, де йдеться про подвиги мого дідапід час війни, який: «…проявил геройство и мужество при отражении контратаки противника,…. На позиции взвода двигались танки с десантом на броне. Жигальцев дал команду своим подчиненным стоять насмерть. … лично сам уничтожил две огневые точки врага». За цей подвиг дід був представлений до винагороди медаллю «За відвагу». Ця подія сталася в серпні 1944 року. А вже у лютому 1945 року мій дідусь «…в числе первых преодолел минное заграждение, закрепился в окопах противника и стал вести огонь по контрнаступающему врагу. В тот же день одним из первых ворвался в населенный пункт Варты (Восточная Пруссия), водрузил красный флаг на крыше трехэтажного здания в центре населенного пункта».

Час швидко спливає. Сьогодні вже немає ні мого прадідуся, ні багатьох інших родичів, але я завжди пам’ятатиму про них і цю пам’ять передам у спадщину своїм дітям.