**Пименова Анастасия Алексеевна**

**Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение**

**«Михеевская основная общеобразовательная школа»**

**7 класс**

«Это нужно не мертвыми, это надо живым!»

Идут годы, сменяются десятилетия, но подвигу народа в Отечественной войне 1941-1945 гг. суждено навсегда остаться в истории и памяти народной. Еще несколько лет назад можно было побеседовать с ветеранами Великой Отечественной войны, подробно расспросить об их жизненном пути. Все меньше становится живых свидетелей тех дней, поэтому так ценны для нас их воспоминания, которые мы по крупицам собираем, чтобы сохранить в своем сердце и передать их своим детям.

Мы никогда не сможем почувствовать ужасы тех военных лет. Как все минувшее, чему мы не были ни свидетелями, ни участниками, та Великая война вызывает у нас не вспоминания, а мысли…

Мы не вспомним поросшие бурьяном и ржавчиной поля, пресный вкус кирпичной пыли на руинах городов и деревень, запах смерти – не символический, а реальный. Мы не можем это вспомнить и заново пережить, потому что это было не с нами. Двадцать семь миллионов наших людей – мужчин, женщин, детей – унесла война. Им уже не помочь.

Они не требуют больше сострадания и участия.

Но мы должны о них помнить! И мы помним о них!

**Из воспоминаний о войне Терехина Николая Павловича 1929 года рождения уроженца деревни Михеево. Записано со слов очевидца.**

«Пришли немцы в нашу деревню в середине октября 1941 года. Помню, что было на улице очень грязно, слякотно. Привезли с собой очень много техники, машин, крытых брезентом. Мы, глупые пацаны, все пытались под этот брезент заглянуть, все вертелись около этих машин. Немцы нас гоняли, но не трогали, не били.

Расселились фашисты по деревенским домам. Помню, что у нас их было очень много. Заняли весь дом, спали на полу. А мы всей семьей сидели в уголке, чтобы их не беспокоить, иначе худо будет. Из угла в угол кочевали, чтобы им поменьше на глаза попадаться. Была у нас охотничья собака Плакса. Так она сразу подстроилась под наше настроение и поведение: в полный рост даже не поднималась, по полу на согнутых лапах ползала. Любили немцы «пожрать». Бывало, нажарит нам мамка картошки с грибами, а фашисты проклятые все съедят, да еще и смеются. Однажды очень мы есть хотели (а было нас три брата, и я самый старший) и отрезали кусок немецкого хлеба. Ну и орали же на нас немцы. А мать на нас тоже ругалась, она за жизнь нашу сильно испугалась.

Среди немцев, живших в нашем доме, было два брата – австрийца. Они очень от немцев отличались, были добрее. Отца моего (у него был «белый билет» и его на войну не взяли) угощали куревом.

В 1942 году, когда фашистов от Москвы погнали, зашел к нам домой уже один из братьев, плакал, рассказывал, что брата под Москвой убили. В начале 1942 года немцы уже были злые, обиженные, не пустили их в Москву, да и наподдали им как следует. Согнали они деревенских жителей в дом на Вылетаевке (так называлась деревенская слобода на краю деревни при въезде со стороны Медыни) всех: и женщин, и детей. Сидели мы там под замком, сидели, и стал тут народ роптать: «Что ж мы тут сидим? А, ну-ка сожгут нас?!» И решили мы потихоньку из того дома выбираться. Кто в окно, кто в дверь с задней стороны. Убежали кто куда. Мы с матерью и братьями спрятались в погребе на краю деревни. Утром в деревню пришли наши советские солдаты, начался страшный бой. Выбрался я из погреба без мамкиного разрешения, посмотрел кругом: страшнее не бывает. Горят дома в деревне, крыши соломенные так и вспыхивают. Ну, думаю, наверно, и наш дом горит. И помчался домой на другой конец деревни. Все в дыму и гари, света белого не видать. Идет бой, пули свистят, снаряды рвутся. Прибежал я к дому, а его уже нет. Осталась одна печка. Стою я, реву. Вдруг кто-то как прыгнет на спину! А это наша собака Плакса. Увидела меня. Как же она обрадовалась! Визжит, прыгает, лицо мне лижет! Через некоторое время прибежала мать с братьями. Зашли мы на пепелище, сели у горячей печки, плачем сидим. От большой деревни осталось несколько домов. Дом соседей Комаровых остался целым, следующую ночь мы ночевали у них.

А на следующий день пришел к нам двоюродный брат Рыбаков Иван и говорит: «Дом тетки Матрены (это отцова сестра) остался целым». И пошли мы на Тужиловку, (небольшой хутор на окраине деревни) в теткин дом, стали там жить несколькими семьями, да еще семья беженцев.

14 января 1942 года нашу деревню Михеево советские бойцы освободили от фашистов. А деревни почти не осталось. После жестокого боя страшно смотреть на улицу. Мороз! Вся деревня в окоченевших трупах. Много погибло и немцев и наших. Всех погибших советских воинов оставшиеся в живых бойцы собрали и временно похоронили в братской могиле у сгоревшего дома Рыбаковой Аксиньи (сейчас дом Марковой Л.А.). А немцев - у дома Семена Бычкова под липой. Советских солдат потом позднее перезахоронили в братской могиле в деревне Уланово. Что стало с немцами не помню. Помню, как однажды, катаясь на лыжах в лесу, недалеко от Медынки увидел мертвого советского бойца. Я помчался в деревню и сообщил об этом командиру, потом показывал им дорогу, чтобы найти убитого. У убитого солдата был медальон, помню, что родом он был из Калининской области, а вот как звали, не помню».

Мы по крупинкам собираем эти воспоминания наших земляков, очевидцев той страшной войны, только с одной целью: сохранить память о страшных испытаниях, выпавших на долю нашего народа, передать ее нашим детям, внукам и правнукам. Память не должна иметь срока давности!