#  **Неизвестная война…**

#  **Прошло без малого 79 лет со дня Победы над фашистской Германией. Все меньше и меньше остается среди нас ветеранов, которые могли бы нам поведать о тех днях, непосредственными участниками которых они были. Но остается еще память. И пока она – эта память – не позволяет нам забыть. Казалось совсем недавно Л.И. Брежнев по случаю дня Победы сказал: «Двадцать миллионов жизней унесла эта война. Наш народ не забудет ее никогда». Но вот уже нет Советского Союза. И после его распада появилось много негативных статей в печати о героях тех лет. Ставится под сомнение подвиг Зои Космодемьянской, никто не едет в музей «Молодая гвардия». Рухнула Берлинская стена. Немцы претендуют на Калининград. Нет тех ценностей, на которых воспитаны наши бабушки, дедушки, родители. Все меньше на экранах телевизоров мы видим отечественные кинофильмы и фильмы о войне. А ведь наши бабушки, дедушки, родители и немецкий-то начали изучать по этим фильмам: «Ахтунг, ахтунг», «Хенде хох», «Руссишь швайн». Хорошо это или плохо? - другой вопрос. И все-таки, благодаря им, нашим ветеранам, мы с вами появились на свет; мы с вами живем… И память наша, наша история не дает нам права забыть.**

#  **Моя память – моя прабабушка – Михайлова Антонина Семеновна, которая на себе испытала все тяготы этой войны. О ней и пойдет речь.**

#  **Она умерла (26 июля) летом 1986года, но моя мама была настолько мала, что она не помнит даже ее лица. Но в нашей семье бережно хранятся ее фотографии, награды, документы. И тем немногим, что поведала мне мама о прабабушке, я хочу поделиться с вами, и чтобы вы тоже вспомнили о своих. И чтобы мы с вами, то есть наше поколение не превратилось в мансардов, не помнящих своего родства. Война застала ее девятнадцатилетней девушкой, полной надежд на счастливую жизнь в Ленинграде, где она родилась и выросла. Была она последним 22-рым ребенком в семье. Внучкой графа Строганова и дочерью бывшего белогвардейского офицера (да, да, такова история…), великолепное воспитание, знание языков. Вот это-то знание языков и обратило на себя внимание: ее забирают в разведывательную школу НКВД в Москву. Курсы были быстротечны, группа 27 человек, из которых 26 вскоре вылетели в тыл врага и пропали бесследно в огниве страшной войны; 27-ой была моя прабабушка, которая в этот момент была в лагере с острым приступом язвы желудка. Ее вместе с мужем забрасывают в Германию, в семью немецких антифашистов Вильгельма и Аллы. Постоянный страх быть разоблаченной, скрадывала забота Аллы, которая заменила ей мать и в честь которой она позднее назовет свою единственную дочь- мою бабушку. Да, удивление от того, что люди могут жить так хорошо – даже собаку, которая жила в этом шикарном особняке, кормили шоколадом. (А наши земляки получая от американцев помощь в частности какао, посыпали им дорожки, а в ночных рубашках, привезенных из Германии, ходили на танцы). Затем Вильгельма и Аллу схватило гестапо, а прабабушке удалось бежать. После подлечения новое назначение, теперь уже фронт, теснивший немцев на Берлин. Новые ужасы, их было так много, что всего не пересказать. Но почему-то больше всего ей, ленинградской интеллигентке, запомнились вши в окопах на передовой. Их было так много, что они хрустели в складках одежды. А еще запомнилась невозможность помыться и нечеловеческая усталость. Когда бежали в атаку, в голове гудела одна мысль: «Пусть бы уже убили!». Но удивительно, ни одна пуля ее не брала и даже ранения не было. А была Бессарабия и уйма человеческих голов в Днестре… и красная от крови река… и печи крематория в Германии… и свои советские люди похожие на человеческие существа или живые скелеты в освобожденных канцлагерях.И наконец Победа, которая застала ее в Германии в подразделении военной разведки. И имя свое она написала на одной из стен Рейхстага. Попав в кабинет Берия, он в нее влюбился и предложил сесть в его самолет и улететь, но он получил отказ…и когда шла по темному коридору, все ждала выстрел в спину … и тут дверь, она ее открывает и видит голубое небо… она прошла кабинет Берия- он не забрал у нее жизнь! А как известно, что из кабинета Берия, точнее из этого длинного и темного коридора уже люди не выходят. А потом уже вручение наград – медаль за победу над Германией и орден Великой Отечественной В ойны Iстепени. И бесконечные допросы на Лубянке из-за любимого человека, разведчика, знавшего одиннадцать языков, которого наши арестовали после войны, о котором она больше ничего не слышала, даже его письма ей не давали прочитать, которые он ей писал с фронта. Такова ее нелегкая судьба, такова ее истормя…**

#  **Все остальное потом: награды, бесконечные к каждой юбилейной дате; новая семья, рождение дочки Аллы, моей бабушки, рождение внучки Илоны, моей мамы; и персональная пенсия, почет…**

#  **А какова этому цена помним мы с вами. На то и память дана человеку…**

#