**Заявка на участие.**

**1. Название конкурса:**  **«Мои «корни» - моя опора»,**

 **посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне**

**1941-1945 гг.;**

2. **Город**: Кинешма;

 3**. Ф.И.О**.: Лебедева Елена Николаевна

4. **Место работы, должность:** МДОУ детский сад №28 общеразвивающего вида г.о. Кинешма Ивановской области, воспитатель;

 5. **Телефон:**  89206754582

6. **Номинация:** «Мои деды и отцы в моей жизни».

Воспоминание о войне

Высокос Николая Васильевича,

записала дочь, Лебедева Елена Николаевна.

**Повесть о войне.**

 Хочется рассказать об удивительном человеке – моем отце Николае Васильевиче Высокос, который ребенком видел войну и, несмотря на жесткость и зверство оккупантов, в 12 лет совершал подвиги.

 Родился он 1 января 1929 года на Высокосовом хуторе в семье, где было 5 сыновей, он – младший. Отец был колхозным бухгалтером и хорошим садоводом , мать была домохозяйкой и рукодельницей. Родители были людьми добрыми, гостеприимными, семья была дружной. Хутор считался небольшим – 50 дворов, полхутора родственники отца, по их фамилии и хутор назвали. Места были красивые – холмистая равнина, с одной стороны – золотистая пшеница, с другой – сине-розовый ковер, цветут люпины. Рядом длинная улица, выстроились белые обмазанные хатки. Мирно и дружно жили хуторяне, по вечерам собирались у колодца рядом с хатой отца, говорили о жизни, пели песни, частушки. Особенно красиво было весной, когда цвели сады, как белые облака…

 Но и сюда, в этот райский уголок, проник враг, нарушил покой, отнял немало человеческих жизней. Печать горя ложилась на лицо отца, когда он говорил об этом.

 Началась война, жители хутора ушли на фронт, остались малые да старые, женщины и инвалиды. Казалось, и небо потемнело над хутором. Люди как будто вымерли, только лай собак по дворам и едва заметные движения домотканных занавесок на окнах.

 В начале лета 1942 г. немцы заняли село Каменка. Отец понял, что скоро они придут в хутор, нужно спрятать лошадь в лесу. Мальчик отвел лошадь в глушь, где много корма, привязал свою Звездочку и оставил. Каждую ночь он навещал ее, нарушая приказ немцев.

- Кто пойдет в лес, за связь с партизанами – расстрел.

 Боялись фашисты леса и партизан. А мальчик был в лесу, как дома.

 Каждый вечер, захватив сшитый мамой мешочек с сухарями и морковку, он отправлялся в лес. Где ползком, где низко нагнувшись, пробирался он к своему другу.

- Прибегу к ней, ухвачу за шею и держу крепко, слезы радости а глазах. А, Звездочка, фыркая, трясет головой, хватая влажными губами мое лицо.

 Пока лошадь жует сухари, мальчик рассказывает ей новости на хуторе, а потом они вдоволь накатаются по лесу.

 Но вот однажды зашел к ним полицай Царицын и предупредил:

- Если Колька еще пойдет в лес, сам убью…

 Мать обмерла:

- Сынок! Колюшка! Не ходи в лес! Убьют они тебя!

 А как не ходить? Пропадет лошадь одна в лесу. Стал он ходить в лес ближе к рассвету, когда немцы спят.

 Прошло недели две. В это время в 45 км от хутора шли ожесточенные бои. Днем и ночью слышался глухой грохот орудий, и немцы ушли туда. Частями нашей армии удалось прорваться по направлению к Брянску. Они шли через хутор, жители кормили их. Четверо солдат несли раненного лейтенанта и попросили у хутора коня. Мать сказала:

- Сынок, спаси их командира.

 Мальчик понял, что настало время расставаться. Со слезами на глазах он привел коня, хуторяне удивились:

- Вот тебе и малой белоголовый! Ну и Колька! Молодец хлопец!

 Ухватившись за шею лошади, Колька прижал к себе ее морду и увидел в ее глазах тревогу и печаль, как будто она знала, что прощается с ним навсегда.

Лейтенант с трудом произнес:

- Спасибо тебе, ты смелый мальчуган. Мы сбережем твою лошадь.

 Они уехали, а в хутор опять пришли немцы. Снова послышалось кудахтанье кур, визг свиней, крик женщин и детей. Немцы заняли хаты, хуторянам пришлось жить в погребах. Матери разрешали ходить по хозяйству, доить корову. Хозяйство все убывало. Мать сначала плакала, а потом окаменела. Однажды немцы убили собаку Цыгана, общего любимца. Тот неожиданно вцепился клыками в ногу проходившего мимо фашиста, рычал и не отпускал, понимая что враг. Немец выстрелил в Цыгана из пистолета. Мальчик похоронил верного пса под кустом жасмина.

 Как – то раз утром немцы выгнали всех жителей из хутора и заставили рыть окоп. Они вырыли, не зная для чего. Затем фрицы загнали всех в этот ров, тут народ и понял, зачем они его копали. Женщины заголосили, дети заплакали, кто-то просил помиловать, кто-то пытался вылезти, но их прикладами сталкивали обратно. Уже немец пулеметчик начал прицеливаться, как вдруг из-за холма показалась повозка, и немецкий солдат привез какой-то конверт. Офицер прочитал и закричал:

- Шнель, шнель! – и сделал знак, чтобы люди выбирались из канавы. Люди карабкались по склону, земля осыпалась, движения были быстрыми, но неловкими, все были как будто в беспамятстве, руки и ноги казались ватными. Холм, из-за которого приехала повозка, хуторяне назвали «холмом спасения».

Мать после этого слегла и четыре дня отказывалась от пищи.

Под вечер за холмами было слышно, что идет бой. Немцы метались, растерянно кричали на своем язык, стали отступать. Женщины говорили:

- Бегут ироды проклятые, только от партизан им не уйти.

 Случилось так, что тучи сгустились над хутором, разразился гром, сливаясь с грохотом обстрела, автоматными очередями, пошел крупный дождь. В это время наши вошли в хутор. И как будто жители проснулись от страшного сна, засуетились женщины, стали мыть, чистить, послышалось пение девчат, щебетание птиц.

 В хате Высокосов расположилось 9 солдат и сержант. Он закуривал на крыльце, угостил сахаром и сказал:

- А ты смелый, видать…

Коле захотелось подтвердить свою смелость и он сказал:

- А в саду, в старой бане, немцы спрятали два ящика, за ульями…

Сержант вскочил:

-Ну, белобрысый, веди.

Солдаты вынесли из бани ящики, в которых оказались боеприпасы. В этот момент Николай почувствовал себя солдатом.

Потом были еще бои, приходили каратели, сожгли 29 дворов, 17 человек расстреляли.

После войны Николай Васильевич поехал учиться в ремесленное училище. Отлично отслужил в армии сержантом в летных войсках. Честно и добросовестно отработал 27 лет на заводе монтажных заготовок. Ветеран труда, прекрасный семьянин и отец.

 Мы гордимся своим отцом. Вырастил двух дочерей, старшая – Татьяна, инженер- технолог, живет в Киеве, младшая – Елена, живу в Кинешме, работаю в детском саду воспитателем, имею мужа и сына. Дед гордился внуком, часто говорил: « он многим похож на меня».

 Хочется, чтобы не только мы, но и другие знали о нашем отце – о его смелости, честности, умении выстоять, преодолеть трудности, ценить жизнь, уметь не потерять себя как личность, о любви к Родине – этому он учил всех нас.