**«Молодость в шинели»**

**(в основе рассказа - воспоминания нашей любимой бабушки**

**Арефьевой (Кириченко) Валентины Кузьминичны - участницы обороны Москвы)**

Война… Словно черная, зловещая птица, она ворвалась в мирные жизни тысяч, сотни тысяч, миллионов людей, перечеркнула их светлые мечты и надежды на безоблачное будущее…

Мне было 17, когда в наш тихий городок на Волге пришла страшная весть. И совсем через несколько дней принесли повестку.

Своего отца я смутно помню. Знаю, что он был родом из украинского города Херсона, носил гордое звание – капитан дальнего плавания. От него мне и досталась красивая фамилия – Кириченко и отчество Кузьминична. А тогда, в сорок первом, меня провожала моя мама. Мы стояли на перроне. Она все переживала, что на мне легкое пальто и тоненькие ботиночки. На всю жизнь я запомнила ее глаза, полные слез. Оставить ее одну и уйти на войну – было нелегким испытанием. Мама крепко обняла меня, молчала, а потом вырвалось: «Валя, ну как же… Как же ты поедешь? Девчонка ведь совсем…»

Наш поезд шел на Москву. Долгие две недели мы добирались до столицы, по несколько дней стояли на перегонах, пропускали эшелоны с техникой и бойцами. И никто из нас, семнадцатилетних девчонок, даже не представлял, что ждет впереди.

Все четыре года наш полк стоял на обороне Москвы. Приходилось копать окопы, строить оборонительные сооружения. В любую погоду – в дождь, снег, жару –мы несли караульную службу, охраняли важные объекты, и, конечно, нас готовили к боевым действиям. В любой момент нас могли отправить на передовую. Нашим командиром была очень суровая, а порой и жестокая женщина, но мы подчинялись ее приказам и выполняли все беспрекословно, потому что знали: там, на фронте, гораздо тяжелее, и война не разбирает кто ты, мужчина или женщина? Юноша или молодая хрупкая девушка? Трудно всем. Но мы твердо знали - победа будет за нами, и были готовы на все.

На фронт нас так и не отправили. Видно, судьба над нами сжалилась, а может материнские молитвы уберегли от ужаса и крови военных действий. Навсегда в моей памяти остались холодные казармы, мокрая одежда, которую мы сушили своими телами, потому что наутро мы опять шли копать окопы и стояли по колено в ледяной воде, ощущение страха и неизвестности. В эти трудные дни нас согревали письма из дома и песни. Да, именно песни…У меня был звонкий, громкий голос, и командир доверила мне почетную должность-ротный запевала. Когда мы шли строем по улицам Москвы для выполнения очередного задания, наши строевые песни было слышно далеко… А вечерами в казарме мы тихо напевали любимые довоенные песни и вспоминали своих родных.

Эти дни нам не забыть…Война разбила многие судьбы, разлучила любимых людей, оставила сиротами сотни тысяч несчастных детей. Но, не смотря на все горести и невзгоды, жизнь продолжалась. Люди встречались, создавали семьи и рожали детей даже в эти суровые военные годы. Зимой 1944 года в Москве я встретила своего будущего мужа Анатолия, красивого высокого парня из Кировской области, который служил курьером и возил секретную почту. Мы поженились, и совсем за несколько дней до Победы меня демобилизовали. Я вернулась домой, в свой родной город, к своей маме. Анатолий продолжал службу на Дальнем Востоке и вернулся к семье в 1947 году. Нашей дочке Ирочке было уже два годика…

Вот так прошла моя молодость… Молодость в шинели