**« С войной покончены ли счёты?»**

 Тот самый длинный день в году

 С его безоблачной погодой

 Нам выдал общую беду

 На всех, на все четыре года.

 Она такой вдавила след

 И стольких наземь положила,

 Что двадцать лет

 и тридцать лет

 Живым не верится, что живы…

 К. Симонов

 День Победы… Великий день. Семьдесят пять лет отделяет нас, живущих в двадцать первом веке, от тех часов, когда гремели залпы победного салюта и в воздух летели пилотки, косынки, цветы.… А люди смеялись, поздравляя друг друга, и плакали. Радовались такому долгожданному миру, оплакивали тех, кто не дожил до него. Невыносимо долгих четыре года шли к нему люди, около 27 миллионов жизней было оборвано проклятой войной, разрушено тысячи городов. Раны, нанесённые ею, не заживают. Редеют ряды ветеранов Великой Отечественной, друг за другом уходят они, свидетели тех великих, скорбных лет. Но нет у нас, у молодых, права не знать, что случилось с нашей страной в те далёкие сороковые.

 О грозных годах войны напоминает мне мемориальная доска на стене средней общеобразовательной школы № 16: «В этом здании с июля 1941 года по сентябрь 1945 года размещался эвакуационный госпиталь № 2784». Читаю эту надпись каждый день, проходя мимо, спеша на работу.

 Десять бывших медицинских сестёр его живут в нашем городе. Трудно им вспоминать те жуткие дни, месяцы, годы, когда они, семнадцати-, двадцатилетние девчонки, стояли сутками у операционного стола.

 «Мне было 17 лет, когда началась война, и меня призвали работать в госпитале, - вспоминает Клавдия Александровна Галактионова. – Когда прибывал санитарный поезд с ранеными, мы их, беспомощных, со станции на носилках несли в госпиталь. Машин не было, подвод не хватало. Несём, бывало, вчетвером, сил нет, уроним. Плачем – жалко раненого, а он нас жалеет. Целый день стоишь у операционного стола, а ночью дежуришь около тяжело больных».

 Чего только не видели эти девушки! Раненые после долгих дней пути находились в ужасном состоянии: раны гноились, под гипсом заводились черви. Огромная тяжесть ответственности лежала на плечах главного врача Н. М. Земляницына.

Подвиги совершались не только на фронте. 20 врачей и 60 медицинских сестёр Бугульминского госпиталя проявляли огромное мужество и героизм, спасая людей. Больше половины тех, кого они вылечили, поставили на ноги, возвратились на фронт. «Потом, после войны, некоторые из них приезжали, - говорит Клавдия Александровна, - благодарили нас, своих спасителей».

 «Пусть никогда не повториться, - заклинает Зайнаб Хасановна Тимербаева, - сколько лет прошло, а все перед глазами, всё помню, словно вчера было».

 Госпиталь в Бугульме действовал до 1945 года. Последний эшелон с ранеными прибыл сюда из Берлина.

 Нет в нашей стране семьи, которую война обошла бы стороной. Мой дедушка, Морозов Фёдор Фёдорович, воевал. Я не видела его, он умер за 20 лет до моего рождения, не дожив до 51 года. Проклятая война виновата в том, что мы с ним не узнали друг друга, что он не качал меня на руках, не рассказывал мне сказки.…Выходит, война обделила и меня, через много лет дотянулась, лишила родного человека, его любви, доброты. А ведь он так любил детей.

 Он был школьным учителем. С самого начала жизнь неласково обошлась с ним. Моя прабабушка умерла, оставив сиротами шестерых детей. Деду моему был один год. Но росли дети в любви и ласке. Прадед всех поставил на ноги. Семья с утра до вечера работала, нужно было кормиться, одеваться, обуваться, надеяться не на кого. Жили они в деревне Надеждино.

 Мой дедушка, ещё учась в школе, мечтал стать учителем. Эта профессия казалась ему самой благородной и нужной. В 1936 году он поступил в Бугульминское педагогическое училище на отделение: «Учитель начальных классов» и успешно закончил его. Но поработать в своей родной школе ему удалось совсем немного. В 1939 году он был призван на действительную службу и направлен в Сухумское стрелково-пулемётное училище. Буквально за несколько дней до войны закончил учёбу, стал кадровым командиром и в первые дни войны получил назначение на Юго-Западный фронт в войска ПВО. По фронтовым дорогам дед прошел до сорок пятого года. Пришлось познать ему и горечь отступления, он был командиром зенитно-пулемётного взвода.

 В одной из ожесточённых схваток с немецкими лыжниками, когда значительный перевес сил был на стороне противника и всё, казалось бы, было потеряно, старший лейтенант Морозов поднял свой взвод, и в рукопашном бою фашисты были уничтожены.

 Не раз смерть оказывалась рядом, казалось, только чудо, провидение спасало от верной гибели.

 Шёл бой. Взвод моего деда производил обстрел с опушки леса из зениток по врагу. Вдруг поступил приказ: «Срочно отойти на другую огневую позицию!» И только солдаты откатили зенитную установку вглубь леса, как в то место, где они стояли пять минут назад, упал вражеский снаряд, раздался оглушительный взрыв, и осталась лишь глубокая, зияющая воронка. К счастью, весь взвод остался цел и невредим.

 Многое пришлось пережить молодому лейтенанту Морозову: и гибель близких боевых товарищей, и смерть старшего брата Николая… Долго дед лежал в госпитале. Сильно простудившись, он получил воспаление лёгких. После лечения снова вернулся в свою часть.

 В начале 1945 года его часть переводят в состав Белорусского фронта. К этому времени советские войска на всех фронтах уверенно наступали, было ясно: победа не за горами. Её мой дедушка встретил в Барановичском военном округе, где до войны проходил службу.

 Демобилизовавшись из армии в марте 1946 года, он опять стал работать в своей Надеждинской школе. Молодой, красивый учитель, бывший кадровый военный, очень интересно проводил свои уроки, часто рассказывал ученикам о войне. Ребята его любили и уважали. Вскоре на августовском совещании учителей он познакомился с молоденькой учительницей Аней, работавшей в Малиновской начальной школе. Завязавшаяся дружба переросла в любовь. Сыграли свадьбу. Друг за другом родилось четверо детей: две дочери и два сына. Дедушка радовался детям, души в них не чаял, самозабвенно любил свою работу. С 1962 года они с женой работали в Зеленорощинской школе. Он преподавал биологию и заведовал школьным интернатом. Учительская семья пользовалась огромным авторитетом у односельчан. Тепло души Фёдора Фёдоровича Морозова чувствовали не только его питомцы, но и те, кто работал рядом с ним, его коллеги. Он никогда не раздражался, не хмурился, напротив, шутил, подбадривал, поддерживал других. А ведь здоровье было серьёзно подорвано войной, болезнь причиняла огромные страдания. Но никто никогда не слышал от него жалоб, не видел его слабым, беспомощным. Несмотря ни на что, он радовался жизни. 8 ноября 1969 года моего деда не стало. Ослабленный организм не мог больше бороться с жестокой болезнью.

 Моего дела давно нет. Но светлая память о нём жива в нашей семье. Как священные реликвии, мы храним его военные награды, медали «За отвагу», «За взятие Кинегсберга», «За освобождение Варшавы», «За оборону Сталинграда», «За взятие Берлина». Я много знаю о нём, благодаря бабушке, которая, к сожалению, тоже ушла из жизни почти 20 лет назад. Похоронив мужа, она, видная, красивая женщина, больше не вышла замуж, посвятила себя детям и школе.

 По официальным данным, число жертв Великой Отечественной войны составляет около 27 миллионов человек. Нет, значительно больше. Сколько таких, как мой дед, замечательных людей, не дожили до старости. Раны, полученные на полях сражений, оборвали их жизни раньше срока. Сколько их, не увидевших своих внуков, правнуков, не успевших нарадоваться жизни, солнцу, миру, оставивших своих детей сиротами уже в мирное время.

Нет, счёты с войной не покончены, раны не затянулись. Память о ней должна быть всегда жива.