***Про прабабусю***

«Єдиний, хто не втомлюється, – час…». Він летить швидко, віддаляючи нас від подій радісних і не дуже. Залишаються тільки спогади, інколи теплі й гарні, а інколи й гіркі.

Ось і мені трохи сумно, що невблаганний час так віддалив мене від зустрічей з моєю прабабунею Ганною, або, як називали її в селі – Ганею. Її нестало, коли я була ще в 5 класі. Любила з нею спілкуватися, слухати її казки та бувальщини. Проте малою ще була, не додумалась записати. Тепер більше розпитую про неї у рідних.

А доля її була нелегкою… Народилася у 1916 в багатодітній родині. Замолоду почала працювати в колгоспі. Згадувала: хоч і важко було, але ж весело! Ідемо на поле – співаємо, ідемо з поля – співаємо. А ввечері збираємося на Степу (і досі ця назва збереглася за одним із кутків села). А як чекали свята Івана Купала! Коли бабуся розповідала все те, то, здавалося, молодшала.

Вийшла прабабуся заміж у сусіднє село. ЇЇ чоловік, мій прадід, ріс сиротою. Тож на нове господарство стягуватись було нелегко. Будували нову хату – глиняну, а видавалась вона їм палацом. У сім’ї підростала старша донечка та зовсім маленький синочок, коли розпочалася війна. Прадіда викликали у військкомат у перші дні війни. І залишилася прабабуся сама – з двома дітками на руках та недобудованою хатою. Якою ж Ви, прабабусю, були сильною! Гляділи дітей, виконували всю хатню жіночу та чоловічу роботу, ходили жати та молотити на колгоспне поле та ще й хату потроху доводили до ладу. І чекали «трикутничків» з фронту. А ще вечорами співали улюблену дідусеву пісню:

А моя миленька висока, чорненька…

Незабаром фронтові вісточки перестали надходити. Невідомість – то найважче. Так було довгих два роки. Жила лише надією. Жила для дітей. Дочекалась радісної звістки про перемогу, а чоловік з війни не повертався. І от одного дня хтось приніс вістку в село, що бачив Йосипа у райцентрі: стане на облік у військкоматі і прийде додому.

 Оце вже я пам’ятаю зі слів прабабусі: «Я не знала, що мені робити, за що братися. Зразу хотіла мазати в хаті, потім передумала: а що, якщо не встигну та застане серед хати глиняники? Потім стала готувати. Та ще дітям розповідати, що прийде батько, бо вони ж його зовсім не пам’ятали».

На подвір’ї ріс густий спориш. «І ось іде від воріт до хати по спориші у росі мій хазяїн!» – так згадувала бабуся. Його впізнав собака, зразу став лащитися, вимахуючи хвостом. А от діти злякано поховалися на печі і тільки вистромлювали голови. Позлазили, тільки коли почав діставати з торби нехитрі гостинці, а синові приміряв на голову картуз. З тих подарунків і досі зберігається у нашій родині чашка, її у нас називають «з черешеньками». Для бабусі ж приніс нерадісні вісті: важко хворий, був у концтаборі, втік, далі йшов фронтовими дорогами… І чи прийме вона його такого? Звичайно ж, прийме! Рідні стіни усе лікують! Трудилися, наздоганяли молоде щастя, у сім’ї з’явилася ще одна донечка. Прадід ще деякий час, поки знаходив сили, працював у колгоспі бригадиром, але хвороба давала про себе знати. Вся важка робота знову була на бабусиних плечах. Одного ранку прокинулися і не застали в хліві корови. Знайшлися «добрі» люди… Бабуся, коли згадувала про це, – плакала. Допомагали діти. А найменша не відходила від батька.

Коли його нестало, прабабусі не було сорока шести. Кожен день бігала на сільський цвинтар, аж поки її не налякала пташка. «То мені, мабуть, знак був, щоб я дітей гляділа, а не бігала на могилу…» – так розтолкувала це бабуся. На дідусевій могилі досі росте барвінок та дзвіночки (вона їх дзвунками називала), посаджені бабусиними руками.

Отак і стало в селі на одну вдову більше. Далі працювала, ростила дітей, пізніше їх одружувала. Була тихою і скромною. Дуже любила справедливість. На стіні у вишитому рушнику, скільки себе пам’ятаю, висів портрет діда. Заміж більше не виходила. Жила для дітей і онуків, дочекалась правнуків. Відійшла за межу, як і жила, непомітно і швидко, не завдавши нікому багато клопоту та турботи.

Я часто згадую свою прабабусю. Щороку буваю на її могилі в поминальні дні. Коли навідуюсь до її похиленої хати, йду по подвір’ї, зарослому споришем, мені на душі щемко і болюче. Скільки ж горя і турбот, важкої непосильної праці випало на її жіночі плечі… Ви завжди, прабабусю, будете в моїх спогадах, а про Ваш подвиг жінки-солдатки, жінки-трудівниці, жінки-матері я збережу пам'ять для своїх майбутніх дітей.

**Бондар Світлана, 10 –Б клас**