Галина Васильевна Шиц

Мои родители, Новосёловы Вера Сергеевна и Василий Александрович - непосредственные участники Великой Отечественной войны. Они встретились после войны и поженились. Не у многих моих сверстников родители воевали! Но вот рассказывать, вспоминать о былом они не любили. Говорили: «что там рассказывать, ничего хорошего на войне: страх и ужас». Рассказ был, обычно, короток и скуп. Но я, как и многие мои сверстники, очень любила читать «про войну» особенно о пионерах–героях, а позже про партизан и разведчиков. Эти книги трогали душу: заставляли переживать, учили преодолевать невзгоды и любить родину.

«А зори здесь тихие» - одна из книг, которая особо дорога моему сердцу. Потому что и моя мама была зенитчицей на Карельском фронте. Там, где те самые, «тихие зори» …

Отвага, вера и боль – это и есть смысл книги. В строках повести, в судьбах персонажей показана настоящая война. Самых обыкновенных, веселых, беззаботно-счастливых девчонок война вырвала из повседневности. Почти у каждой из них был личный счёт с фашистами. И у Веры Шитовой, моей будущей мамы, такой счёт был. В апреле 1942 года под Ржевом был убит старший брат, сержант, командир взвода, Иван Шитов. И. уже осенью 1942 года, моя девятнадцатилетняя мама, добровольно решила уйти на фронт. Как Галя Четвертак, одна из героинь повести, моя мама не подходила под армейский стандарт. Ростом не удалась - всего 1м 43 см и ножка 33 размера. Направили зенитчицей в только что сформированный в июне 1942 года 885 зенитный артиллерийский полк.

*«Осуществленная мечта всегда лишена романтики. Реальный мир оказался суровым и жестоким и требовал не героического порыва, а неукоснительного исполнения воинских уставов. Праздничная новизна улетучилась быстро, а будни были совсем не похожи на Галины представления о фронте*» (Б.Васильев)

Фашисты всеми силами пытались прорваться к мурманскому порту. Немецкая авиация систематически бомбила порт, суда, стоящие на рейде и у причалов, железнодорожную станцию, аэродром. Город горел днём и ночью.  Мама вспоминала, как трудно девушкам было таскать 16-килограммовые снаряды, заталкивать их в ствол орудий. А ещё «мессершмитты» снижались и расстреливали зенитные батареи.  И так было каждый день и каждую ночь. Маленькие передышки были только в нелётную погоду. Жили в землянках. Девчонки могли уснуть в любом положении, даже на ходу, редко удавалось снять сапоги и шинели. Было холодно, голодно и страшно. Также страшно, как тем девчонкам, которые впятером вышли против шестнадцати обученных и подготовленных фашистских диверсантов.

Событие, описанное в повести, вполне могло произойти и с моей мамой. К счастью она осталась жива и в августе 1945 года вернулась домой. Но ещё долго ей снились тревоги, стрельба и тёмные полярные ночи…

Это маленькое произведение напоминает нам о том, как люди боролись за жизнь и «*держали «свой фронт, свою Россию*».

*«Человека нельзя победить, если он этого не хочет. Убить можно, а победить нельзя»* - самая определяющая фраза повести. Несмотря на трагический, щемящий сердце финал, повесть несёт в себе свет.

Мемориальный комплекс воинам 1-го корпуса ПВО на западном берегу Кольского залива, построенный в 1984 году: с фронтовой землянкой, памятными плитами с именами погибших, стелой женщинам – зенитчицам и эта небольшая повесть - памятник и моей дорогой маме, которая прожила честную, трудовую жизнь, умерла на восемьдесят восьмом году жизни.