**Елена Рожнова (Челнокова) - внучка Волкова Ивана Федоровича.**

**Потомкам о моем дедушке.**

Волков Иван Федорович (09.05.1909г-10.03.1984г) Родился и проживал в деревне Песковатка Верхнеольшанского с/с Острогожского р-на Воронежской обл., крестьянин. Отец его был офицером царской армии, вышел в отставку. Жили в Стрижанке, что по соседству с Песковаткой. Имел конюшни, кирпичный завод. Кроме дедушки (младшего) у них еще 3 дочери было. Когда началась революционная смута, они спешили все имущество раздать дочерям и выдать их замуж. В гражданскую войну оба с женой умерли от тифа. Дедушка в 9 лет остался сиротой. Дом у него обманом отобрал местный писарь, который заведовал всеми делами. Когда они с бабушкой поженились, он пошел в примаки. Дедушка в школу ходил мало, только читать и писать научился. А вот делать умел практически все по мужской части, очень мастеровой был. Главное занятие - плотник, но умел крыши крыть, колеса гнул деревянные для телег, валял валенки, выкладывал погреб меловыми кирпичами и многое другое. Ветеран Великой Отечественной войны, прошел всю войну. Призвали его уже в 30 с лишним лет от пятерых детей. Он был всегда немногословен, на все вопросы о том, как воевал отвечал: «Как все, так и я.» Или скажет, что «не было там ничего хорошего, убивали только друг друга и все». Поэтому что-то узнать можно было только, когда они выпивали с друзьями и случайно услышишь. Война застала его в Грозном, где он прирабатывал на нефтепромысле, призывной пункт был в Баку. Воевал на Кавказе, в Крыму. Участвовал в штурме Сапун-горы, где подвозил снаряды на подводе, т.к. умел, как сельский житель, управляться с лошадью. Здесь попал под авианалет и бомбежку, но успел прыгнуть в какую-то яму. Его контузило и засыпало землей. Сколько лежал он не помнил, когда очнулся и выбрался, увидел, что все поле покрыто трупами и ни одной живой души. Лошади с телегой как не бывало. Он надеялся услышать хотя бы слово какое-то, стон раненого, но вокруг стояла только мертвая, гнетущая тишина. Он был в таком состоянии, что плохо понимал куда идти и что делать. Потом услышал лай собаки и пошел в том направлении, вышел к своим. Командир обомлел, когда его увидел: «Волков, ты живой?! А мы ведь уже похоронку на тебя составили». Надо сказать, что на Сапун-горе почти никто из воевавших не выжил, дедушка был один из очень немногих , оставшихся в живых. Переходил Севаш, шли по горло в воде с тяжелым оружием, дно было неровное, попадались глубокие ямы, многие, потонули, особенно те, кто плавать не умел. Дальше боевой путь его шел по югу в западном направлении. Участвовал в освобождении Украины, потом Европы. С Кенигсберга (сегодняшний Калининград) их отправили на восток, воевать с Японией. Берлин, наверное, к тому времени был уже взят. Но пока они были в пути, и Япония уже капитулировала. Только домой он вернулся почему-то только в 1946 году. Имел семь боевых наград. Сохранились три: «За оборону Кавказа», «За отвагу», «За победу». Остальные растащили дети, которых было медом не корми, лишь бы надеть и пощеголять в отцовых наградах. Еще был орден Отечественной войны 2 степени и, кажется за Крым, за Прагу и седьмая. Вспоминал он бой в горах Кавказа, когда они практически из «мясорубки» вдруг оказались в долине, где шла совершенно мирная жизнь: пасся скот, жители занимались повседневными делами. Это было поразительно, как в сказке. Однажды он был в гостях у сослуживца-цыгана, и его жена нагадала ему, что он пройдет всю войну и не будет даже ранен. Были такие сражения, что головы не поднять. Он думал все, конец, наврала цыганка. Но так все и оказалось. А быть раненым дедушка боялся больше всего, т.к. насмотрелся на мучения раненых. Он молил Бога, чтоб если на то пошло, лучше б сразу убили. Я вспоминаю, как во времена моего детства мы смотрели военные фильмы. Тогда их часто показывали, как и исполняли песни военной поры. Тем духом было все пропитано. Трудно было представить, чтобы кто- то, как сейчас, не знал дату начала или окончания войны. И если в фильме показывали, что кого-то ранило, мы думали- а, это ерунда. Вот такая была глупость в представлении, далекая от реальности.

Еще интересный факт услышала его внучка, т.е, я, однажды из их разговора с бабушкой. Он рассказывал, что еще перед войной видел сон. Будто сошлись они в драке с немцем не на жизнь, а на смерть. Немец был в форме, которую носили потом фашистские солдаты. И вот противник стал уже одолевать, свалил дедушку на спину и взял за горло, но тот смог все-таки из последних сил свалить его и прикончить. Это был, как теперь нам понятно, вещий сон в котором весь ход войны был показан. Из-за малограмотности дедушка воевал в звании рядового. Только война, похоже, свое ремесло ему хорошо преподала. Когда однажды, в послевоенное время, на одной свадьбе произошла заварушка, они с еще одним фронтовиком смогли раскидать целую толпу. В каких родах войск он воевал мы точно не знаем, только в военном билете было указано- разведчик.

Я у двоюродной сестры расспрашивала, не знает ли она, в освобождении каких точно городов Европы он участвовал. Она все-таки на 12 лет старше и выросла у них с бабушкой. Я считала, что за Будапешт еще медаль у него была. Но оказалось, что нет. Про Будапешт рассказывали в деревне о других односельчанах. Как два родных брата встретились там в переходе и друг друга не узнали: седые оба стали в 20 с небольшим лет. Мужики почти все из деревни погибли, в основном те, кого забрали на войну непосредственно там. Дорога на Москву там проходила, немцы рвались на захват, а их бросали на фронт необученных и практически невооруженных «оружие, мол, в бою добудете». Вдовам было, конечно, горько, что их мужья не вернулись. Одна из них «по-пьяной лавочке» приходила ругаться на дедушку со словами, что они за спинами их погибших мужей выжили. Он ей ничего не отвечал на это, только бабушка срывалась в ответ, говоря, что награды на войне просто так не давали.

А когда дедушка уходил на пенсию, оказалось, что бабушке начислили денег больше. Годы войны ему не включили в трудовой стаж. Бабушка так и сказала: «Ты ж воевал, не работал». Это только сейчас почет и уважение ветеранам, когда почти никого не осталось.

Внешне дедушка был немногословен и суров. Мы его побаивались. Особенностью его характера было то, что если его что-нибудь выводило из себя, он мог подолгу ругаться на все, что попадалось на глаза. Но мата мы никогда от него не слышали. Меня он никогда не бил, хотя ругал часто, а брату иногда доставалось. Пьяным тоже я его не помню, чтобы видела. Пить он квас любил, Как сосед-алкаш говорил: «Да Ивану нужно рюмку водки и ведро квасу. А мне ведро водки и рюмку квасу». А в душе он нас любил. Все для нас делал. Помню, саночки мне деревянные сделал легкие и резные, как игрушки. У меня их даже отбирать пытались соседские мальчишки, когда мы с горы катались…