*Анна Сабировна Логина, Белорусская средняя школа филиал МБОУ «Гавровская средняя школа» Пыталовского района, 10 класс.*

*Руководитель: Фроленкова Н.М.*

СУДЬБА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА – ИГНАТЬЕВ ИВАН ИЛЬИЧ

Работая в школьном музее, мне на глаза попался интересный материал: ученики школы писали сочинения о своих родственниках в годы войны. Эдвард Игнатьев, тогда ещё ученик 9 класса, рассказал о своём дедушке, о том, через что ему пришлось пройти в годы войны. Всего одна судьба, но какая! Подумалось, сколько мужества в этом человеке, столько всего испытал, а не сломался, не опустился, воспитал хорошего сына, добрых, трудолюбивых внуков. Мне захотелось рассказать об этом человеке. Через две недели после начала Великой Отечественной войны немецкие войска заняли деревню Рушляки Пыталовского района, где жил Игнатьев Иван Ильич. Основные части ушли, а в соседней деревне Емилово осталась немецкая комендатура. Начался «новый порядок». Мобилизацию в Красную армию провести организованно не успели, поэтому многие жители оказались под немцами. Боёв на территории деревни не было, никаких зверств фашисты не учиняли над местным населением. Да это и понятно, ведь это был Абренский уезд Латвии, значит, это латыши, вроде, как и свои. Трудоспособное население немцы привлекали к работам. Например, как писал Игнатьев Эдвард Вячеславович: «Моя бабушка, Игнатьева (Строева) Валентина Никандровна, 1920 года рождения, жительница деревни Наливайки была взята в работники к главному лесничему в Гавры. В её обязанности входило ухаживать за скотом и приглядывать за пятилетним хозяйским сыном. Других брали на заготовку торфа, леса, расчистку дорог, уборку снега. Очень активно шла вербовка молодёжи в Германию и в полицию. Ведь кому-то надо было поддерживать «новый порядок». Желающие были, им давали оружие, обмундирование. В деревне Рушляки таких предателей не нашлось. Шли аресты, людей уводили в лес и расстреливали. Арестованных увозили в Пыталово, а затем в Германию. Так было всю оккупацию. Партизанских отрядов близко не было. Но часто в деревню заходили по ночам люди, просили их покормить. Родители давали всё, что было у самих». (*Воспоминания Игнатьева Ивана Ильича записаны внуком Игнатьевым Э.В.)*.

Игнатьев Иван Ильич родился в апреле 1924 года в деревне Рушляки. Тогда в Абренском уезде, входившем в состав Латвии, была частная собственность на землю. Иван Ильич работал вместе с родителями на своей земле. Ходил в Вышгородецкую школу, окончил 4 класса. Больше учиться не захотел, а родители не настаивали. У них было большое хозяйство, нужны были рабочие руки, а сын у них был единственный. Хозяйство родителей считалось зажиточным. Летом 1940 года в уезд пришла Советская власть. Началась коллективизация, люди, привыкнув работать на своей земле, не хотели вступать в колхоз. Новым веяниям помешала война. Ивану Ильичу было всего 17 лет, мобилизации он не подлежал. Уже в начале 1943 года немцы собрали много молодёжи для отправки в Германию. Попал в их число и Иван Ильич. Всю молодёжь погрузили в вагоны и повезли в неизвестность. Через несколько дней состав остановился, и началась вербовка в армию Власова. Иван Ильич уже слышал об этой армии от других парней и воевать против своих отказался. Всех, кто отказался во время вербовки, посадили в вагоны и повезли дальше. Они не знали, что с ними будет. Думали, что расстреляют. Но через несколько недель этого страшного пути их привезли в Италию. Так Иван Ильич оказался до конца войны в концлагере в Италии. Их возили в горы на разминирование, заставляли дробить камни для дорог, работали с раннего утра до позднего вечера. Охраняли лагерь с собаками, везде вышки, кормили очень плохо, за неповиновение – расстрел. Иван Ильич, рассказывая о тех днях, всегда удивлялся, как он смог выжить. Ведь столько людей было уничтожено только в их лагере.

 В 1945 году их лагерь был освобождён американцами. Те приглашали узников к себе, говорили, что дома их никто не ждёт, и попадут они опять в лагерь. Но Иван Ильич ничему не верил. Он рвался домой, ведь у него на родине остались родители, и им надо было помогать. Он искренне верил в добро. Ведь он никого не предавал, попал в этот лагерь не по своей воле, за что его наказывать? Возвращение его домой было огромной радостью для родителей, они его уже давно похоронили. Побыв с родителями всего сутки, Иван Ильич пошёл в Пыталово становиться на учёт. Но начались новые проверки, спрашивали: «Каким образом ты попал в лагерь, почему не ушёл в партизаны?» Ему дали год исправительных работ. И опять его везут через всю страну в Узбекистан. Опять лагерь, охрана, колючая проволока и собаки.

 Всё пережил Игнатьев Иван Ильич. Вернулся он домой в ноябре 1947 года, женился на Строевой Валентине Никандровне, вступил в колхоз. Много работал, был очень исполнительным на любой работе. Из года в год его имя висело на Доске почёта, он Ветеран труда. Вместе с женой работали сначала в колхозе, потом в совхозе «Вышгородский», затем до самой пенсии в гидрометцентре. Как радовался Иван Ильич, когда началась перестройка, люди вздохнули свободнее. Радовался он, когда люди начали создавать фермерские хозяйства. «Мне бы скинуть годков 30, чтоб я смог поработать на своей земле». Но силы уже ушли. За годы плена здоровье сильно было подорвано. Но он прожил долгую жизнь, умер в 2002 году, а вскоре за ним ушла и жена (2004 год), прожив вместе более 50 лет. Когда Иван Ильич вспоминал молодые годы, то всегда плакал. Говорил, что счастье обошло его стороной. Работал не по своей воле, а по указке да по приказам сверху. Иван Ильич вырастил сына. Семья сына, а это невестка Игнатьева (Назарова) Надежда Ивановна, сыновья Раймонд и Эдвард жили в деревне Наливайки. Они первые пыталовские фермеры – Крестьянское фермерское хозяйство Игнатьевых (действует с 15 апреля 1992 года). Внукам Иван Ильич завещал трудиться не ленясь, быть честными, на чужое не зариться, людей не обижать, так как все люди равны перед господом Богом (это его слова). Внуки, действительно, выросли честными, трудолюбивыми людьми. После окончания Белорусской средней школы получили профессию юриста. Игнатьев Эдвард Вячеславович (1983 г.р) служит в полиции, Игнатьев Раймонд Вячеславович (1982 г.р.) трудится в охране. Какое-то время Раймонд тоже служил в полиции, но потом его комиссовали по состоянию здоровья. Они оба живут в д.Наливайки, куда переехал их отец из д. Рушляки, женившись на Назаровой (Игнатьевой) Надежде Ивановне. После тяжёлой болезни её не стало в 2011 году. Для этих ребят лучше и краше их деревни ничего нет. Они удивляются, куда все едут, чего ищут. Ведь работы у нас хватает на всех, надо только не лениться. Став взрослыми, они ещё больше привязались к своей деревне. Вот уж и семьи появились, родились дети, которые теперь ученики Белорусской средней школы.

 Когда я писала этот рассказ, то испытала какое-то тягостное чувство. Иван Ильич прошёл через плен, унижения, оскорбления, но остался человеком. Да, его любили в семье, уважали на работе, но казалось, он прожил не такую жизнь, какую бы хотел. А когда наступил период перестройки, самостоятельности, силы уже иссякли. Сожалел он последние годы только об этом. Жалко, что не сохранилось ни одной фотографии этого человека. Его дом в д.Рушляки сгорел, а сам он последние годы жил у сына в д.Наливайки.