Смілик Яна

**Бутко Надія Олексіївна. Дитячі спогади про війну**

29 жовтня 1935р. народження. Проживала в с. Велика Дорога, Ніжинського району де проживає й сьогодні, за адресою вул. Почекінська 56.

Про війну пам’ятає не багато, адже була зовсім маленькою дівчинкою.

Але коли пролітає літак лякається й сьогодні, говорить Надія Олексіївна.

В її родині було 10 сестер та братів, мати Урченко Приська, батько Олексій Пантелійович. Разом з ними проживав ще й дядько Іван Пантелійович.

Батька та шістьох братів забрали на війну, назад вже не повернулися. Наша родила отримала звістку, що загинув батько. Після війни намагалися знайти де ж вони поховані, але все було безрезультатно. Дядько був інвалідом, не мав лівої ноги, тому на фронт його не забрали.

Роки війни Надія Олексіївна згадує тривожно, говорить що одного разу до них на подвір’я зайшли два німці й спитали «млеко, яйка є?» тоді я злякалася, « затьохкали все в середині», а німець, напевно побачивши чотири маленькі дівчинки, зжалився, бо просто махнув рукою й пішов з подвір’я. По селу часто ходили «поліцаї» й лунали поодинокі вистріли і ми вже знали й ховалися в погребних ямах. Ці «поліцаї» їхали великою підводою та обкрадали село, забирали все, що можна. Їжу, худобу, речі.

Пам’ятає бабуся Надія, як різали поросят та закопували в землю, щоб не забрали та було що їсти.

-«Біля нашого села, в двох кілометрах, проходить залізнична станція «Лосинівка» й найстрашніше було, коли німці бомбили станцію. Вдома вибило шибки, над головою кружляли літаки, інколи й зараз здригаюсь від шуму літака.

Мати забрала нас з сестрами та почали тікати до маминої сестри в село Кравчиха. Дорога проходила через поля, це зараз засуха, говорить пані Надія, а тоді вся Кравчиха була затоплена в воді, і тільки чутно було як у воду падали знаряди, ось цей страшний « бульк» запам’ятався на все життя.»

* А Ваш батько? Ви пам’ятаєте його?
* Ні, батька я взагалі не пам’ятаю, тільки по розповідях. Мій батько та брати загинули на війні, де саме вони загинули нам невідомо, коли ми отримали телеграму про смерть батька, мати намагалась його знайти,не змогла. Але на нашій вулиця було чимало чоловіків, які повернулися з війни.

Хача пройшло вже багато років, але згадки маленької дівчинки не дають спокійно спати вже старій, сивій бабусі.