Образец истории

Воспоминания дочери А. П. Самсонова, Валентины Алексеевны Леонтьевой:

… Больше 60 лет прошло с тех пор, и теперь я точно знаю, что не все сказано. Тяжелый женский труд скрыт за словами «Все для фронта, все для победы». А кто оценил, измерил труд детский? Работали в поле, в риге и ждали писем с фронта. А писем нам с мамой не было. Папа очень долго не писал. Только в конце войны мы узнали, что отец попал в плен. Наши войска отступали, а он в это время должен был идти в разведку. Сначала оглушило взрывом, а когда очнулся, то оказался в плену. К сожалению, я не знаю названия концлагеря, куда попал мой отец. Впоследствии он вспоминал, что есть было нечего, ели траву, листья с деревьев. При росте 180, он весил 43 килограмма. Если случались побеги, то расстреливали каждого десятого.

И вот перед наступлением Советской Армии, а это в лагере хорошо чувствовалось, он с товарищем решил бежать. Медлить было нельзя, могли угнать дальше или убить. Побег удался, но от погони пришлось спрятаться в копне сена. Немцы шли и зажигали копны. Вскоре все поле полыхало, а копна, в которой скрывались беглецы, немного подымив, потухла.

Вот уже слышится русская речь… Советская армия наступает. Со слезами радости на глазах и поднятыми вверх руками вышли они из своего убежища. Пленным веры не было. «Позор плена» нужно было смыть кровью. Так рядовой Самсонов попал в штрафной батальон на передовую. Выжить шансов было мало, поэтому домой ничего не написал, решив, что за годы без писем боль утраты притупилась. А мама ждала, ждала. Все мысли каждую минуту у нее были о папе. Она верила во все приметы. По улицам часто ходили гадалки, и все выходило: «Жив. Жив». И вот долгожданное письмо. Отец вернулся в сентябре 1945 года …