Дзяржаўная ўстанова адукацыі

“Ісернскі вучэбна-педагагічны комплекс яслі-сад-сярэдняя школа”

Конкурс дзіцячай творчасці “Салют Перамогі – 75!”

Аўтар: Булай Усціна.

Узрост: 14 год.

Настаўнік: Воўчык Таццяна Сяргееўна.

 Мая прабабуля, Бараноўска Зоя, у часы Вялікай Айчыннай вайны разам з бацькамі знаходзілася ў партызанскім атрадзе. Ёй было каля дзесяці гадоў. Партызанскі атрад знаходзіўся каля вёскі Жылін Брод, на Случчыне.

 Яна прайшла ўсю вайну. Ветэран вайны.

У партызанскім атрадзе

Бяжыць сцяжынка між дубоў, “Чужынцам спуску не дамо”,-

Па ёй спяшаецца дзяўчынка, Так гаварыла Зося маці.

Ідзе ціхенька да бацькоў, Мы адстаім наша сяло.

Патрэбна кожная хвілінка. Не трэба, маці, гараваці.

Яна ў вёсачцы жыла Бяжыць сцяжынка між дубоў,

пад Слуцкам, у слаўнай вёсцы Боркі. Па ёй спяшаецца дзяўчынка.

Навала цёмная прыйшла, Няма навалы. Усё прайшло.

І стала сэрцу млосна, горка. Настала радасці хвілінка.

Не думала яна тады,

Што цёмны лес ёй стане домам,

Што ад вясны і да вясны

Ёй рэха адгукнецца борам.

Не верыла яна тады,

Што стане хутка партызанкай,

І ўратуе ад бяды

Аднавяскоўцаў цёмным ранкам.

Не ведала яна тады,

Што ежа стане падарункам,

На рэчку прыйдзе, да вады,

Крыніца стане іх ратункам.

І боль, і гнеў у яе вачах:

Радзіму фрыцы захапілі!

Не спіць дзяўчынка па начах:

У дзяцінства дзверы зачынілі.