**Автор: Пахомов Герман** , **9 «А» класс, школа №8**

Сочинение
 «Трагедия моей семьи».

 *«Ищите друг друга несмотря ни на что»*

Игорь Кваша.

ХХ век в истории нашей страны можно смело назвать «Великим переселением народов». В течение прошлого века на территорию Пермской области съезжались люди из разных уголков страны. К сожалению, не все из них прибывали сюда по собственному желанию.
 Мой прадед Михаил Мандрик родился в 1909 году в местах, часто переходивших от одной империи к другой. К 1930 годам с ними определились – это территория Польши. Жили они на хуторе большой крестьянской семьей и никому не мешали. Но в Москве и Берлине такое положение вещей не всем нравилось. В результате, в сентябре 1939-го армия вермахта заняла Польшу. Германской экономике были нужны новые рабочие руки, и комендатуры начали вербовать работников, обещая неплохую жизнь. Между прочим, не обманули, о чем свидетельствовали рассказы деда и его фотографии. Прадед был мужик «справный», знал столярное дело и много чего еще. Немцы это оценили и вполне нормально отнеслись к «остарбайтеру». Но однажды произошел какой-то конфликт, после чего прадеда перевели к другому фермеру, который хорошо относился к новому работнику и даже ел с ним за одним столом.
 Война подходила к концу. В Германию вошла Красная Армия. Теперь уже другие службы выявляли «изменников и предателей». Михаил предателем не был – он даже не имел к СССР никакого отношения. Но советских контрразведчиков это не смутило, его «освободили» и вывезли на Урал, в Краснокамск, запретив возвращаться на свою малую родину.
 Мой прадед не полюбил советскую власть и местные порядки. Вспоминал он и близких людей, от которых его оторвала война. Женился, родились две дочери. Его жена пыталась найти родню, но пришел ответ, что те края нынче польские, а переписываться с заграницей, мягко говоря, не рекомендовалось, тем более человеку, помеченному клеймом «репатриированный». Михаил Мандрик умер в 1983 году, когда о предстоящих переменах в мире еще никто и не догадывался.
 Затем рухнул Советский Союз, люди стали жить свободнее, появилась возможность выезжать за рубеж. Наступил 2001 год. Мой отец после очередного семейного разговора о том, как «было бы хорошо найти наших родственников» решил: «Хватит. Надо искать» - и обратился в посольство Польши в Москве. Оттуда его направили в Главный архив, в Варшаву. После девяти месяцев переписки с помощью переводчицы следы привели в г. Пшемысль. Местный архив прислал все копии свидетельств о рождении родственников. Они сохранились, даже несмотря на то, что через страну прошли 2 мировые войны.

Но, как пояснил архивариус, в 1947-48 г.г. украинское население Восточной части Польши было вывезено в другие воеводства - это была сознательная политика новых польских властей. И вот уже по новым адресам идут письма с запросами. Все ближе и ближе к цели. В ответном письме сообщалось, что найден племянник прадеда – Марьян. Но без его согласия архив не мог дать адресные данные. Требовался еще один запрос через Варшаву. Да и согласится ли человек дать разрешение, не зная, кто его ищет и зачем. Потянулись долгие недели ожидания.
 Однажды, когда мой отец зашел в Интернет, он наткнулся на польско-русский сайт, на котором можно было задать любой вопрос, чем он, собственно, и воспользовался. Дня через три, решив снова проверить интернет форум, он обнаружил там адрес и телефонный номер дяди Марьяна. Совершенно незнакомая пани не поленилась найти их в телефонной книге. Это был шок…

Уже спустя 10 минут папа и дядя Марьян разговаривали по телефону. Как выяснилось, в семье все считали моего прадеда погибшим в Германии и знали его лишь по рассказам старших родственников. Наша украинско-польская родня тоже пережила немало невзгод за эти десятилетия. Они с удивлением узнали, что на далеком Урале живут их братья, сестры, племянники.
 Эта история могла бы быть отличным сюжетом для передачи «Жди меня». Разница лишь в том, что мы искали родственников самостоятельно.

 Как выяснилось позже, наша родня живёт в нескольких польских воеводствах. Мы узнали, что когда-то большая семья разделилась на 2 ветви: польскую и украинскую, каждая из которых имеет свои обычаи, религию, взгляд на мир. Наша семья старается поддерживать связь со всеми родственниками.
 Раньше я был слишком мал, чтобы понять всю горечь и разочарования в жизни моего прадеда. Но, изучив семейный архив, я понял, как политика и личные амбиции правителей способны влиять на судьбы простых людей, разрушать семьи и родственные связи. А жизнь отдельно взятого человека никого не интересует, когда речь идет об интересах государств, заявляющих, что именно они и есть гарант справедливости и закона.