**Котелев Николай Яковлевич родился 19.12.1931, по паспорту 05.05.1932 село Курбаки Краснопольского района Могилевской области республика Белорусия. Ныне проживающий в х. Привольном Пролетарского района Ростовской области ул. Мира №28**

Когда началась ВОВ мне было 9 лет. Мой отец Котелев Яков Зарович работал с соседом на лесозаготовках. 22 июня к ним приехал посыльный с района, собрал всех жителей села и объявил о начале ВОВ и мобилизации. Отца забрали на фронт сразу на другой день. С мамой Котелевой Анной Леонтьевной, нас осталось трое детей: я и две сестры Таня и Тома. Отец не вернулся с войны, пропал без вести. После начала войны через нашу деревню отступали отряды Красной Армии. Зрелище было удручающим. Отряд примерно человек 50 красноармейцев с одним пулеметом, который везли на детской коляске. Все солдаты изможденные, голодные, оборванные, некоторые ранены, но не сломлены духом. Они обещали нам вернуться с победой. Наша односельчанка Мешкова Анастасия Евсеевна оставила наших двух раненых солдат, которые уже не могли идти дальше с отступающими. Она их лечила как могла, одного солдата она вылечила. Он ушел в лес к партизанам. Второй раненый еще оставался у нее дома, она продолжала его лечить.

Я хорошо помню 25 августа 1941 года, именно в этот день в нашу деревню пришли немцы. Они шли через всё село, выглядели очень браво, почти у всех закатаны рукава на военной форме, у всех на шее висели автоматы. Было много военной техники: танки, пулеметы, мотоциклы. Так началась немецкая оккупация, которая продлилась до сентября 1943 года. Когда немцы вошли в село, то сразу собрали всех жителей и поставили полицаев из жителей деревни, которые добровольно пожелали служить фашистам. Одним из полицаев стал родной племянник Мешковой Анастасии Евсеевны. Перед всеми жителями он выдал свою родную тётю и раненого солдата, которого она лечила. Немцы их обоих расстреляли на наших глазах. Немцы хотели нас запугать, чтобы никто не помогал нашим солдатам. В 1942 году рядом с селом появился партизанский отряд, немцы не были очень жестоки, потому что боялись партизан. Нам, детям не разрешено было свободно играть на улице, за нами следили полицаи, чтобы никто не ходил в лес. В это время в Краснопольском районе расстреляли очень много людей еврейской национальности.

В 1943 году наши начали наступать, немцы вынуждены были уйти из села. На рассвете 30 сентября 1943 года они начали поджигать дома вместе с людьми. Кто не успел выскочить и убежать сгорели вместе с домами. Немцы сожгли две улицы, примерно 300 домов. Мы остались живы можно сказать случайно. Наш дом стоял первым на улице недалеко от леса, его подожгли первым, карательный отряд продолжил поджигать дома дальше. Все дома были деревянные, горели очень быстро. Наша мама схватила нас всех, и мы побежали в лес, там спрятались на болоте, очень долго наблюдая за огнем пожарища. В село мы вернулись лишь после того, как ушли немцы. Жить было негде, и мы с мамой пошли за 7 км к дедушке в поселок Малиновка, который был уже освобожден.

Война продолжалась, а мы начали мирную жизнь. Все дети, невзирая на возраст, работали на полях наравне со взрослыми копали картошку, ходили за плугом, т.е. пахали. В плуг впрягались шесть женщин, а мы мальчишки вместо лошади тянули плуг.

Об окончании войны мы узнали от посыльного из района, который приехал к нам на лошади. Мы все плакали, радовались, что остались живы.

После войны в селе был образован колхоз. Все дети стали колхозниками, на колхозное поле на тачках возили навоз, сажали картофель, бороновали землю лошадьми, косили косами сено, делали скирды. Здесь в своем селе я прожил до 1952 года, выучился на тракториста, работал на гусеничном тракторе ДТ-54.

С февраля 1952 года проживаю в Пролетарском районе, Ростовской области, хутор Привольный. Работал комбайнером, трактористом, шофером. Имею государственные награды: юбилейная медаль «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», грамоту за личный вклад в развитие сельского хозяйства от администрации Пролетарского района 2014 год.

