**Вернуть, а не получить**

Около полугода назад один мой знакомый сказал мне: «Вот занимаешься ты поисковой деятельностью, а зачем? Что это тебе дает? По полям да лесам ходите, кости какие-то ищете. Для чего? Оставьте вы это. Они давно умерли. Не вижу смысла их искать и откапывать. Только деньги и время зря тратите».

Я, конечно, тогда пыталась переубедить знакомого. Объяснить, что каждый год десятки людей встречают своих отцов, дедов, прадедов с войны. Для потомков нет ничего лучше, чем знать, что их родственники все-таки пришли с фронта. Но на тот момент мой знакомый стоял на своем. Если бы не обстоятельство, случившееся позже, он бы так и думал о поисковой деятельности, но, как выяснилось, жизнь может каждого переубедить.

Спустя несколько месяцев после нашего спора, маме парня позвонили из поискового отряда Кемеровской области «Земляк» и рассказали, что ее дед был найден. Радости женщины не было предела. Она знала по рассказам мамы и бабушки, что с началом войны, 20 августа 1941 года, дед был призван на фронт, попал в состав 217-го стрелкового полка 104-й стрелковой дивизии Северного, а затем (с 01.09.1941) Карельского фронта. От него пришло одно-единственное письмо: «Добрались до места, завтра выступаем в бой». Завтра он и погиб. Письмо пришло в Кемерово через несколько недель. Его уже не было в живых, когда жена читала с радостью дочкам отцовское послание. Через некоторое время пришла телеграмма: «Пропал без вести 14 сентября 1941 года во время ожесточенных боев».

Узнав о неожиданном звонке, мой знакомый первым делом позвонил мне. Из-за переполнявших его эмоций он только и мог сказать: «Вы все-таки смогли? Я думал, ты мне сказки рассказываешь». Дальше, действительно, все было, как в сказке: прадед, который с начала Великой Отечественной войны считался пропавшим без вести, вернулся.

Мой знакомый, который скептически относился к продуктивности поисковой работы, на собственном опыте понял, что дождаться родственника, который пропал на полях войны, вполне реально.

Тем не менее, ещё много людей, которые говорят о бесполезности существования поисковиков, о том, что спустя больше полувека невозможно кого-либо найти. Не совсем понятна их позиция: почему они так негативно относятся к этой деятельности, считают ее пустой тратой времени и денег? Поисковики возвращают из небытия тех, кого родственники не надеялись увидеть. Движение это волонтёрское – большую часть средств поисковики вносят сами, тратя и собственное время, отведённое на отдых, и силы.

Становятся преградой в поисковой работе, буквально чёрным нравственным пятном в глазах общества, «черные копатели», которые охотятся за предметами быта эпохи Великой Отечественной войны: оружием, патронами, медалями. Эти варвары раскапывают захоронение бойцов, берут оттуда все, что им нужно, и, в лучшем случае, закапывают обратно, а в худшем – так и оставляют. Проделывая такую работу, «черные копатели» не понимают, что во время раскопок они могут вместе с, по их мнению, мусором, отбросить смертный медальон, по которому поисковики, найдя захоронение и останки, уже не смогут установить личность солдата, потому как приходил сюда «умник» с лопатой, но без царя в голове, и оборвал все возможные нити возвращения бойца домой. А ведь там мог быть и его дед или прадед. Была такая история, когда поисковик на одной из Вахт Памяти совершенно случайно нашел место захоронения своего деда. В тот момент настоящее и прошлое, жизнь и смерть слились воедино, человек на глазах повзрослел.

В погоне за выгодой, «черные копатели» не думают о последствиях. Для них на первом плане – возможность получения денег. Они не понимают, зачем люди безвозмездно роют землю в поисках бойцов, а не артефактов.

Президент России Владимир Путин поддерживает поисковую деятельность: «Ваша работа нужна живущим сегодня и будущим поколениям. Это нужно для воспитания нашего общества в любви и почитании тех, кто отдал свои жизни за страну, за нас. Только общество, которое имеет внутренний моральный стержень, имеет шансы на развитие», – сказал он на встрече с представителями «Поискового движения России» 23 августа в музее Командного пункта Центрального фронта в Курской области.

И если у сторонников поиска достаточно весомых аргументов, почему необходимо заниматься этой деятельностью: увековечивание памяти, преемственность поколений, почитание прошлого, возвращение солдат домой, наконец, то у тех, кто против него, всего один довод – бесплатно. По их мнению, чтобы беречь прошлое, почитать его, необходимо получать за это деньги. Тогда возникает вопрос: ради чего воевали наши деды и прадеды? Ведь они шли в бой ради нас, ради того, чтобы мы жили в мире!

В том, что в современном обществе есть люди, которые этого не понимают и стараются отговорить поисковиков заниматься их работой, я вижу огромную социальную проблему, потерю нравственных устоев государства.

За один полевой сезон поисковики находят сотни бойцов, десятки возвращаются домой к родным и близким. Ради слез радости каждый год выезжают на поля отгремевших боёв поисковики. Они работают под дождями, на жаре, выдерживают степные ураганы, холод, порой даже голод и не просят ничего взамен. Смущаются, когда их награждают медалями, потому что для них поиск – это значит вернуть, а не получить.

**Татьяна Терещенко, студентка КемГУ**