Історія моєї родини

Родина. Рід. Це те найрідніше, що пов’язує нас споконвіків. І ми його повинні пам’ятати.

Дід моєї прабабусі був козаком загинув у громадянську війну. Прапрабабуся померла. Прапрадідусь, Фартушний Павло, був трактористом, працював у полі, звідти і «чорний ворон» його забрав. Відправили в Умань. Прапрабабуся, Фартушна Килина Кузьмівна, залишилася одна з донькою, моєю прабабусею, Фартушною Оленою Павлівною. Не було що їсти, а це були 30-і роки. Прапрабабуся, працюючи в полі, взяла з собою жменю колосків. За це була засуджена і відбула у в’язниці Мелітополя 3 роки покарання. Як звільнилася почалася війна. Коли поверталася додому, Натрапила на німців. Показала, що із в’язниці відпустили. Ледве дійшла додому. Ноги попухли, зголодніла. Люди давали води, а вдома приїзджав двоюрідний брат Амбросій, допомагав. Привіз коров’ячу шкуру. Варили і так вижили. Прапрадідуся як забрали, так і донині про нього нічого не відомо. Не знайшла. Так і відійшла у засвіти, нічого не довідавшись. Моя бабуся, Дідух Галина Іванівна, а по дідусеві Обатюк, писала кругом, але нічого так і не дізналася. Зараз вона працює в Тетіївському ліцеї №1 вчителем. Дідусь, Обатюк Анатолій Іванович, працював у ПСП «Слобода» слюсарем, потім сторожем у ліцеї. Моя мама, Ковтун Оксана Анатоліївна, теж вчитель, а батько Ковтун Ігор Віталійович, юрист.

Моя родина пам’ятає своїх предків. Ми бережемо пам’ять своєї родини. Бо наші рідні, наша історія, то – святе.