Творческая работа Долгушиной В. Е.

Руководитель Гербер Г.Г., заведующая филиалом №23

МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального района

**«Письмо из прошлого»**

О том, что когда-то была война, я узнала от своей бабушки Ларисы. В День Победы она рассказала о прадедушках, которые погибли на фронте. А когда я пошла в школу и научилась читать, моя мама мне дала письмо, которое прислала несколько лет тому назад старшая дочь прадедушки Захара – баба Лиля. Это настоящая правда о страшной войне, когда рядом не свистят пули, но люди страдают и гибнут, как в бою. Теперь, когда в школе рассказывают о войне, она мне не кажется далекой и незнакомой. Ведь на той войне погибли мои родные люди. Теперь я знаю, почему её называют «народной».

«Здравствуйте, дорогие родные! Вот села писать письмо, что ты Люда просила, чтоб я написала о нашем детстве. Да детства у нас всех почти и не было нормального, что мы пережили, Бог один знает и берёг нас всех от смерти, а вообще-то нас всех сберегла наша милая и сильная женщина, это наша мама. Светлая память о ней пусть всегда будет и есть в наших сердцах. Ну и не знаю, с чего начать.

В 1941 г. в апреле месяце мы приехали из Белоруссии в деревню Кара-Чумыш в Сибирь. Папа закончил вечерний институт мясо-технологический его направили по распределению в Сибирь. В нашей деревне был один лесопильный завод, он занимал там должность замдиректора завода этого, больше других предприятий в деревне не было. Дали нам жилье, дом двухэтажный, нас же было пятеро детей. Я да Володя были старшие, а вы все малые, а Свете вообще 2 месяца, а в декабре месяце папу как коммуниста в армию забрали, вообще-то не забрали, в это время был такой призыв всех коммунистов добровольно в армию забирали, а коммунисты не имели права отказаться, хотя папа мог не идти в армию, ведь у нас 5 детей было. Но он был очень предан партии и согласился добровольно пойти на защиту отечества. А помню, как мама его провожала, зима, холод, а я бегу за повозкой, в которой папа с мамой сидели, им надо было ехать в город Прокопьевск в военкомат, и реву, бегу за санями, снегу полно, мороз, но что делать, они выехали из деревни, а я вернулась домой, а вы все меня ждете, в квартире холодно, но спасибо соседке бабе Нюре, она уже печку натопила, а вы все на русской печке сидели. Но вот и началась наша жизнь без папы, а мама у нас очень сильная женщина была по характеру, но ей хоть немного помогала баба Нюра, мы же соседи были. Началась жизнь … все были ещё малые, только всех больше досталось Володе, мне и маме. Начали садить огород весной, копали мы сами, мама, Володя и я. Мне было 10 лет, я уже работала, как взрослые, т.е. делала как умела, не то слово умела, могла, мама заставляла и показывала, как надо делать, да и говорила, если мы не сделаем этого весной, зимой мы все умрем с голоду, а мне было жаль всех вас, нас, тогда я уже понимала, если мы не сделаем, кто будет делать. Потом все лето пололи огород, картошки сажали много, все овощи, свеклу, морковь, тыкву, репу. Да еще у нас была корова Манька, вот если бы ее не было, мы бы точно с голоду померли, а мама ее держала, и мы все были довольны. В 1944 г. с мамой произошло горе, у нее был заворот кишок, ей сделали операцию, удалил 1,5 метра кишок, потому что они были не проходимые, делали операцию 7 часов, но врачи очень старались, зная, что у нее 5 детей. И вот все же 3 месяца она лежала в больнице, и опять мне пришлось ходить в город 14 километров пешком зимой проведывать ее в больнице. Но, а дома я уже научилась доить корову Маньку, а баба Нюра печку топила, а вот зимой с такой же детворой ездим в лес за дровами, ведь топить-то нечем было. Мы с мамой косили в лесу на полянах сено на зиму. Вон я с 10 лет прошла все тяготы жизни и не говорила, я не буду делать, просто мне было все вас жаль, да и маму, ведь одной ей было трудно, но в 1942 Света заболела, у нее было что-то с желудком. Её положили в больницу, а в город надо было 14 км вести, ну в деревни-то больницы нет, вот я день один иду в больницу к Свете, а на 2 день мама, и вот там врач, которая её лечила, у мамы просила, чтоб она ей отдала её в дочери, а мама говорит, как же я её отдам, она же моя самая маленькая дочка, а врач говорит, у вас же ещё 4 остается, а мама говорит, где четверо, там и пятеро будет, вырастет. Все вместе на санках возили лес, в лесу искали сухие деревья, сами пилили, сами возили, такие же, как я дети соседки и ещё с нами ездил брат Володи Щелупанова, он был мой ровесник. Вот нас человек пять-шесть, и песни пели, и с горки вместе с дровами, садились на дрова и спускались с горки, потому что мы жили в низине, там речка протекала, а наши огороды были около реки. Вот летом носила воду поливать огурцы, капусты, которые мы с мамой садили. Вот потом я уже и толком не знаю, как вы нам помогали с мамой полоть, только помню, когда мама в русской печке натушит нам на протвеньках овощей, морковь, тыкву, свеклу. Все садились за стол и было так вкусно, что с таким удовольствием ели, что вспоминать и то приятно, как было вкусно. А вот летом же жарко, а я на огороде полю, а так хочется искупаться в речке, мама отпустит на один час и чтоб дома была вовремя, а часов-то нет, вот как хочешь, так и приди вовремя, а то другой раз и не отпустит. Но вот у нас же школа была в деревне, только до 4 классов, а потом другая деревня, а в ней 10-и летка, вот мы всей своей деревней ходили пешком в школу. Зимой помню, жили в какой-то комнате человек по 10, сами себе варили, а что варили, одну картошку да молоко же сами с собой принесём, вот так и учились. Не было ни машин, везде пешком. А летом мы с мамой ходили в лес за ягодой черной смородиной. Один день в лес, другой в город на базар продавать по стакану, а оттуда купили какой-нибудь крупы, а были только пшено да манка, стакан два, и вечером уже не картошку, а кашу мама сварит, да ещё с молоком, объедение. Молоко тоже на базар продать, чтоб какой-нибудь крупы купить, ну вот и почти всё. Правда зимой я на базар т.е. в город носила молоко продавать мороженное, мама как-то его по литру замораживала, а его носила продавать и не знаю, в какие дни, не помню. Потом где-то после войны в году 1946-47 был голод, но стали в городе открываться коммерческие магазины с продуктами, а денег-то нет, вот я годы продам и стану в очередь за 1 кг крупы, а к вечеру ещё домой 14 км надо идти пешком. Очень редко какая-нибудь грузовая машина нас подбросит, дак мы рады.

А вот конец войны мы встретили в дороге, шли домой из города, и сели передохнуть, нас же всегда было человек 5-6, а то и больше. Сидим, уже май, трава, идут какие-то люди, а мы сидим отдыхаем, они остановились и говорят, что передали по радио, что война кончилась. Как мы были рады, кто смеётся, кто песни запел, кто заплакал. Мы-то с мамой как раз были, плакали, что папа не придет, он же в 1942 г. погиб.

Ну, вот потом уже в пятидесятых годах вы подросли и нам с мамой стало немного легче работать дома на огороде, ведь только огород да корова Манька нас и спасала, а хлеба нам давали на иждивенца, т.е. на человека, сто восемьдесят грамм в день, дак я должна была ходить в другую деревню за этим хлебом, а давали один раз в неделю весь выдавали хлеб. А я пока иду 7 километров даже не могла попробовать, а один раз не выдержала и немного съела, дак мама меня ругала, мне было стыдно, но она все равно не била нас никогда. Ну, думаю всё, Люда, ты же уже тоже после войны была, уже училась в школе, да и Толя, Володя, но Света же все время была меньше всех и мы ее все любили и любим, потому что она была похожа на папу. Я-то папу помню и Володя тоже, а вот девочки да Толя, наверное, уже не помнят.

Всё, до свидания, целуем вас всех, большой привет всем передавай, здоровья всем желаем, счастья молодым. Пусть Господь вас хранит, обнимаем, я и Саша».