**Авдотья**

*(записано со слов моей мамы – Злобиной Любови Александровны)*

*Автор Елена Злобина*

 *Руководители работы*

 *Бакирова Ирина Борисовна*

*ГБОУ СОШ №9 города Москвы*

*Злобина Любовь Александровна*

 Я родилась на Красной Пресне по адресу Дружинниковская улица, дом 16, квартира 4. Наш двор стоял на Горбатом мосту и пересечении Дружинниковской улицы, или как говорили все, я родилась на Горбатке, там же родился и мой папа – Александр Михайлович. Наша квартира была на втором этаже, мы занимали две проходные комнаты: одну – родители папы, другую – мои родители и моя младшая сестра Ленусечка. В нашей восьмиметровой комнате было два окна, одно выходило на стадион «Метростроевец», а другое – на Горбатку. В третьей комнате коммуналки жили Мария Прохоровна и Сергей Фёдорович. Мария Прохоровна была родной сестрой Лидии Прохоровны, которая вышла замуж за генерала Истомина. И сегодня, когда читаешь гламурные журналы о моде, премьерах и тусовках, на глаза попадаются статьи Екатерины Истоминой, видимо правнучки Лидии Прохоровны и генерала. Это строчки о соседях по коммунальной квартире.

 А четвёртую комнату занимала Авдотья с племянницей Надей. К Авдотье все в квартире относились как к малограмотной деревенской соседке. Надю за глаза звали приживалкой, у Авдотьи не было своей семьи. Авдотья часто приглашала нас с сестрой зайти к ней и чем-нибудь угощала. Если заходила одна сестра, то получив конфетку, всегда говорила: «А Любочке дадите?» И ещё моя сестра любила заходить к Авдотье на красные кислые щи, они у неё были необыкновенно вкусные. И Ленуська говорила: «Я иду к Авдотье на щи».

 На Горбатке я жила до восьми лет, а Ленуська до шести. Потом мы переехали в квартиру в пятиэтажке, которую дали папе на работе. Это о наших соседях по коммунальной квартире.

 Мой папа всегда называл соседку по имени и отчеству – Евдокией Андреевной, говорил, что её муж был красным комиссаром, погиб, а в голодные годы умер и их ребёнок. Видимо, ребёнок этот был ровесником папы.

Поскольку в нашей квартире папа был единственным молодым мужчиной, фронтовиком, имел семью и работал, у нас появился телевизор. Телевизор КВН. Включали его только вечером, когда папа приходил с работы, он ужинал и звал всех соседей, в первую очередь, Евдокию Андреевну, которая всегда приносила угощенье. Это были жареные семечки и мёд. Когда мы переехали в новую квартиру, на новоселье одной из первых была приглашена Евдокия Андреевна. Её подарок мы храним до сих пор. Папа всегда относился к соседке с почтением и уважением. Когда она тяжело заболела, он часто навещал её.

Папино детство и школьные годы прошли на глазах у соседей, на глазах у Евдокии Андреевны. Все соседи провожали его в армию на воинскую службу, затем все ждали письма с фронта. 27 июня 1943 года папин эшелон стоял на железнодорожных путях окружной дороги напротив Нескучного сада, папа был единственным москвичом из состава, и он отпросился у командира сбегать домой. Все бойцы понимали, что эшелон идёт на фронт, впереди боевые действия, и это может быть последней встречей солдата с родным домом, с родителями. Папе все собирали вещевой мешок: кто дал консервы, кто – сахар, табак. Всем хотелось приободрить москвича. И папа побежал через Нескучный мост, через Крымский мост домой… Повидаться с родителями, а, может быть, и проститься, впереди фронт, война… Вот и знакомое парадное, но дома никого не было. Родители ушли в гости, а в квартире была только одна Евдокия Андреевна. Жуткое разочарование и слёзы в глазах, но надо возвращаться быстрее во взвод, иначе дезертирство и расстрел. И мудрая простая русская женщина нашла в эти тяжёлые минуты добрые слова: «Не беспокойся, Саша, отправляйся на фронт. Все продукты и вещи передам родителям. А ты запомни. У бойцов есть очень хорошая примета: если ратник с поля боя никого не застал дома, а ему ещё надо воевать, значит, он обязательно вернётся. Это старинная русская примета. Ничего не бойся, воюй!»

Папа вернулся во взвод, продолжал воевать, но он как заклинание повторял: «Авдотья сказала, я вернусь».

Да, слово должно лечить, поддерживать. И только мудрый человек может распорядиться так словом.