Участник: Курдюмова Екатерина Валерьевна (18.01.2005 г.р., 14 лет)

Навание работы: **Мой дед**

Форма работы: Мини-исследование

Возрастная категория: средняя школа

Адрес домашний: 353577 Краснодарский край, Славянский р-н, хутор Коржевский, ул. Советская д. 8 кв. 1

контактные телефоны; 8-918-4492932 (мама, Елена Анатольевна), 8-861-46-98-1-58 (школа)

Учебная организация: МБОУ СОШ № 19 хутора Коржевского муниципального образования Славянский район Краснодарского края
Адрес школы: Краснодарский край, Славянский р-н, хутор Коржевский, ул.Зелёная 34а.

7 – А класс

Руководитель: Курдюмова Елена Анатольевна, учитель физики МБОУ СОШ № 19

**Мой дед**

Мой дед, Кухаренко Анатолий Дмитриевич, появился на свет в селе Бурякивка Великобурлукского района на Харьковщине зимой 1942 г. во время бомбёжки. Число точно не известно. Меня настолько поразил факт, что человек может не знать даты своего рождения, и я решила узнать больше о своём деде.

Вся трудность в том, что жил он в Украине, а я нахожусь в другой стране, поэтому у меня не так уж много источников: лишь воспоминания моей мамы да книга «Наш след на земле», изданная одноклассниками деда в честь 50-летия их выпуска.

Прошло несколько месяцев войны, фашистов прогнали из села, снова начал работать сельский совет. Моя прабабушка Ульяна Филипповна Кухаренко, в девичестве, Пивовар, наконец, смогла зарегистрировать своего шестого ребёнка. «Как назвала?» – спросили у неё. «Толька», – ответила женщина. А вот дату рождения сына неграмотная прабабушка так и не смогла вспомнить. «Когда сильно бомбили», – всё, что смогла сказать она работнику сельсовета. Начали вспоминать, когда были бомбёжки. Так и записали дату приблизительно: 22 февраля 1942 г.

Через два дня после рождения маленький Толик лежал на печи, когда во время очередной бомбёжки в угол хаты угодил снаряд. Печь разорвало, ребёнка засыпало камнями и сажей. Но он остался жив! «Вот почему он у меня такой чернявый!» – шутила потом прабабушка.

Её муж, прадедушка Дмитрий Михайлович Кухаренко был партийным, какое-то время работал председателем сельского совета. В 1939 г. к Советскому Союзу присоединили Западную Украину, и прадеда послали на новые территории в качестве представителя власти. С ним поехали жена и дети. Семья была большой, дети маленькие. Поэтому туда же отправилась помогать родная сестра прадеда Надежда.

Надежда Михайловна Кухаренко в детстве перенесла полиомиелит, осталась инвалидом. Поэтому замуж не выходила, жила вместе с братом и помогала его семье. А работала медсестрой. Вместе они прожили во Львовской области почти полтора года, а домой вернулись буквально накануне войны. Прадед ушёл воевать, а семье пришлось хлебнуть все трудности немецкой оккупации.

Через две недели после рождения Толика на территории Бурякивки шли ожесточённые бои. Село несколько раз переходило из рук в руки. Всех жителей, чтобы не мешали, из села выгнали. Примерно в семи километрах от Бурякивки сельчане освоили яр. В нём жили, жгли костры, питались тем, что смогли второпях взять с собой. Кто успел, захватил с собой домашний скот: коров, коз. В яру жители села провели примерно две недели. Был конец февраля – начало марта. В это время на Харьковщине бывает самый коварный мороз: дикий холод и промозглая сырость. Толик выжил и в этих условиях.

Дальше немцы заняли село. Началась оккупация. Прабабушка Ульяна Филипповна вспоминала, как однажды в хату вошли два немецких солдата, и один из них взял Толика на руки. Она ужасно испугалась. Но солдат вдруг стал ласкать ребёнка, прижался к нему щекой, а ей жестами показал, что у него дома осталось двое детей, и что он совсем не хочет воевать, а его заставляют.

Были и другие случаи. Прабабушка Надежда Михайловна (дед называл её «тётка») вспоминала, как немцы заставили её и вместе с соседкой ощипать и приготовить им двух куриц. Соседка ощипала свою курицу, и, бросив её, непотрошеную, в кипящую воду, убежала со словами: «А пусть они, гады, подавятся!» Курица тут же всплыла вверх гузном, а вошедший немец схватил прабабушку, сначала сильно напугал, пригрозив убить, а потом заставил всё переделывать.

Ещё прабабушка вспоминала, как через оккупированное село проходили итальянские части. Они передвигались на ослах.

Бурякивку освободили летом 1943-го. Прадедушка Дмитрий вернулся с войны больной туберкулёзом. Умер он в 1951 г. Через месяц после его смерти на свет появилась Нина – его последний, седьмой ребёнок.

Школа, в которую пошёл учиться дед Анатолий, называлась «Белая школа». Она была построена в 1939 г. на месте бывшего кладбища, частично, из кирпича разрушенного Свято-Преображенского храма. Не берусь судить, повлияла ли церковная «энергетика» школьных стен на судьбу моего деда, но в этой же школе получила начальное образование и моя мама, а само здание используется и поныне.

Старые учителя рассказывали, что для учеников послевоенного времени была характерна какая-то особенная тяга к знаниям, как будто знания были их главной потребностью. Они терпели недостаток в семьях, особенно в тех, где не было отцов. Они не боялись годами топтать тропинки до школы протяжённостью от трёх до девяти километров, преодолевать осеннее и весеннее бездорожье, зимние метели. Для этих «детей войны» (слово-то какое: «дети», как будто война стала для них матерью!) сельский образ жизни, где работа от восхода до заката, был нормой жизни. С ранних лет на их плечах лежала вся работа по хозяйству – забота о коровке и птице. Они знали цену хлеба. Труд для них стал тем экзаменом, что зовётся жизнью.

В 1956 г. в Белой школе был создан специальный профильный класс механизаторов. Это был 8 класс, куда пошли 23 человека – одни мальчики. Им предстояло поднимать экономику разрушенного послевоенного государства. В этом классе оказался и мой дед. Все 23 ученика закончили школу, почти все из них позже получили высшее (в основном, техническое) образование. Есть среди них и военные, и люди с учёной степенью.

После окончания Белой школы в 1959 г. дед Анатолий поступил в Люботинское железнодорожное техническое училище, в 1960 г. успешно его закончил, получив квалификацию монтёра СЦБ (сигнализации, централизации, блокировки). После окончания работал в Ростовской области на станции Матвеево-Курган.

В 1961 г. был призван в ряды Советской Армии. Служил в Вологде, Волгограде, под Запорожьем. Службу закончил в 1964 г. начальником телеграфной станции в звании старшего сержанта. Имел награды и знаки отличия.

После службы в армии мой дед устроился на работу в Великобурлукский район электросетей, где и проработал все остальные годы своей жизни. Начинал с должности электромонтёра, длительное время проработал диспетчером, потом инженером производственно-технической группы. Во время работы обучался заочно в Харьковском институте механизации и электрификации сельского хозяйства, закончив, получил квалификацию инженера-электрика.

Работа в энергетике представляла собой большую ответственность, где главная задача – надёжное, бесперебойное и безопасное снабжение потребителей качественной электроэнергией. Для этого приходилось трудиться не только в рабочее время, но часто и в выходные, и в ночное время быть начеку. Кроме этого в обязанности деда входило обеспечение безопасных условий работы персонала, что требовало особой внимательности, дисциплины, серьёзного отношения у делу. С этими задачами дед справлялся успешно. На работе его всегда характеризовали как грамотного специалиста и ответственного руководителя, пользующегося авторитетом у коллег. Дед Анатолий Дмитриевич принимал активное участие в электрификации Великобурлукского района Харьковской области, в строительстве новых линий электропередач и подстанций, ликвидации последствий аварий.

Мама вспоминает, как однажды в середине 80-х, когда она была школьницей, в районе случился гололёд с обледенением, из-за чего оказались повреждёнными линии электропередач. В результате целых два колхоза и несколько близлежащих сёл остались без электричества. А дальше начались морозы. Авария была настолько серьёзной, что пострадавшие колхозы показывали в программе «Время». Все силы района электросетей были брошены на ликвидацию последствий обледенения. Дед уходил на работу рано, возвращался ночью, парил замёрзшие ноги, спал 3-4 часа, и снова шёл на работу. Линии были полностью восстановлены в рекордные сроки – за одну неделю, вместо отведённых двух.

Кроме этого мой дедушка был преподавателем производственного обучения района электросетей, готовил молодые кадры, принимал у них экзамены. Очень часто к нему обращались одинокие старушки-соседки с просьбой отремонтировать что-либо по части электричества, иногда просто сменить перегоревшую лампочку. Дед всем помогал, никому не отказывал.

Пришли тревожные 90-ые: послеперестроечная разруха, кризис, развал всех производств, перераспределение хозяйств. Зарплаты стали смехотворными, выжить на них было практически невозможно. В Украине это было особенно ощутимо. Не оставляя основную работу, дед устроил на личном приусадебном участке теплицу, и семья начала выращивать и продавать рассаду и овощи. Это занятие его сын продолжает и по сей день. В 2005 г. в 63 года дед ушёл на пенсию. При этом нашёл другое применение своей неуёмной энергии: возглавил кооператив по газификации своего села – и дело сдвинулось с мёртвой точки. Управление кооперативом не позволяло сидеть дома: он каждый день куда-нибудь ходил, ездил, оформлял, договаривался, «выбивал». Сейчас деда уже нет в живых, но, благодаря ему, две улицы села приобрели «голубое топливо».

Но самым главным в жизни Анатолия Дмитриевича была, конечно же, семья. Великобурлукский район находится на границе с Россией, Белгородской областью, именно поэтому украинские сёла в нём располагаются вперемешку с русскими. Дед, сам украинец, женился в 28-летнем возрасте на уроженке русского села Купиной Екатерине Ильиничне. По патриархальным устоям жена принимала обычаи мужа, поэтому главным языком в семье был украинский, хотя и дедушка, и бабушка одинаково хорошо владели как украинским, так и русским языком. Бабушка Екатерина Ильинична родила двоих детей: мою мать Елену и младшего сына Владимира. Кроме того с ними жили прабабушка-мать деда Ульяна Филлиповна и прабабушка-тётка Надежда Михайловна. Так что семья была достаточно большой. Дедушка с бабушкой ходили на работу, а прабабушки занимались хозяйством и нянчили детей. Всё было складно и слаженно в семье: каждый знал свои обязанности и трудился на общее благо. Дети учились хорошо, получили высшее образование. Сейчас у Анатолия Дмитриевича две внучки и два внука. Одина из них я – Курдюмова Екатерина Валерьевна. Кроме собственной семьи, дед часто помогал семьям своих сестёр.

Дедушка страдал гипертонической болезнью. Возможно, она развилась в результате травмы, когда его, новорождённого, присыпало камнями и сажей от разорвавшейся во время бомбёжки печи. Впервые о своем повышенном давлении Анатолий Дмитриевич узнал во время службы в армии, собственно, до того ему никто давление и не измерял. Так он и жил: никогда не лечился, мало спал, много работал, был всегда энергичным и окрылённым высокими идеями. Когда давление уж совсем «зашкаливало», вызывали «скорую», делали уколы, но ложиться в больницу дед отказывался.

В 2007 г., когда мне было2 годика, а брату Давиду 9 лет, жарким летом дед гостил у нас в Краснодарском крае. За три дня мы свозили дедушку на реку Кубань и на два моря: Чёрное и Азовское. Брат вспоминает, как в последний день, он стоял к нам спиной на фоне Азовского моря. В этот момент мама сказала: «Посмотри, какой у тебя молодой и красивый дедушка! Ему 65 лет, а ноги стройные, как у юноши!» А вечером, уже дома, у дедушки случился инсульт. Несколько дней он пробыл в больнице и умер. Тело пришлось переправлять через границу в Украину. На похоронах было много народу…

А вот какие воспоминания оставили о моём дедушке его одноклассники:

«Высоким, стройным, физически и духовно сильным был Анатолий. Ни перед трудностями, ни перед кем-либо не сгибаемый и жизнестойкий». (А. Гуменюк)

«Мне нравилась такая черта Анатолия, как скромность. Он не стремился быть в центре внимания в коллективе. Но и не позволял себя унизить никому. За это мы его очень уважали и любили». (В. Ковтун)

«Анатолий был трудолюбив. На полевых работах, субботниках, воскресниках трудился в полную силу. Дома вся мужская работа была на нём, потому что в раннем детстве остался без отца. Именно в труде раскрылось величие его души». (В. Гонтарь)

«Вспоминая о Кухаренко А. Д., я могу сказать о нём, как о человеке добрейшей души. Помогал всем, кто обращался к нему за помощью по ремонту электрического оборудования и изготовлению технической документации.

Помню, как несколько лет назад мы, одноклассники, собрались пообщаться и отдохнуть. Наловили щук для ухи, собрались у меня, но как на грех, весь день лил дождь. Анатолий под ливнем быстренько соорудил навес из железных листов, и уха была сварена вовремя. Вот такое у него было большое желание сделать доброе дело для товарищей. А встреча тогда прошла на славу, и уха получилась очень вкусной». (В. Солодкий)

Изучая историю жизни своего дедушки, я задавался вопросом: какие главные черты были присущи его поколению? Думаю, что, прежде всего, это большое желание жить: и за себя, и за погибших в той войне. За рано ушедшего из жизни отца, за не вернувшегося с войны молодого, ещё не успевшего создать свою семью, дядю Иосифа. Желание работать на благо своей семьи, своей малой родины, ведь от этого зависело восстановление, благополучие и процветание нашей великой Родины. Второй вопрос, который я задаю себе: а смогу ли я быть похожей на своего деда? Очень трудно ответить на этот вопрос, но хочется, чтобы всё было именно так.

**Литература и источники:**

Книга «Наш след на земле», изданная коллективом выпускников Великобурлукской средней школы 1959 года п/р Баштан Р.Я., Великий Бурлук Харьковской области, издательство «Великий Бурлук», 2010г.