**Приложение 3**

**Воспоминания земляков. Дети военных лет** (Из материалов школьной музейной комнаты МБОУ «Большеусинская СОШ»)

**Путилова (Пепеляева) Раиса Георгиевна:**

«Я родилась в мае 1941года в Большой Усе. Папу забрали на войну и он не вернулся, пропал без вести. Всю жизнь мама ждала – вдруг придет, стукнет в окошко, но не дождалась. У мамы осталось на руках трое детей: старшему Борису 8 лет, сестре 6 лет, мне полгодика. Мама, Пепеляева Фекла Артемьевна, работала санитаркой в родильном отделении Усинской больницы, работа по сменам, поэтому часто были одни. Я росла очень слабенькой, болели косточки, до 4 лет я не ходила, все болезни были моими. Очень хорошо помню как пошла ножками, громко закричав: «Валя! Я пошла!» В течение одной зимы я выпила 6 литров рыбьего жира и всю зиму сидела на печке, видимо, поэтому и пошла, но часто болела. Еды было очень мало, все время хотелось кушать. К праздникам мама каким то образом умудрялась нам с сестрой шить новые платья, а к Новому году всегда мне делала костюм снежинки. Помню, одно лето я все ходила в этом наряде, нос облупленный, вся почернела от солнца, но снежинка! Правда, платьице из марли уже не было таким нарядным и пышным как в Новый год, видимо, нечего было носить, новогодний костюм стал повседневной одеждой. Каждое лето мы ходили на болото заготавливать ивовые веники для козы, у брата с сестрой была норма, а я просто так, за кампанию. Брат Борис однажды попал в больницу и через маму высылал мне больничную еду, он очень любил меня, а после войны был в семье за старшего, ему было чуть больше 12 лет. В школу я пошла только в 9 лет, один год не ходила, болела. Так что военное детство – это для меня болезни и острое желание вкусно поесть. После войны, чтобы купить обычный сахар в магазине, нужно было вставать рано-рано и занимать очередь. Брат после школы поступил в военное летное училище, детей погибших фронтовиков брали без экзаменов. Всю жизнь посвятил армии, живет в Карелии, имеет звание труженика тыла, так как в военные годы каждое лето ходил с мамой в колхоз жать рожь, за что получали немного муки.

Детям хочу пожелать трудолюбия и крепкого здоровья, здоровому человеку все здорово, не увлекаться пагубными привычками, нужно ценить свое здоровье…».

 **Коровин Виссарион Александрович**:

 «Родился 1938 году. Во время войны жил в деревне Верх-Уса. Отец был призван на военную службу в 1941году на Дальний Восток, по состоянию здоровья вернули домой. Через два года снова в армию – уже на фронт, дошел до Берлина. Жили очень трудно, ели заваруху из муки, летом – травы, ягоды, грибы. Особенно тяжело было весной. Однажды в доме не было никакой еды, мать ушла на работу и наказала сходить в бригаду, где должны были дать кисель. Никакого киселя не нашли, весь день голодом, когда мать затемно пришла с работы, увидела голодных детей и заплакала вместе с нами. Вот как трудно было, не вериться, что пережили такое. Деревня на большой дороге стояла, и мы всегда провожали проходившие грузовики с призывниками, которые на фронт или в училища с Куединской станции отправлялись. Парнишки нам машут и слезы утирают, а мы бежим за ними и тоже руками машем. Не дай бог, чтобы война опять случилась, помнить надо, как это трудно досталось – победить врага. И стар и млад старались по возможности сделать что-то для Победы. Пусть никогда война не повторится, помните об этом».

 **Лыбина (Суханова) Валентина Ивановна**:

 «Я родилась в 1933году в деревне Узяр Усинского района и очень хорошо помню свое военное детство.Перед войной семья переехала в Большую Усу, снимали квартиру в Тихой речке у одной бабушки. С первых дней войны на фронт ушел отец – Суханов Иван Васильевич, прошел всю войну, дошел до Берлина, вернулся в 1947году и до пенсии трудился на почте. Дома остались мама и нас трое – старшеклассница Юля, 12 летняя Надя и я. Мама работала в колхозе, мы ходили в школу. Очень трудно было зимой, дров не покупали как сейчас, а ходили в лес сами. Обычно рано утром, по насту, с санками и пилой. Спилим березу, распилим на чурки, перевезем их на санках домой и бегом в школу. Никакой зарядки не надо, так разомнешься с этими чурками. Ходили в школу в чем попало. Я носила папино полупальто «москвичка», рукава чуть не до колен, но ведь тепло. Весной купили мне подержанную мужскую курточку, всю в дырках, зашивать пришлось долго. На ногах у многих были лапти, но у меня ботинки. Старшая сестра в 1941 году поступила в институт и работала на военном заводе, меняла полученный хлеб на вещи, помогала нам, в деревне купить было нечего и не на что. Каждое лето вместе с мамой ходили жать рожь, рвать лен, осенью за трудодни получали немного зерна или муки. Однажды я серпом сильно порезала палец, никак кровь не унималась, лечить было нечем, только народными средствами. Мама стругала какой-то корень под названием «черный палец» и прикладывала к ране, так и вылечили. Хорошо, что палец сохранился. Как у мамы хватало терпения и силы растить нас в такое трудное время, уму непостижимо. На ржаных полях росла трава, которую мы называли «птичья кисленка», мы рвали ее охапками, сушили, и мама пекла из этой пыли лепешки, немного подмешав муки. Еще труднее жилось детям, эвакуированным из Ленинграда. Они с родителями ютились на квартирах, у них не было ни огородов, ни подсобного хозяйства. Я помню, как мы приносили для них в школу капусту в кочанах, калегу, морковь - кто что мог в то голодное для всех время. Во время войны не помню никаких магазинов, денег не было и купить было нечего. После войны за хлебом ходили в магазин, где его выдавали по карточкам – 200г на человека, но хлеба все равно не хватало и часто приходили домой без него.

 Запомнились военные чаепития: ставили самовар, разливали чай травяной, посреди стола большая миска с мороженой квашеной капустой, так и пили чай вприкуску с мороженой капустой вместо конфет. Я училась в 5 классе, когда одним майским утром в класс вошла учительница Лыкосова Татьяна Гавриловна и объявила, что война закончилась и можно идти домой. Как на крыльях летели домой от радости. Трудно было всем, но все работали, не покладая рук, не говорили о подвигах, героизме, просто работали, чтобы жить. Война закончилась, все стало налаживаться, я получила педагогическое образование и работала до пенсии в коррекционной школе. Желаю всем мира, хорошей учебы, здоровья. Постарайтесь с уважением относиться к людям старшего поколения».

**Рогожникова Анна Леонтьевна:**

 «Родилась я в 1931 году, через месяц после начала войны мне исполнилось 10 лет. На фронт ушли мой отец Леонтий Романович, четверо дядей, один двоюродный брат, трое погибли, отец вернулся по ранению в 1944году, а в феврале 1950 мы его схоронили, умер от болезни легких – следствие ранения. Нас осталось у мамы 8 человек: шесть сестер и два брата, младшие две сестры родились в 1945 и 1946 годах. Семья была большая, ютились в одной избе. С нами жила бабушка, которая и командовала нашей оравой, мама все время была на работе в колхозе – она работала конюхом, мы не видели, когда она приходила и уходила. Все женщины в деревне выполняли работу за себя и за мужчин, ушедших на фронт.

 Военные годы запомнились трудом. Работали дома, огород был нашей главной заботой, пололи, поливали, убирали урожай, пасли скотину, гусей. Зимой ходили в лес за дровами, пилили, грузили, возили на санках, иногда давали в бригаде лошадь. Подростки 7-14 лет работали и в колхозе, помогая матерям, особенно летом много работы: косили, убирали сено, ухаживали за лошадьми, жали рожь, дергали лен. За работу получали не деньги, а трудодни – палочки, за которые осенью выдавали зерно. Часто случалось, что получать нашей семье было нечего, еще в долгу оставались, детей много было, мама брала в долг зерно, горох. Я с 7 лет сама запрягала лошадь, доходило до слез – не хватало силы затянуть подпругу, умела ездить верхом без седла, подведешь лошадь к пеньку, запрыгнешь и вперед, держась за гриву, только ветер свистит. Зимними вечерами при лучине пряли шерсть, лен, чтобы к весне обновить одежду. Вязали носки, варежки, много отправляли на фронт, сами донашивали старое. В домах стояли ткацкие станки, женщины ткали льняное полотно, из которого шили и белье, и платья, и пальто. Самые тяжелые воспоминания о войне – это голод, всегда хотелось есть, работали много, а еда была не очень-то калорийная. В ведерный самовар бабушка выливала 1 литр молока и по утрам мы пили этот белесый кипяток, без сахара, без хлеба. Хлеба, который сейчас в магазине продается, вообще не было в деревне. Пекли обычно лепешки из травяной муки(липовые листья) или из гнилой картошки, они особенно вкусными казались. Однажды от безысходности мама истолкла картофельные ростки и испекла лепешки, невзрачные очень. Не знала она, что они очень вредные, как мы не умерли от них. Видимо, мало их было, что мы чудом не отравились. Летом было веселее: грибы, ягоды, еловчики, щавель, горькая редька, сныть, лебеда – вот наша еда. Спасала от голода река Кама, на берегу которой мы жили. Рыбу не ловили, вода у берега вся покрыта была мазутом, много транспорта по реке ходило. Но была возможность продавать речникам, пассажирам на пристанях табак, который мы в большом количестве выращивали на огороде. Сушили, резали его, иногда до кровавых мозолей, рассыпали в мешочки, и мама продавала его или выменивала на вещи, продукты. Несколько раз с женщинами ходила в Пермь, на базар, где табак можно было продать дороже, и тогда она покупала магазинный хлеб – самое вкусное лакомство той поры.

 В школу 4 года ходила в соседнюю деревню Яган, в 3-х км от нашей деревни. Ходили в лаптях, с портяными сумками, в которых бутылка молока и лепешки, которые превращались в крошки к концу пути. В 5 класс пошла только через год, не в чем было ходить зимой, не было обуви, теплой одежды. Семь классов закончила в Ерзовской школе Частинского района.Оченб хорошо помню весенний майский день, когда нам в школе сказали, что закончилась война. Мы не заметили как пробежали путь до родной деревни и сообщили взрослым о Победе. Телефонов тогда не было и мы первыми принесли радостную новость. Как плакали и смеялись женщины! Кто-то потерял мужа, кто-то братьев, отца и все думали, что самое страшное время закончилось – вернуться мужчины и все наладится.

 Очень мечтала стать медицинским работником, но отец побоялся отпустить меня в далекую Пермь и с тремя подружками я четыре года училась в Осинском педагогическом училище, после прошла курсы переподготовки и стала учителем русского языка. Помните, пожалуйста, каким трудом завоевана Победа. Очень страшно это – война. Пусть мирной и счастливой будет ваша жизнь. Берегите этот мир…»