Минем бабам- Гомәров Мәжит Фаррух улы- 1900 елда Башкорт АССРы Зианчура районынын Кугәрчен авылында туган.Сугышка кадәр колхозда фермада эшли. Ә инде сугыш башлангач ,трудармияга алына. 1941 елдан 1943 елга кадәр трудармиядә була. 1943 елнын маенда,шомыртлар шау чәчәккә кумелгән чакта,фронтка китә.Хатлары бик еш килеп тора (кызганычка каршы хатлары сакланмаган).Узебезнен авылдан Туймакаев Аптелгани, Шамгет хуторыннан Колотилов Иван, М.Муйнактан тагын берәу (исемен хәтерләми) ,минем бабам бергә туры киләләр.Якташлар булып йөрилар .1943 елнын августында дүртәвеннән дә хат килүдән туктый.Озак та үтми кара кәгазь килә. Бабам Харьковны штурмлаганда һәлак булып кала.

Ә анын хатыны- Гомәрова Гәбидә Дәвләт кызы, тылда фронт өчен тырышып эшли.Жирен дә сөрә,тырмасын да тырмата. Шул ук вакытта хужалыкны да алып бара. Кыскасы, сугыш вакытындагы тылдагы бөтен авырлыкларны үз жилкәсендә татый. Берсенан – берсе бәләкәй дүрт бала белән кала. Иң кечкенәсенэ нибары ике яшь була. Бу дүрт бала үсеп житеп, үзаллы тормыш корып, Кугәрчен авылында яшиләр.

Ата-бабалар яулаган тыныч тормышны саклыйк, аларны онытмыйк.

Гомәрова Зилә