## https://sun9-27.userapi.com/c205224/v205224746/66c8e/UAN0Zq_8_r8.jpg Приближается великая дата -75 лет со дня Победы – полного разгрома фашисткой Германии во Второй мировой или Отечественной войне. Почему мировая? Потому что вся европейская военная мощь во главе с фашисткой Германией напала на Советский Союз с целью уничтожения ее населения и захвата территории. Отечественная, потому что все население Советского Союза, как кадровые военные, так и мирное население, встали на защиту своей родины. В числе жертв этой войны, которые исчисляются десятками миллионов, погиб и мой брат Ибрагим в 1943г, освобождая город Харьков. Он похоронен в братской могиле в деревне Граково, недалеко от Харькова. Второй брат, Абдрахим, с боями дошел до Берлина и вернулся на родину в родную деревню в 1947 году.

Война- вещь жестокая. Она не жалела ни старых, ни молодых, ни женщин, ни детей. На фронте гибли молодые ребята, которые, может ,в своей жизни не успели признаться своим девушкам в своих чувствах. В первые же дни войны Государственный комитет обороны (ГКО) во главе с И.В. Сталиным провозгласил призыв для тех, кто был в тылу «Все для фронта, все для Победы!». Подчиняясь этому призыву, весь урожай колхозов и совхозов и здоровые кони, а также техника направлялась для поддержки фронта.

Я родился на сорок пятый день начала вторжения немецкой армии на территорию нашего Государства. В моей памяти нет дней военных лет, но я четко помню День Победы 1945 года. Стоял теплый ясный майский день, небо было голубое-голубое, и помню аромат праздничных блинов, которые пекла мать из крахмала. Крахмалом называли картошку, которая по той или иной причине осенью оставалась в земле, а весной после таяния снегов выходила на поверхность. Ее было немного, но мы, дети, собирали их в котелки, приносили домой, промывали, чистили и наши родители из них пекли блины или другую еду.

Лозунг «Все для фронта, все для Победы» не терял свою актуальности и после войны. Хозяйства, которые не были захвачены фашистами, помогали восстановлению оккупированных городов и деревень. В связи с этим мы на местах недоедали, не было нормальной одежды, обуви и учебных принадлежностей. Термин «подножный корм» как раз появился в эти годы. Мы с нетерпением ждали весну, когда сойдет снег и появятся съедобные травы, которые таскали мешками домой. Ели, как я уже упоминал, крахмал, лебеду и был для семьи праздник, если мать находила немного муки для супа делать затируху. Видимо, природа в эти годы с пониманием отнеслась к населению, потому как буйно росла съедобная трава и ягоды в горах. Но не голод, не холод не может остановить детство. Весной, когда снег сходит на буграх, мы, босоногие мальчишки, прыгая через снежные участки, бежали на эти бугры играть в лапту, бабки, городки и другие подвижные игры. Обувь, т. е. лапти, мы обували только зимой, а все лето и до глубокой осени ходили босиком по горам, лесам и по стерне, в результате чего наши ноги постоянно были в цыпках (трещинах). Каждую ночь мы мыли ноги, что было довольно болезненно, и мазали солидолом.

Помню такой случай. Мы, мальчики, на тележках пошли в лес за хворостом, мы были все босые, кроме Зайнуллина Яркая, который был обут в старые отцовские ботинки. Когда мы собирали хворост , на нас ползла большая серая змея. Мы, босоногие, конечно, испугались, стали бить гадюку палками, один Яркай в обуви не испугался и наступил на голову змее, и потом мы ее добили.

Несмотря на все невзгоды, голод и холод, мы жили дружно, уверенные в том, что завтра будет лучше, чем сегодня. В школу мы ходили так же в лаптях, в одеждах с заплатками, но чистые. Учителя нам говорили, пусть будет ваша одежда в заплатках, но чистой. На большие праздники: 1 мая, День Победы, День октябрьской революции, школьники колонной, с флагами шли от школы до конца деревни и обратно. Пели патриотические песни, потом был митинг на котором выступали местные активисты. Помню яркие выступления директора школы Бикбулатова Вали Нуриахметовича, который говорил вдохновенно: «Товарищи, верьте, придет время, когда мы, прижав к груди каравай хлеба, отрежем столько, сколько захотим». Как он был прав, ведь пришло то время, которое он пророчил. А в те годы, после школы мы ходили собирать колоски на колхозное поле, и мне до сих пор не понятно, почему это было запрещено, и полевод на лошади гонялся за нами, заставляя скрываться в лесу или прыгать с обрыва, ведь эти колоски во время вспашки оставались под землей.

Так как еще существовал лозунг «Все для оккупированных территорий!» в колхозе не было лошадей, поэтому работали на быках, запрягая их в ярмо и на частных коровах. Как говорят, «беда не приходит одна». Весной на нашей корове пахали колхозное поле, работали до ночи и в темное время распрягли ее и отпустили. Она, не заметив обрыва, упала с него и разбилась. Наша семья осталась без молока и молочных продуктов. В ту же зиму, разворошив соломенную крышу сарая, волки залезли внутрь и перегрызли овец и коз. Горю нашей матери не было предела. Чтобы прокормить своих детей, наша мать на домашнем ткацком станке изготавливала по заказу селян текстиль: кому палас, кому скатерть и другие вещи. Заказчики расплачивались кто ведром картошки, кто мукой и другими продуктами.

Большую роль в выживании нашей семьи сыграл мой брат Шайхислам. Послевоенные годы семья наша практически держалась на матери и на нем. Он заготавливал дрова, сено, работал в колхозе, а в свободное время ходил на охоту. Приносил домой зайцев, уток, которые были дополнительным продуктом питания. Я тоже с малолетства научился рыбачить и приносил домой свой улов. Не было случая, чтобы я возвращался без рыбы, поэтому в деревне меня прозвали рыбаком. В 1952 году судьба забросила нашу семью в город Оренбург. Брат Абдрахим, который после войны женился и жил в Оренбурге, позвал нас к себе и в марте указанного года мы прибыли в Оренбург. Брат Шайхислам устроился на работу на бетонный завод, а мы с братом Хайдаром ходили на городскую свалку и в другие места, собирали металлолом и сдавали в пункт приема. И надо представить, как мы два подростка ходим по городу босоногие, но на вырученные за металлолом небольшие деньги поддерживали материальное состояние семьи. В конце лета брата Шайхислама призвали в ряды Советской Армии, и мы в чужом городе остались одни: два подростка и мать. Жить стало не на что, и в конце августа мы вернулись в родную деревню. Надо жить дальше. Мать опять взялась за свое ремесло, а мы с братом Хайдаром всеми правдами и неправдами начали собирать колоски. Пилили, кололи дрова для более зажиточных односельчан. Набрали порядочное количество чистого зерна, гороха и в общем-то выжили. И вот тогда, в 1952 году, я впервые наелся хлеба, впервые в жизни.

Страна вставала на ноги после жестокой разрушительной войны, закладывались великие стройки и на одну из них - Братскую ГЭС уехали ребята с нашей деревни по комсомольской путевке. И как было приятно, когда через год на первой странице газеты «Советская Россия» была помещена статья с групповым фото наших ребят. Я после окончания Исянгуловской средней школы, куда каждую неделю ходил пешком по 25 км в одну сторону, в то время дорога проходила через деревни Богдановка, Муйнак и Сарабиль, поработав в колхозе, был призван в ряды Советской Армии. В своей дальнейшей жизни старался сохранить честь наших земляков и отслужив три года дослужился до звания офицера. По окончании службы, по комсомольской путевке, подобно нашим ребятам с Братской ГЭС, поехал на строительство Ждановского горно-обогатительного комбината в город Заполярный, где работал слесарем-монтажником «верхолазом»- параллельно получив профессии электросварщика, бензорезчика. Через полгода работы там меня назначили бригадиром. Но судьба распорядилась мною иначе, и я оказался в Мурманской областной больнице, после чего вынужден был приехать в Чебоксары, столицу Чувашской Республики. Тут я продолжил свою трудовую деятельность, вначале слесарем-сборщиком, потом бригадиром и начальником производства. Желание быть достойным своей деревни/республики мне не давало покоя. И наравне с успехами в производстве я занимался общественной деятельностью. Был председателем профкома, председателем совета наставников, секретарём партийной организации предприятия. В свои 78 лет имею трудовой стаж 58 лет ,не считая колхозного стажа. Это не бахвальство, это маленький пример того, что ни холод, ни голод, нищета не сломали нас. Мы выжили и живем прекрасно. Мы оставили свой след на своей земле.

Желание приносить пользу обществу продолжили мои дети, которые трудились и трудятся на благо государства на государственной и федеральной службах.

Хочу сказать: сегодня на экранах телевизоров, и других СМИ наши политики опять начинают дразнить друг друга, хотят переписать историю. Находятся люди, которые хотят внушить обществу, что не Советский Союз выиграл самую жестокую войну, а другие страны. Что Гитлер и Сталин одинаково враги человечества. Хочу сказать: «Люди, глубже и внимательно изучайте историю, помните, любая война -это горе, особенно вторая мировая, которая принесла его в каждую семью Советского Союза».

Советский поэт Евгений Евтушенко ярко выразил свое отношение и отношение всех остальных людей к войне в своем известном стихотворении «Хотят ли русские войны?..»

Берегите мир, ведь мы ответственны за его безопасность и сохранность для будущего нашей планеты.

**Ваш односельчанин Тухватуллин Шавкат Усманович**

**Г.Чебоксары**