**«Моя мама – незаметный труженик войны…»**

**Сочинение - исследование**

 Ф.И.О Подлеснова Ирина Николаевна

Возраст: 69 лет

Адрес: Базарно Карабулакский район с. Белый Ключ

Руководителя; Колотилина Елена Александровна, ведущий библиотекарь Большегусихинской сельской библиотеки-филиала Муниципального бюджетного учреждения культуры «Базарно-Карабулакская межпоселенческая центральная библиотека»

Приближается Великий праздник нашей страны – 75 лет Победы над фашизмом. 75 лет мы живём под чистым небом благодаря нашему народу воевавшему на полях военного времени. С каким трудом доставалась победа на фронтах и в тылу знают все. Много написано об подвиге народа, много ещё будет написано. Война не обошла стороной и мою семью. Я расскажу о судьбе военного периода моей мамы, Рябовой Лидии Ильиничны (Лавринец). Когда началась война маме было 13 лет. В семье Лавринец было шесть детей. Старшему брату исполнилось 19 лет, он учился в Сталинабаде (Душанбе) в педагогическом училище. В августе 1941 года ушел на фронт. Старшей сестре было 15 лет, младшему брату 11 лет, младшим сестрам было 5 лет и 2 года. В 1939 году моя бабушка овдовела, детей растила одна. Работала комендантом речного порта, считалась грамотной так-как окончила 4 класса церковной приходской школы. Дедушка утонул в реке Амударья (устар. Амур – Дарья), где работал в пароходстве. Началась война, все трудоспособные мужчины были мобилизованы на фронт. На полях Таджикистана созревал урожай хлопчатника, за которым надо было тщательно ухаживать. Всех детей с 12 лет отправили работать на хлопковые поля. Хлопок надо было чеканить, полоть, по запланированным часам поливать. Ведь тогда каналов не было, для полива воды не хватало, и дети по расписанию пускали воду по арыкам. В сентябре начиналась уборка хлопка. Перед тем как начинать собирать хлопок мальчишки проходили по полям, ловили змей, чтоб меньше было укусов. Отловленных змей сдавали в серпентарий – там змей доили, а змеиный яд шел на лекарство. Дневная норма сбора хлопка была 100 кг. Девочки собирали, а мальчики относили на хирмам (глинобитная площадка) где хлопок сортировали. Сентябрь и октябрь – это благоприятное время для сбора урожая, нет дождей. В ноябре начинались дожди, хлопок не пушился и его приходилось с трудом вытаскивать из коробочек. У всех детей руки были покрыты кровавыми ранами, потому что хлопковые коробочки полностью не раскрывались, становились острыми. Кормили детей плохо. Утром давали по одной пяле чая, заваренного морковью или листьями тутовника, а вечером после уборки хлопка, давали всем кашу из отрубей с хлопковым маслом. От таково питания дети часто стали болеть. В больницу больных не возили, а поили отваром какой-то травы. Один раз обессиленные, измученные дети всем классом решили убежать из колхоза «Коммуна», в котором работали. Они прекрасно понимали, что все будут наказаны, поэтому всем классом пришли в школу, а там их ждали сотрудники из милиции, прокуратуры и из горкома партии. Дети рассказали, как их кормили, как они спали в сарае на голой земле, как все болеют. Всех детей отправили на лечение в больницу, где их лечили целый месяц. Среди этих детей была и моя мама. После лечения всех детей привезли в колхоз имени Жданова. Там кормили хорошо, утром давали лепешки с чаем, в обед суп с мясом, а вечером овощи и чай. Дети были этому очень рады.

С нового года и до 1 мая начинались у детей занятия в школе. С начала мая опять начиналась работа в колхозе по обработке хлопковых полей. После выполнения дневной нормы работы детей отпускали домой. А дома ждала другая работа. На каждую семью с детьми выдавали по 10 граммов червячков-шелкопрядов, которых надо было вырастить. Дети залазили на деревья, аккуратно рассаживали на листья шелкопрядов. Таким образом выкармливали их, пока не образовывались коконы. Каждая семья должна была собрать мешок коконов и сдать в артель «Родина». Артель из этих коконов пряла и ткала шелк. Этот шелк уходил на пошив парашютов. Школьники, которые не подходили по возрасту на хлопковые работы, ходили работать на берег реки Сурхан рубить камыш. Камышовые метелки собирали отдельно, из этого материала делали матрацы и подушки. Сам камыш измельчали, смешивали с угольной пылью, смачивали, а потом катали колобки. После просушки такими колобками топили печи.

 Зимой, в период учебы, с артели по домам развозили для пошива раскроенные тканевые детали - фуфаек, брюк, гимнастерок. На семью моей мамы был выдан план пошива одежды: 12 гимнастерок, 12 брюк, простегать 12 фуфаек, связать 20 пар носков и 20 пар варежек с 2 пальцами, для удобства в стрельбе. Вся эта норма была рассчитана на 2 месяца. Работали всей семьей.

В 1942 году в Таджикистан привезли эвакуированных детей из детского дома. Моя бабушка Слухаева Евдокия Ивановна работала комендантом и на неё возложили обязанность срочно сформировать детдом и быть его заведующей. Специализированного здания не было. Бабушка была вынуждена разными путями освободить жилой барак от жильцов, а это здание переоборудовать под детский дом. Своим детям строго на строго запретила подходить к детскому дому, чтобы люди не думали, что её дети там питаются. Однажды всех жителей речного порта собрали в клубе, для проведения всеобщего собрания. На этом собрании обсуждались успехи и недочеты в работе. Зачитывалась боевая сводка с фронта. На этом собрании зачитали и письмо с фронта маминого старшего брата Лавринец Сергея Ильича. В письме он благодарил за посылку с тыла в которой были носки и варежки, связанные жителями речного порта.

В период войны каждая семья получала паёк из набора продуктов, строго по норме. Такой паёк получала только бабушка, потому что у детей отбирали продукты взрослая шпана. На паёк давали 200 гр. хлеба на человека. На человека в месяц выдавали 18 грамм крупы, 18 грамм сахара, 10 грамм муки, 300 грамм хлопкового масла. Летом питались овощами, фруктами. Сушили фрукты на зиму. Капали корни аира, сушили, затем мололи в муку. Ловили в реке рыбу. В семьях, в которых было совсем голодно в пищу использовали пойманных ужей, ежей, черепах.

В 1944 году пришел с фронта раненый старший брат мамы. Был он в то время в звании младшего лейтенанта. После курса лечения опять ушел на фронт. После войны он продолжил службу в рядах Советской Армии до 1977 года. Вот так семья моей бабушки добывала Победу, кто на фронте, а кто своим трудом в тылу. Ведь если бы не работал тыл, на фронте солдатам было бы ещё тяжелее. Моей маме 92 года, каждый раз, когда по телевиденью смотрит художественные или документальные фильмы про войну, вспоминает своё детство, которое прошло в праведном труде.