Конкурс «Страницы семейной славы»

Автор Бушланова Лилия Валентиновна

**История семьи Колупаевых.**

ОТЕЦ: КОЛУПАЕВ ИОН АРТЕМЬЕВИЧ родился 14 января 1903 года в д. Евтино Беловского района Кемеровской области.

МАТЬ: КОЛУПАЕВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВНА родилась 8 марта 1903 года в д. Коновалово Беловского района Кемеровской области.

В 1921 году они поженились. Батрачили. Потом Ион Артемьевич ушел работать на производство, а Анастасия Алексеевна стала домохозяйкой -

появились дети.

В 1930 году вся семья переехала в поселок Школьный Прокопьевского района. Ион Артемьевич работал кузнецом (эта специальность потом пригодилась на фронте). В семье к 1942 году было девять детей. 7 января 1942 года он был призван по мобилизации Прокопьевским РВК. На содержание всей многодетной семьи остались Анастасия Алексеевна и старшая дочь Татьяна 1922 года рождения.

Ион Артемьевич воевал в 831 стрелковом полку с 7 января 1942 года, а с августа 1943 года был ранен в ногу и находился в эвакогоспитале по март 1944 года. По окончании лечения снова был в строю. Но 14 января 1945 года получил осколочное ранение в челюсть и находился на излечении в госпитале до конца войны. Демобилизован на основании Указа от 23 июня 1945года.

Ион Артемьевич имеет правительственные награды: медаль «За боевые заслуги» в сентябре 1944 г., «За Победу над Германией» в мае 1945 года, Юбилейная медаль «Двадцать пять лет Победы» в 1967 году.

Анастасия Алексеевна награждена орденом «Материнская слава I степени» 26 августа 1945 года (награждаются матери, родившие и воспитывающие девять детей).

По возвращении в поселок Школьный Ион Артемьевич снова стал работать кузнецом-инструктором при сельскохозяйственном техникуме.

Они воспитали 9 детей, 18 внуков , 27 правнуков, ну а праправнуков не всех довелось увидеть: Ион Артемьевич умер в 1972 году, Анастасия Алексеевна в 1987 году.

Мы благодарны нашим предкам - труженикам, помним и чтим их память.

*(Из воспоминаний детей Аграфены, Николая, Веры, Татьяны)*

**История Колупаева Николая Ионовича.**

Мой двоюродный дедушка Колупаев Николай Ионович родился 2 июня 1924 года в деревне Евтино Беловского района Кемеровской области. В 30-м году он вместе со своей семьей переехал в пос. Школьный Прокопьевского района, и вся довоенная жизнь прошла в этом месте.

Родители Николая Ионовича батрачили, но потом отец ушел на производство, а мать стала домохозяйкой. Родители были неграмотные, отец работал кузнецом. В семье к 1942 году было девять человек. В школу мой дедушка пошел переростком — 10 лет в первый класс, т.к. жили они в небольшом поселке, где не было школы. В 1934 году семья переехала на центральную усадьбу совхоза, и Николай Ионович сразу же пошел в школу. Учился он хорошо, в 1941 году закончил семь классов с Похвальной грамотой. Закончил учиться в 1941 году 1-го июня, а 22-го июня началась Великая Отечественная война, и учиться ему дальше не пришлось. Его отца призвали в армию в январе 1942 года.

Николай Ионович поступил на курсы комбайнеров школы механизации советского хозяйства и закончил ее через 6 месяцев (в июне 42-го года), а 12-го августа его призвали в армию.

На содержание всей многодетной семьи остались его мать и старшая сестра. Вспоминая годы войны, мы должны говорить спасибо нашим мужественным женщинам, на чьи плечи легла в то суровое время тяжелая ноша. Спасибо их умелым рукам, заменившим сильные мужские руки ушедших на фронт. Далее у моего дедушки начинается трудная военная жизнь.

Великая Отечественная война - испытание на прочность. *«Лучших воинов, чем Уралец и Сибиряк, бесспорно мало в мире. Поэтому рука невольно пишет эти слова с большой буквы». Малиновский Р.Я.*

Дедушку призвали в Виленское пехотное училище, которое дислоцировалось тогда в городе Сталинске, ныне Новокузнецке. 30 января, не окончив училища, половину курсантов отправили на фронт. Он попал в 16-ю гвардейскую Краснознаменную ордена Ленина стрелковую дивизию особого назначения. Молодых солдат рассредоточили между уже бывалыми бойцами-фронтовиками, которые их немного подучивали.

8 марта 1943 года повели их в бой за город Юхнов, что стоит на берегу реки Угра. Когда они подходили к передовой, свистели пули, рвались снаряды, мины. Молодые бойцы от каждого свиста пули и разрыва снаряда пригибали голову, опасаясь их. Бывалые солдаты, которые уже были в боях, от души смеялись над ними и говорили: «Если каждому разрыву снаряда и свисту пули будете кланяться, то у вас к вечеру спина заболит!» И объясняли им, что та пуля, которая свистит, уже в них не попадет, а убивает та пуля, которую они даже не услышат. Бой за город Юхнов был первым боевым крещением дедушки.

Так с боями он прошел от города Юхнова по Смоленщине, освобождая села, районные центры Смоленской области. На вопрос моей сестры Татьяны, видел ли он страшные картины, он ответил, что очень даже много и рассказал ей немного из того, что не забывается:

*«Населенные пункты немцы после своего ухода сжигали, и советские войска заходили уже на пожарище. Люди прятались, кто, где мог, и когда наши отряды заходили в населенный пункт, женщины, старики и дети встречали нас со слезами радости. И так мы прошли по Смоленщине до станции Спас-Деменск, не встретив ни одного целого населенного пункта, все было сожжено. Хотя одно село было целое, только на окраине его, возле дороги, был сожжен только один сарай. Уцелевшие женщины нам рассказали, что в этот сарай были загнаны люди, которые не успели убежать...*

*Наутро, следующего дня сказали, что в том населенном пункте расположились тыловые подразделения и медсанчасть. Через сутки к нам пришло еще одно сообщение, что все дома там взлетели на воздух, оказывается, они были заминированы»*

Однажды жизнь Николая Ионовича буквально висела на волоске. Они подходили на исходные позиции перед станцией Спас-Деменск, но взять ее сразу не смогли. В этом бою они потеряли много бойцов, и он сам чуть не погиб. В него, видимо, стрелял снайпер, потому что выстрел был одиночный. Пуля пробила каску и прошла по волосам на затылке в районе мозжечка. От удара в глазах стало темно. Он упал плашмя, подсунул руку под каску - ни крови, ни боли не было.

Командир взвода младший лейтенант Усатюк (он был с Алтайского края, и они с моим дедушкой считались земляками) крикнул помощнику командира роты: «Смотри, последнего сшибло!» Николай Ионович, услышав эти слова, вжался в землю; вокруг него рвались мины и снаряды. Немцы вели минометный обстрел методическим способом, (это значит через определенные промежутки времени).

А перед этим, когда Николай Ионович лежал на земле, помощник командира взвода, старший сержант кричал: «Товарищ младший лейтенант, что нам делать? Нас здесь двое осталось!» Усатюк ответил: «Если хотите быть живыми, оставайтесь до темноты, а когда стемнеет, ползите в эту низину, откуда пошли в наступление!».

Дедушка посчитал, что это и его касается, хотя командиры считали его убитым. Когда он спустился в низину, то там уже никого не оказалось. Темнота была кромешная, хоть глаз выколи, и он побрел наугад, от передней линии, через болото. Тут он наткнулся на солдата, который сидел на высокой кочке, опустив ноги в воду - это был парень, который пришел в роту Николая Ионовича перед этим наступлением. Дедушка спросил у него, что случилось. Он ответил, что ранен и поднял ногу из воды: вместе с обмоткой на ноге висел кусок мяса. Николай Ионович, недолго думая, взял его винтовку, повесил на себя, и они вместе пошагали в кромешной тьме.

Вот черты русского характера - сострадание, взаимопомощь и поддержка. Сколько шли? Дедушка не помнит, но потом они наткнулись на одну полевую санчасть. Тут стояла машина, покрытая брезентом. Подошла женщина и спросила, что им нужно. Он ответил, что привел раненного солдата. Он оставил парня в санчасти и пошел к линии наступления.

Немного пройдя, Николай Ионович увидел наскоро сделанный блиндаж. Внутри горел маленький костер, снаружи сидело два солдата, которые были посланы утром на кухню за завтраком. Они в наступлении не участвовали. Дедушка громко поздоровался с ними и попросил закурить. Потом послышался голос младшего лейтенанта Усатова: «Колупаев! Ты жив? А мы считали тебя убитым». Он снял каску вместе с шапкой и бросил их в блиндаж. Там был еще комроты. Они повертели каску в руках и сказали: «Да ты, Колупаев, в рубашке родился, еще бы 1,56-2 сантиметра и пуля прошла бы через твой черепок!».

*На вопрос моей сестры Татьяны, считает ли он, что родился в рубашке, дедушка ответил:* *«В рубашке или нет? Не знаю, но мне в ту минуту точно повезло. Это счастье моё, если бы я не отодвинул голову, то...».*

Собралось у блиндажа пять солдат, командир взвода и помкомроты. Помощник командира отдал приказ занять оборону в этой низине. А какая была оборона? Они лежали на земле, потому что нельзя было выкопать окопы. Был апрель 1943 года. Днем было тепло, шел дождь или снег, а ночью морозец. Все были мокрые до нитки. Лежали пять суток. В соседнем взводе два солдата ночью умерли от переохлаждения. А их командир все время тормошил и не давал заснуть, наказывая толкать, друг друга. На шестые сутки на их место приехала новая часть, а они той же ночью ушли к себе в тыл.

Когда рассвело, весь батальон собрался вместе. От батальона осталось 49 человек вместе с командирами и кухнями, хотя полный состав батальона около 1000 человек. Разрешили разжечь костры, обсушиться и обогреться. Николай Ионович снял ботинки, развернул портянки, ноги были белые-белые, а кожа морщинистая. Он приблизился к костру, чтобы погреть ноги, и тут же отскочил от него и закрутился «волчком». Недалеко была лужа, он сунул туда ногу, и нестерпимая адская боль стала утихать. Он понял, что не почувствовал, когда обморозил пальцы ног и больше к костру не полез. Подсушил портянки и обулся.

Позавтракав, все двинулись в тыл, шли медленно, по бездорожью. Вечером подошли к дороге, идти стало легче, но у Николая Ионовича стали болеть ступни ног, особенно пальцы, потом стали отекать ноги до колен. На привалах он уже не садился и не ложился, потому что ноги в коленях плохо гнулись, болели. Опершись на винтовку, он отдыхал и курил. Так они шли дней десять.

Однажды на привале он разул правую ногу. В нос «шибануло» гнилым мясом. Оказывается, у него загнили пальцы на правой ноге, особенно большой. Его отправили в санчасть, а потом в госпиталь легкораненых. Он находился в г. Массальске Смоленской области. Там ему сорвали ноготь с большого пальца. В госпитале мой дедушка пробыл чуть больше месяца. Потом его выписали в запасной полк, который находился в г. Кондрово под Калугой. В запасном полку солдаты занимались хоз-работами, рыли котлованы, строили овощехранилища. Николай Ионович попал в группу солдат, которые заготавливали дрова для Москвы и паровозов.

В сентябре 1943 года в запасной полк приехали «покупатели»

(офицеры, выбирали солдат в свою часть). Группу солдат, в которую попал Николай Ионович, выбрал майор, назначил старших, дал маршрут и они пошли в новую часть. Это оказался 643-й линейный батальон связи, 49-й армии второго Белорусского фронта. В этом батальоне он служил до конца войны. Конец войны захватил батальон в г. Пархим в Северной Германии, в 70-ти км от Берлина. Первый день Победы они отпраздновали в Германии.

Еще был один случай, который рассказал дедушка.

*«Отдыхали мы в небольшом немецком городе. Солдаты свободно ходили по улицам. Вдруг женщины, дети, старики высыпали на улицу и расположились вдоль дороги. Через некоторое время, все увидели колонну немецких солдат, которую сопровождали наши конвоиры. Это были пленные немцы, а люди, вышедшие на улицу, молча провожали их. И вдруг кто-то из русских солдат громко крикнул: «Вот теперь фрицы в Сибирь поедете!» И женщины, как по команде, заголосили, закричали. Наши солдаты их язык не понимали, но нашелся один офицер, который говорил по-немецки. Он спросил: «Почему вы так заголосили?» Они сказали, что в Сибири живут людоеды, и что они с рогами. Тогда тот лейтенант крикнул нам: «Солдаты, кто из вас из Сибири?» Я отозвался, подошёл к ним, женщина внимательно стала разглядывать меня. Она начала через пилотку щупать мою голову, нет ли рогов. Я отошел, а лейтенант еще что-то долго объяснял женщинам, и они, в конце концов, успокоились. Потом лейтенант рассказал солдатам, что произошло. Оказывается Геббельс, (он возглавлял министерство пропаганды Германии) вел такую устрашающую пропаганду среди солдат и населения про сибиряков. Даже были выпущены красочные плакаты, где сибиряк изображался со страшной физиономией, с рогами и кинжалом в зубах»*

В 1947 году Николай Ионович демобилизовался и в апреле того же года вернулся домой. Война закончилась, но есть что-то, что каждый раз напоминает нам о ней. У каждого фронтовика есть так называемый парадный костюм с боевыми и трудовыми наградами или орденские колонки. И в торжественный день Победы ветераны и сейчас надевают эти костюмы. И каждый, глядя на награды, вспоминает свой боевой путь.

Николай Ионович - не исключение. Огромное количество наград он получил за боевые заслуги:

1. Орден Отечественной войны 2-ой степени
2. Медаль «За отвагу» 2-ой степени
3. Звезда Героя Социалистического труда
4. Орден Ленина
5. Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»
6. Медаль Жукова
7. Медаль «За особый вклад в развитие Кузбасса» 2-ой степени

Так же у моего дедушки очень много юбилейных медалей, например: «50 лет Вооруженных Сил СССР», «40 лет Победы в ВОВ» и т. д.

После войны мой дедушка трудился в Кузбассе, а в 1961 году переехал в поселок Притомский. Николай Ионович пошел работать на Томусинскую ГРЭС. Прошел стажировку в 1963 году и стал работать старшим машинистом энергоблоков цеха-200. За 25 лет работы в системе Кузбассэнерго ему записано 32 различных поощрения, и, стало быть, ни одного наказания.

 20 апреля 1972 года вышел Указ Верховного Совета СССР о присвоении Колупаеву Николаю Ионовичу звания Героя Социалистического труда. Один обладатель награды на весь город Мыски.

К сожалению, мой дедушка ушел из жизни в 2003 году. Он умер на 79 году жизни от сердечной недостаточности. Но его имя навсегда останется в памяти всей нашей семьи, я уверена, что Николая Ионовича будут помнить еще очень долго, все кто его знал, ведь память о настоящих героях войны живет вечно в сердцах близких людей и всего народа.

*(Из воспоминаний сестер Николая - Аграфены, Валентины, Веры, Татьяны, внучки Татьяны)*