***СОРОКОВЫЕ, ГРОЗОВЫЕ***

 ***«Весь мир спасая о беды,***

***не за награды вы радели…»***

***Все дальше от нас вторая мировая война… Все меньше остается на земле тех, кто сражался за освобождение нашей Родины от фашистских захватчиков в кровопролитных боях той войны и самоотверженно боролся за победу на трудовом фронте. Тех, чьи сердца все еще хранят израненную болью память о военном лихолетье. Тех, кому выпала тяжкая доля пережить поистине нечеловеческие испытания на прочность, и кто еще может рассказать, как очевидец, какой неимоверно дорогой ценой досталась им - нашим отцам, дедам и прадедам - Великая Победа в той страшной войне. Неумолимо время… редеют ряды ветеранов, и трудно сдержать скорбный вздох, идущий из самых глубин сердца: как жаль, что так до обидного коротка человеческая жизнь – какой бы героической и легендарной она ни была!..***

Тимофей Сафронович Исаев – коренной житель села Михайловка Прокопьевского района Кемеровской области. Он остался единственным, здравствующим и поныне, участником Великой Отечественной войны из тех ста шестидесяти односельчан, кому довелось воевать в те грозовые сороковые на фронтах нашей Родины. Шестьдесят пять воинов, призывавшихся на фронт из затерянного в сибирских глубинках чувашского села Михайловка, не дожили до фанфар в честь Победы, сложив за нее головы на полях сражений. Оставшиеся в живых уже в мирной жизни почили на родной земле, скончавшись от полученных ранений, болезней и старости.

Последний из михайловских могикан – Тимофей Сафронович Исаев не гордится своими фронтовыми подвигами и не кичится полученными им воинскими наградами. Он считает, что в его судьбе нет ничего особо героического. Говорит, как и положено испокон веков мужчинам, он пахал землю и сеял хлеба, мечтал завести большую и счастливую семью. А когда над этими мирными делами и помыслами черной грозовой тучей нависла угроза фашизма, он, как и другие мужчины, счел своим долгом взять в руки оружие и встать на защиту своей родной земли, своих близких, отвоевывая у врага законное право на мирную и созидательную жизнь. Его рассуждения о событиях тех лет, которые мы сейчас называем не иначе, как героическими, по-житейски просты, по-крестьянски бесхитростны: «С малолетства приросшие к сохе и земле, мы, вчерашние животноводы и землепашцы, не могли не испытывать страх, и ужас, попав в настоящую мясорубку. Кровопролитие было страшным, и мы понимали, что не всем посчастливится вернуться с полей сражений после смертельной схватки с лютым врагом живыми и невредимыми. Но также мы понимали и то, что каждое сражение было не просто борьбой двух противоправных сил, для нас это было святым, правым делом, а потому победить фашистов нужно было любой ценой, даже ценой собственной жизни. Мы воевали не за награды и не за славу, мы воевали за Отечество, под которым каждый из нас подразумевал прежде всего свой город, свое село, свой дом… »

На встречах с молодежью Тимофею Сафроновичу часто приходится возвращаться вспять в те сороковые - грозовые, хотя возвращаться туда - даже мысленно, даже спустя семь десятилетий – для него очень тяжело. Спрятанные в глубинах времени события воскрешаются ясной и твердой, несмотря на почтенный возраст, памятью ветерана, и заставляют вновь и вновь заново переживать то, о чем ему меньше всего хотелось бы вспоминать…

В привычном размеренном ритме текли, напоенные благостным июньским теплом, последние дни мирной жизни сорок первого года. И тот роковой, ставший знаменательным, день 22 июня, круто повернувший течение истории жизни всей страны в иное русло, с раннего утра ничем не отличался от предыдущих. Взрослые трудились на прополке пшеницы, а Тимофей Исаев вместе со своими сверстниками, пятнадцати-шестнадцатилетними подростками, копнил (в совхозе как раз началась заготовка на сено вошедшего в самый сок разнотравья). Работа была в самом разгаре, когда вдруг явился не похожий сам на себя бригадир Василий Михайлович Чернов и взволнованно сообщил: «Бросай работу! Всем – на площадь перед конторой, там сейчас митинг будет». И, чуть помедлив, запинаясь, глядя перед собой невидящими глазами, добавил: «Война началась… Немец на нас напал…»

Женщины сразу заохали, запричитали, заголосили, подхватив подолы, чуть ли не бегом припустили в село. Ребята испуганно примолкли, оторопели, еще не понимая всей глубины сути сказанного, но интуитивно почувствовавшие чуткими детскими сердечками какую-то угрозу: сообщение о войне вовсе не располагало к лихой беспечности, с которой они играли в эту самую войну.

На Центральную улицу Михайловки, словно муравьи, со всех сторон начали стекаться, словно муравьи, застигнутые врасплох, побросавшие все свои неотложные и текущие дела, люди. И вскоре пятачок перед совхозной конторой был заполнен народом. Толпа волновалась и гудела, как встревоженный улей. Тимофей подоспел в тот момент, когда перед собравшимися выступал односельчанин Григорий Шевляков. Он тяжело размахивал, словно рубил сплеча, крепко сжатым кулаком, и бросал в толпу твердые, обрывистые, наполненные решимостью, обещания: «Мы раздавим врага! Гитлер не пройдет! Не дадим опоганить свою землю! Жизнь свою отдадим за Родину, за Сталина!»

Тимофей слушал и напитывался горячими речами односельчан, клявшихся не жалеть сил и не щадить жизни для победы, а в груди его все тревожнее и сильнее билось сердце: он подумал о своем старшем брате, Алексее, которому до демобилизации со срочной службы из рядов Советской Армии оставались буквально считанные дни. Алеша был для Тимохи все равно что отцом, он ждал его возвращения с огромным нетерпением, гордился старшим братом, мечтал о том счастливом моменте, когда гордо пройдет с ним – бравым солдатом - по сельской улице, как будут завидовать ему при этом его приятели, как одобрительно будут оглядывать Алексея при встрече односельчане. Служба в армии в стране считалась почетным долгом, а уж на селе-то к служивым и вовсе было особое - уважительное – отношение. Считалось: раз уж Родина доверила тебе автомат, то после прохождения армейской школы жизни и люди могут доверить тебе какое-то серьезное дело.

Тимофей поискал глазами мать, деда – как-то они переживут известие о начавшейся войне, ведь они тоже все глаза проглядели, поджидая своего дорогого сыночка и внука, которому оставалось дослужить всего четыре месяца? Как же теперь-то? Вместе с Алексеем Исаевым там же, в Забайкальском военном округе, в одной с ним части служили еще несколько парней из Михайловки – его односельчане рокового 1919 года рождения - Александр Антонов, Петр Карзаков, Иван Воронов, Ефим Савельев. Кого-кого, а уж их-то, подготовленных по всем правилам ведения военных действий солдат, с началом войны навряд ли отпустят дома на печке отлеживаться – это не только Тимохе - даже ежу, как говорится, было понятно.

Село после 22 июня как будто оглоушили: с наступлением темноты не слышно стало песен на молодежных вечерках, стих смех. Женщины, глядя на своих мужей и сыновей, не стесняясь, открыто плакали, не в силах сдержать непршенные слезы, старушки, управившись по хозяйству, надевали чистые платки и подолгу исступленно молились перед скорбными и суровыми ликами святых. Из поколения в поколение передавались эти иконы, призванные защитить, спасти и сохранить от любой беды, потому-то к ним в первую очередь теперь были обращены взоры и мольбы верующих в несокрушимую небесную силу и всемогущество.

Сам Тимофей как-то слабо представлял себе присутствие войны в своей жизни. Его мысли почему-то все время сбивались на собственную военную подготовку, которую проводил с сельской молодежью районный военкомат. Обучение ребят допризывного возраста военной стратегии больше воспринималось подростками, как некая игра: деревня на деревню – Бурлаки на Михайловку, Березовка на Алексеевку, чумышанские на пчелкинских: одни – «наши», другие – «враги», потом менялись ролями, все – с деревянными гранатами, такими же невсамделишными винтовками, с железными трубами и трещотками, имитировавшими звуки стрельбы. Нападения, засады, разведка боем, десант, ориентировка на местности….

И хотя ход таких ненастоящих боев каждый раз разбирался взрослыми на полном серьезе, сами участники учений относились к ним, скорее всего, как к увлекательному мальчишескому развлечению. Настоящая учеба, солдатская школа, по их мнению, должна была начаться в армии, пройти армейскую службу тогда каждый мальчишка почитал за честь. Увы, этому поколению юношей была уготована иная участь… Война перечеркнула все, что казалось незыблемым.

Не зря тревожно ныло и обливалось кровью сердце Тимофея: по распоряжению командующего фронтом весь состав шестьдесят пятой стрелковой дивизии под командованием полковника Кошевого, в которой служил его старший брат Алексей, была в срочном порядке из Забайкальского военного округа переброшена на освобождение Тихвина. Эшелоны с солдатами и орудием пошли на Запад, минуя Кузбасс. Там, в далекой и противоположной от родного дома местности, молодым бойцам с первых же дней довелось принимать участие в тяжелых кровопролитных боях с врагом. Там же Алексей Исаев получил свое первое ранение и после лечения в госпитале был снова отправлен на фронт.

Вплоть до мая 1943 года храбро сражался сибиряк из Михайловка Алеша Исаев. Возле Старой Руссы, на Новгородчине, во время многомесячной обороны в лесах и болотах Волховского фронта, был еще раз, но уже тяжело, ранен осколками мины в левое бедро и правое плечо. Сложная операция, проведенная в условиях военно-полевого подвижного госпиталя, не спасла жизнь молодого бойца. Через девять дней после нее, 15 марта 1943 года, Алексей Сафронович Исаев скончался от полученных ран.

А в далекое сибирское село Михайловка полетела черная весточка: «…ваш сын… похоронен в братской могиле деревни Бор Залучского района…» Мать, Марфа Трифоновна, одна поднимавшая на своих плечах пятерых детей, проводившая к тому времени на фронт трех сыновей, бессильно обмякла на подкосившихся ногах и боком, неловким кулем повалилась на лавку, прижала ладонь к груди, от щек ее разом отступила кровь, лицо вмиг постарело, посерело, и зашлась мать в истошном крике. Вырвавшись из-под крыши неказистой избенки и распоров высоту скукоженных от великой материнской скорби небес, взмыл и распластался над таёжной сибирской деревенькой древний, как мир, бабий плач-причёт: «Ой, да бедная ж ты моя детонька… да не увидеть тебя больше никогда моим глазонькам и не прижать к сердцу сыночка своего ненаглядного, родимого… Сокол ты мой ясный, да пошто же на далекой на чужбинушке не уберегла тебя моя молитва материнская… и не обрядить, не оплакать мне тебя в последний путь-дороженьку, и не упадет то горючая слеза материнская на твою на могилку сиротскую… Ой да никто же теперь да не проведет тебя, моя кровиночка, по шумной деревне из конца в конец… Да никто же не попотчует бравого солдатика вкусным хлебушком, не угостит чаркой пива, не поднесет берестяной туесочек с медом… Никто не похвалит героя на радость матери… Как же мне-то, сердешной, теперь быть-жить без тебя на этом свете, если глазоньки твои ясные уже никогда не увидят родимой сторонушки и не ступят ноженьки да на порог отчего дома…» Нестерпимо долго еще бился по селу и разрывал в клочья душу всех, кто слышал этот леденящий кровь стон – разговор матери с погибшим сыном, пока не обессилел он до жалостливого, застрявшего на одной надрывной ноте «А-а-а-а-а-а-а...» Так кричат смертельно раненые животные, не в силах более никак выразить всю боль, отчаяние, бессилие, тоску и ужас. Крик выдохся вместе с канувшим в ночную мглу помертвевшим от сострадания солнцем… Тяжело вздохнула на окраине деревни вековая тайга, печально дрогнули тяжелые лапы ее кедров, сочувственно зашептались-зашелестели трепетные верхушки осиновых колков… Замерла деревня, затаилась, по самые крыши погрузившись в ночной мрак, укутавшись в великую скорбь… Гнетущее предчувствие, что много, ой, как много еще предстояло ей выслушать, вытерпеть таких вот, похожих на этот, горестных женских причитаний, интуитивно подсказывало: нужно набраться сил и терпения, терпения и сил, иначе – погибель...

Тимофей Сафронович долгое время ничего не знал о гибели своего старшего брата. В августе сорок второго он сам, едва только исполнилось ему семнадцать, тоже попросился добровольцем на фронт. Его направили в Красноярское пехотное училище, где курсант Исаев в течение шести месяцев изучал оружие, ручные и станковые пулеметы, а потом в звании старшего сержанта прибыл в Звенигород в учебные казармы воздушно-десантных войск. И снова шестимесячная подготовка – прыжки с парашютом, изматывающие походы по 20-30 километров с полной выкладкой.

В июне 1944 года 304-й стрелковый полк воздушно-десантных войск, в составе которого воевал Тимофей, перебросили на Карельский фронт. В Карелии его полк прославился в кровопролитных боях с финнами в районе Ладейного поля и за освобождение города Олонец – одного из старейших городов северной России, расположенного на Олонецкой равнине. Это был стратегически важный военный объект, где проходили основные коммуникации войск, и имелись три полосы обороны. Финская армия была полностью укомплектована, обладала значительным опытом ведения боев в лесисто-болотистой и озерной местности.

«Утром 21 июня 1944 года главные силы 7-й армии под командованием генерал-лейтенанта А.Н.Крутикова развернули наступательные действия на участке между Ладейным полем и Ладожским озером. Более трех тысяч самолетов 7-й воздушной армии нанесли удар по вражеским опорным пунктам на северном берегу реки Свири. Была проведена мощная артиллерийская подготовка, продолжавшаяся 3 часа 32 минуты. Огневой удар способствовал успешному форсированию реки Свирь (из истории ВОВ, т.4).

– Наши десантники на подручных средствах быстро переплавились через реку, – вспоминает Тимофей Сафронович, – и после ожесточенного, но короткого боя, прорвали первую линию обороны противника. Закрепились. Видим: высота, надо брать. Могли бы и по-тихому, но тут кто-то случайно выстрелил. Финны в ответ устроили такой фейерверк! В этой кутерьме из свинцового града, разрывов снарядов и едкого дыма десантников много полегло...»

При взятии городка Олонец и сам Тимофей Исаев получил серьезное ранение сразу четырьмя осколками мины. Был контужен. Оказался перебит нерв. Рука повисла плетью. Его подобрал командир отделения Грачев, переправил в передвижной медсанбат. Всех раненых вывезли в Ладейное поле, по дороге хоронили умерших. Пролечившись в госпитале Вологды три месяца, Исаев был по состоянию здоровья признан не годным к строевой службе и комиссован.

В сорок четвертом, почти за год до окончания войны, 15 августа, Тимофей вернется в родную Михайловку. «Со станции Трудоармейская, – вспоминает, – шел пешком. При виде родной деревни сердце горячо ворохнулось в груди: бедная деревня, кругом – разруха, одни бабы и старики. Переступив порог дома, присел на лавку у порога. Мать первая вбежала в избу, горько заплакала: «Слава те Господи, живёхонек! А Алешка-то наш погиб… Иван еще воюет… Нужда превеликая…»

Удалив последний, застрявший в плече, осколок, Тимофей Сафронович постарался как можно быстрее восстановить подорванное здоровье и стал активным бойцом на другом – теперь уже трудовом – фронте. Земля была еще не истощена. Люди работали с огоньком, от зари до зари: рубили и жгли подсеки, распахивали малотравянистые луга, убирали камни с полей, косили вручную, литовками, жали серпами, были молотилки с конным приводом, веялки ручные. Все делалось вовремя и без потерь. В любом деле старались показать себя с лучшей стороны, ни в чем не отстать от других, не опозориться.

К наградам фронтовым начали прибавляться не менее заслуженные – за трудовые успехи. Появились «тысячницы» – ударницы, которые за один световой день вручную связывали по тысяче снопов. Сноп толстенный – в обхват. Семь снопов стоймя, а три – поверху, семь – стоймя, а три – на крышу: и снизу нет сырости, и сверху от дождя прикрывает.

Первые годы после Победы жить все еще было трудно, но народ смотрел уже повеселее. Как заведующий сельским клубом, а впоследствии – Домом культуры, Тимофей Сафронович не мог этого не отметить. В 60-х годах он избирается членом областного комитета комсомола, в 1964 году становится почетным членом Пленума ДСО «Урожай». Видя его активную жизненную позицию, ему доверяют ответственный пост председателя Михайловского сельского совета. Период жизнедеятельности Тимофея Сафроновича в мирное время отмечен двумя медалями «За трудовую доблесть», значком Министерства культуры СССР «За отличную работу» и множеством почетных грамот и благодарностей, он – почетный гражданин родного Прокопьевского района, его имя занесено в областную Книгу Почета.

10 июля нынешнего года ветерану труда и войны Тимофею Сафроновичу Исаеву исполнится девяносто лет. Увы, годы берут свое… Недуги потихоньку обретают власть над этим некогда невероятно жизнелюбивым человеком, хотя еще каких-нибудь лет пять назад Тимофей Сафронович был полон сил и желания трудиться на благо общества и родного села. Это ему, непоседе, можно было адресовать знаменитую фразу из известной оперы: «Фигаро – здесь, Фигаро – там…» Он с большим удовольствием участвовал в художественной самодеятельности, являлся самым активным читателем и помощником сельской библиотеки и местного Дома культуры, охотно проводил различные конференции, организовывал вечера встреч с молодежью, принимал участие в различных районных конкурсах. Игнорируя возраст, жизнь в нем буквально кипела, не позволяя неугомонному сердцу ветерана стареть.

Держаться на плаву и оставаться в хорошей форме, придерживаясь активной жизненной позиции, Тимофею Сафроновичу помогают его дети – три дочери и сын. Все четверо на радость родителям выросли достойными уважения самодостаточными людьми, получили хорошее образование, трудились на ответственных руководящих должностях. Овдовев после смерти супруги, Тимофей Сафронович не остался без внимания родных и их заботливой опеки. Каждые выходные кто-нибудь из детей и внуков обязательно навещает его, в будние дни о нем заботится социальный работник, нет-нет да кто-нибудь по-соседски «заглянет на огонек» из односельчан, не выпускает из виду ветерана и администрация Михайловского сельского Совета.

Несколько лет назад из поизносившегося за долгие годы существования домика Тимофей Сафронович перебрался жить в новый – красивый и комфортабельный дом со всеми удобствами – автономным отоплением, ванной и туалетом, добротно, с любовью построенный руками его сына на месте прежнего. Дом стоит на высоком пригорке, со всех сторон обласканный солнышком. Внутри нового жилища тепло и уютно. На подоконниках красуются комнатные цветы. Под окнами – на просторном ухоженном дворе – удобная скамейка. Дальше двора Тимофей Сафронович уже не ходок: ноги потеряли былую резвость, глаза без очков плохо видят, то одна хворь к ослабевшему организму прилипнет, то другая, но больше всего донимают, ноют, свербят, не дают покоя – особенно в непогоду – старые раны. Но это все выкрутасы тела, дух Тимофея Сафроновича сломить не так-то просто. Он относится к своему возрасту и старческой немощи по-житейски мудро, с философским спокойствием: «Некуда больше спешить, я свое отбегал уже… Два века прожить никому не дано, все, что могло мое поколение, мы сделали – не жалея жизней защищали страну от врага, не жалея сил поднимали разрушенное хозяйство, с надеждой и верой в счастливое будущее своих потомков с энтузиазмом строили это будущее. Считаю великой наградой судьбы, что мне довелось дожить до того, чтобы я мог сам воочию увидеть расцвет и могущество моей страны. Светлая память и вечная слава тем, кто не дожил до этих дней, сложив свои головы на полях сражений. Я иногда думаю, что не зря таким долгожителям, как мне, судьбой было отведено такой долгий век прожить – мы ведь его как бы и за них, павших, непрожитые ими годы доживаем…»

**Надежда БАБУШКИНА.**

**13.02.2015**

**На снимке: ветеран войны и труда Тимофей Сафронович Исаев.**