**Инчин Иван Садофеевич - участник Ленинградской блокады**

Инчин Иван Садофеевич – уроженец села Кивать Кузоватовского района. Участник ленинградской блокады. Родился 19 января 1906 года, жил в крестьянской семье. Его дочь Анастасия Ивановна Кандрашкина вспоминает: «В семье, кроме него, было еще 3 сестры, поэтому он был главным помощником отца. Семья имела крепкое крестьянское хозяйство, но выживали ремеслом: изготавливали санки, полозья и дровни для лошадей. Эти изделия везли в г.Сызрань на себе, уезжали вечером и пешком зимой все на себе везли. Оттуда закупали соль (тогда она очень была в цене) и другую провизию, этим и выживали.

Но в 9 лет умер отец, и все тяготы жизни легли на плечи подростка. Все также изготавливал дровни, санки и вез в Сызрань. Немного проучился, получил образование, но жить было очень тяжело. В 26 лет украл невесту красавицу Варвару из с. Еделево. В молодой семье рождались дети, но умирали из-за лихолетья. Потом они завербовались в Оренбург, там он работал в УВД в милиции, а мама домохозяйкой. Там у них родилось трое детей, и застала Великая Отечественная война. Иван Садофеевич перевез семью на родину и ушел на фронт.

Служил в мотострелковой дивизии. Был ранен, но с передовой не ушел. Он рассказывал, как брали высоту и люди шли на верную смерть. И когда их построили, приказали брать высоту, все солдаты стали плача прощаться друг с другом. Рука у отца была вся в крови, синяя и опухшая, и в последний момент его оставили при штабе. Так он попал в Ленинград и всю Ленинградскую блокаду он пробыл там.

Когда он рассказывал о блокаде, у него из глаз текли слезы. Он рассказывал о том, как под бомбежкой патрулировали по городу, тушили возгорания с развалов, вытаскивали людей, вели их в подвалы. Патрулируя, они смотрят, лежит человек, потрогают его, а он теплый, значит живой. Просто ослаб и упал без силы (а им давали пайки-кусочки засушенного хлеба). Они сунут ему в рот кусочек, человек глаза открывает, отведут в тепло и идут дальше, и так всю ночь. Сами убирали трупы и помогали друг другу. Все люди были полуголодные, высунувшиеся и очень истощавшиеся, но верившие в победу.

А когда зимой окреп лед – открылась дорога жизни. Они всеми ночами, так как днем было нельзя, по дороге жизни на лошадях переправляли ослабших стариков и детей, но немецкие стервятники не дремали, бомбили эту цепь жизни, и когда снаряд попадал, и лошадь проваливалась, солдаты хватали детишек и бежали на другой берег, где их уже ждали другие подводы. Сдав детей, они возвращались снова и снова. Если подвода доезжала до берега нормально, то они загружались продуктами и возвращались с грузом «жизни», что было так необходимо блокадникам.

С войны он приехал в 1946 году. Рассказывая, он помнил все фамилии своих начальников и подчиненных, называя их по именам. Отец часто вспоминал все тяготы блокадной жизни и говорил, чтобы ужас той войны никогда не повторился. После войны в семье родилось еще 2 девочки. Он работал в колхозной плотничной бригаде, в 83 года делал деревянные лопаты для работы на току в колхозе. При таком преклонном возрасте, он продолжал делать добро. Вместе с другими стариками они очищали источники, ставили срубы на родниках, по мере возможности помогали колхозу».

Умер Иван Садофеевич в возрасте 88 лет.