**Супруги Ильины или.**

**Маленькие откровения большой жизни**

**Супруги Ильины из города Макарьева поженились в 1955 году, вместе они вот уже 68 лет. Секрет супружеского долголетия раскрыла Зоя Ивановна, она призналась: «Никогда даже мысли не допускали о разводе. Жили и жили». Ещё один секрет долгожителей в том, что они всегда в окружении детей и внуков. Они активно участвуют в жизни семьи, их любовь востребована, и они не остаются ни на минуту без внимания близких.**

**Из воспоминаний Ильиной (Словесной) Зои Ивановны:**

- Родилась в деревне Ивановское Шемятинского сельского совета 10 ноября 1931 года, но по документам записали 15 декабря 1931 года, потому что в этот день родители обратились с заявлением о регистрации.

Радио в деревне не было. 22 июня 1941 года постучала в окно соседка и сообщила, что началась война, ее зять (муж моей крестной) был военным. Мне не было еще и 10 лет.

Пока были малолетние, работали в колхозе с 1943 года в весенне-осенний период: пропалывали грядки, вручную окучивали картошку, по ночам пасли лошадей, когда подходила очередь (получалось два раза за месяц). С 1944 года возили на поле со скотного двора навоз на быках. Сами запрягали. Вставали рано, чтобы быков не одолевал овод, иначе быки бегут, не понимая себя. Однажды запоздала, на поле уехала спокойно, а на обратном пути бык побежал изо всех сил, еле удержалась в телеге.

В школу пошла в 1940 году, а в мае 1941 года закончила 1 класс. С началом войны продолжила ходить в школу. Там давали черного хлеба: середку разрезали на четыре части, а такой кусочек давали каждому. Ходили в Высоковскую начальную школу (через овраг). Хорошо запомнилось, как из Высоковской школы возвращались через овраг. Спустимся в овраг и прислушиваемся, не ревут ли в деревне. Если ревут, значит, похоронка пришла.

В 1944 году закончила 4 класс. Потом пошла в школу в 5 класс, уже в Фёдоровскую школу, за 5 километров. Ходила одна, никого из нашей деревни в 5 класс не ходило. Но у семьи не было денег на осеннюю обувь, поэтому в октябре, когда стало холодно, перестала ходить в школу, мама не разрешила.

Возобновила учебу в 1945 году, в сентябре снова пошла в 5 класс, но история повторилась, проходила только полтора месяца. А в 1946 году пошла в школу уже в Гребенец, опять в 5 класс, но на этот раз нас из деревни ходило пятеро, школа была за 7 километров от дома. В Федоровскую школу нас уже не приняли, поскольку она относилась в Никулинскому сельскому совету, а наша деревня входила в Шемятинский.

Пока не ходила в школу в 1944-1945 годах, работала в колхозе. Там перебирали лён, жали серпом рожь, ходили на сенокос (гребли, стаскивали в снопы). Пряли лен. С пряхами собирались вместе в одной избе у кого-то по очереди. Пряли пряжу, получалась льняная нить. Вели беседы, говорили про войну, про родителей и близких на войне, но и не только. Рассказывали друг другу интересные истории из жизни, шутили, смеялись.

С 3 класса целой гурьбой самостоятельно за ягодами бегали в лес: за черникой, малиной, брусникой, клюквой. Брали с собой картошку с малосольными огурцами, но это только с 1944 года, до этого хуже питались. Самые яркие впечатления за эти годы оставили походы в лес. Интересно было всем вместе, весело. В то время не особо горевали, что война, не понимали еще. Голод с войной не связывали, а война о себе нам, детям, напоминала только смертями близких, соседей, знакомых.

Еще развлекали себя тем, что на реку бегали купаться. Но однажды девочка утонула, и мы больше никогда не ходили. Стали собираться, ребята скомандовали издалека (вместе не купались, купальников и плавок не было тогда), а Шура захотела поплавать на спинке, но сразу утонула. Вытащили быстро, но уже не смогли спасти.

В деревню несколько раз привозили кино, где-нибудь на воротах его показывали. Немое, конечно, звукового не привозили тогда. Играли в разные игры с другими деревенскими ребятами: догонялки, палочки-застукалочки, всех уже не вспомнить.

Нас в семье было 8 человек: 6 детей и отец с матерью. Отец был председателем колхоза, на войну его не взяли, потому что он был инвалидом гражданской войны. Брата Мишу призвали на фронт. В конце войны был ранен в Венгрии, и после победы мы его еще целый год ждали, он лежал в госпитале. Пришел с лысиной на затылке, так как целый год пролежал на спине, долго восстанавливался в госпитале после ранения. Старшая сестра Калиста была призвана на трудовой фронт, они рыли окопы где-то под Кинешмой.

Всю войну голодно жили, питались картошкой вместе с очистками (мелко нарезали). На жерновах мололи палки, траву, что-то добавляли, и получалась мука, из которой пекли хлеб. Соленые огурцы иногда были, брюкву сажали. Труднее всего было зимой. Если был неурожай картошки – есть было совсем нечего, едва ходили, качало от голода.

В 1946 году, когда и война уже закончилась, сильный голод был. Помню, мама в воду добавляла сушеную зеленую капусту, посолит все это и поставит в чугунке в печь. Потом все ели такую похлебку. Соли было много, помню большое деревянное корыто, наполненное солью.

Труднее было со спичками, не было их. Станет хозяйка утром и глядит, у кого печка топится, и бежит за огоньком. А еще камень о камень стучали, чтобы добыть огонь, тятя у меня так делал.

В шестой класс пошла в новую школу в Шемятино, в 1947 году. В 1949 году закончила 7 классов и пошла в Макарьевское педагогическое училище на учителя начальных классов и физкультуры. В 1953 году закончила училище, и меня направили в Шекшемскую семилетнюю школу (Шарьинский район) учителем математики. Работала там 7 лет, 3 года вела математику, потом перевели на учителя начальных классов.

В 1954 познакомилась с будущим мужем, он приехал по вербовке разнорабочим на погрузку вагонов. 25 января 1955 года мы поженились, в ноябре родились хорошенькие мальчики-близнецы. В Шекшеме были только фельдшер и акушер, уговаривали меня поехать рожать в Шарью, но я отказалась. При родах потеряла сознание, но благодаря врачу, которого вызвали заранее из Шарьи, все прошло хорошо. Через месяц уже вышла на работу, тогда отпуска по уходу за ребенком не было. Помимо работы в Шекшеме 1957 году была депутатом районного совета народных депутатов.

В 1960 году переехали в Тамбовскую область, в село Тулиновку. Там устроилась в школу учителем начальных классов. Огромный коллектив в школе был, много учеников, школа базовой была, все семинары, совещания, мероприятия на ее базе проходили. В итоге в школе этой проработала 21 год. За свой труд в школе была награждена знаком «Отличник народного просвещения». В 1981 году вышла на пенсию, и мы уехали в Сибирь, Новосибирскую область. Прожили там 1 год и махнули в Макарьев, где нам очень понравилось, и откуда мы уже никогда не уезжали.

**Из воспоминаний Михаила Фёдоровича Ильина:**

- Родился 20 октября 1930 года в селе Большая Талинка Платоновского района Тамбовской области. Война застала нас на торфяном болоте в Бондарях, райцентре Тамбовской области, родители там работали. Жили мы вчетвером: родители и мы с сестрой. Населенный пункт был большой, мобилизованных повезли машинами, так мы узнали о начале войны.

В августе 1941 года приехал дядя верхом на лошади и сказал отцу: «Фёдор, тебе повестка». Его забрали на фронт, разместили на станции Рада вместе с другими мобилизованными, там был сборный пункт, где их обучали. Пункт находился недалеко от нас, поэтому последний раз я видел отца, когда ходил его навестить. До сих пор помню, как мы всё оглядывались друг на друга, когда он провожал меня.

Они были вместе с родным братом, моим дядей. Почему-то они попали на военный завод в Челябинск. Оттуда все просились на фронт, потому что там кормили, а на заводе совсем голодно было. Брат смог уйти на войну и остался жив, а отец скончался от голода.

Отца забрали, в семье я остался единственным мужиком. Осенью 1941 года начал таскать домой дрова. В 1942 году ходили колоски собирали и мякину веяли. Комбайны тогда не могли с поля рожь и пшеницу собирать, сначала скирды собирали, а комбайн уже эти скирды молотил. После этого могло остаться какое-то зерно, эту мякину мы трясли, а зерно падало на землю, его и собирали.

С 1942 года и до 1949 года, с весны до осени работал в колхозе, приходилось выполнять очень разную работу: таскать снопы, возить зерно на лошади от комбайна на ток, пахать плугом на паре лошадей. Зимой же работали в лесу, чтобы хоть как-то прокормить себя и семью.

В 1943 году дядя пришел с войны из-за контузии, он взял нас с сестрой Валей пилить лес на дрова. Мы тогда заработали 6 пудов отрубей, а они горькие оказались, из-за полыни, которая у нас росла. Но все равно ели, хлеб пекли из них. И 900 рублей деньгами заработали, купили на них еду. Потом нас опять брали дрова пилить, в этот раз только деньгами заплатили. В 1946-1947 годах голод был снова, мы с сестрой пытались снова устроиться на пилку дров, но никто не брал. Пришлось попросить знакомого мужчину, чтобы он на себя договор оформил, а работу сделали мы и деньги получили.

У отца было 6 братьев, он – седьмой, из них четверо погибло, а у одного и сын на фронте погиб.

В саму войну ели картошку с очистками, пшено (кашу делали). Приходилось даже собирать мерзлую картошку, из нее лепили и жарили лепешки.

Во время войны с девчонками и ребятами собирались, играли, разговаривали. Из игр запомнилась «Третий лишний». На балалайке играли, песни пели. Разговоры все были о войне, об отце часто вспоминали, о еде (мечтали хлебом до сыта наесться). Но и о жизни говорили, кто чем живет.

С окончанием войны все радовались Победе, а мы плакали, отец наш с фронта не вернулся. Тогда мы жили в селе Большая Талинка. Об окончании войны, как и все, узнали через «сарафанное радио» (другого в селе не было).

В 1938-1942 годах ходил в школу, отучился 4 класса. В войну ходил в школу – страшно вспоминать: в лохмотьях, голодный.

В 1949 году из малой родины уехал навсегда и больше там никогда не бывал. Уехал в Подмосковье на строительство коксогазового завода. Два года там проработал. В 1952 году уехал в Архангельск, работал в торговом морском флоте разнорабочим. В 1953 году переехал в Шекшему, сначала вагоны загружал лесом, потом работал шофером. Там познакомился с будущей женой, в 1955 году поженились, и в конце года родились у нас двое сыновей (у нас в роду через поколение близнецы рождались).

Потом еще несколько раз переезжали: в Тамбовскую область, Новосибирскую, но, в конце концов, приехали в Макарьев и остались уже тут насовсем. В середине восьмидесятых был депутатом горсовета. Вообще город нам очень полюбился, стал родным, никогда больше не появлялось мыслей о переезде.

За это время доводилось работать на заводах, шофером грузы перевозил, кочегаром и даже пастухом. Не отказывался ни от какой работы, при возможности соглашался на любые подработки. Значительную часть жизни проработал шофером, водил большие машины, перевозил грузы.