**«В войну только верой и выжили»**

**О жизни в оккупации вспомнил ветеран труда Михаил Сушков**

ОСТРОГОЖСКАЯ ЖИЗНЬ № 46 вторник, 7 июля 2020

***Алина БАРАБАШОВА,***

***фото автора***

**Уроженец Девицы Михаил Сушков уже более 70 лет проживает на хуторе Михайловском Коротоякского сельского поселения. Подростком, пройдя оккупацию, парень твердо решил помогать людям и выучился на фельдшера.**

**Имеет более 40 лет трудового стажа, ветеран труда.**

**Сейчас 94-летний Михаил Сушков живет с внуком, а свободное время проводит в мастерской, созданной своими руками.**

**На все руки мастер**

Пенсионер ни минуты не сидит дома. До сих пор все что-то точит, чинит, мастерит. Комнаты его добротного дома заставлены оригинальной мебелью собственного производства, в личной мастерской — станки и различные приспособления для работы с деревом и металлом, большинство самодельные. Из-под его рук вышли не только сажалка для картофеля и семян овощей, но и целая батарея пчелиных ульев и даже лодка.

— Я молод душой, — улыбается Михаил Тихонович. — А это самое главное. Что еще для счастья надо, как не оптимизм и вера в свои силы? Мы ведь в войну только верой и выжили.

— Родился я в апреле 1927 года в Девице, — рассказал Михаил Тихонович. — Семья была большая, жили бедно. У моих родителей — Тихона Емельяновича и Агафьи Михайловны — было восемь детей.

До войны Миша Сушков окончил семь классов, вступил в колхоз. В июне 1941 года пареньку было 14 лет. Его 50-летнего отца мобилизовали на военный завод в Сызрань, старшего брата — 22-летнего Ивана — отправили на передовую, а 18-летнюю сестру Анну призвали во внутренние войска. Младшие Сушковы с матерью остались жить дома.

— Конечно, было трудно, — вздохнул пенсионер. — В колхозе в основном работали подростки.

Но норму все выполняли. Ждали скорой победы, а оно вон как повернулось. Весной 1942 года пришли с людской молвой страшные вести: немцы близко. О том, что Красная Армия отступает, мы и до этого знали. Но чтоб до нас эта нечисть дошла, никогда не могли даже подумать.

Дом семьи Сушковых в Девице располагался на краю улицы, недалеко от колхозного поля. Именно там 15-летний Миша впервые увидел фашистов. Шли они по зеленому полю в новенькой защитной форме, с автоматами наперевес.

— Вели себя спокойно и уверенно, как хозяева, — украдкой смахнув слезу, сказал мужчина.

— Но надолго не задержались и вскоре ушли в сторону Урыва. В тот же день в селе выбрали старосту и развесили листовки с новыми правилами. А в августе нас выгнали из домов и погнали вначале в Болдыревку, потом в Мастюгино, а потом в село Роговое Хохольского района. Там мы голодали. Стали побираться. Даже по соседним селам ходили, чтоб с голоду не умереть. Ну и я пошел. Только не милостыню просить, а сапоги чинить.

До войны в семье Сушковых детей приучали к разным ремеслам.

Дочери пряли, ткали, шили, вязали и вышивали. А сыновья учились у отца столярничать, сапоги шить, печи русские класть, да много ли что пригодится русскому мужику в жизни. Именно любовь к ремеслу и спасла шестерых детей Тихона Сушкова от голодной смерти.

— Зимовать решили мы в Белгородской области, — вспоминает мужчина. — В хуторке Ездочный.

Квартировали всемером в маленькой комнатке. Я всю зиму, несмотря на морозы, ходил по людям — чинил сапоги. Кто картошки насыплет, кто капусты даст или тыкву выкатит. Один раз даже сала кусочек в котомку положили. Так мы и перезимовали.

**Остались сиротами**

Весной 1943 года по «сарафанному» радио в хуторе Ездочном прошел слух, что Девицу освободили от фашистов. Мать Михаила не стала ждать до весны, и все они всемером, в чем были, пошли по морозу домой. Надеялись, что хата их осталась цела. Ведь как ни хорошо в теплой хате у чужих людей, а дома даже в подвале лучше.

— В феврале дошли до Девицы, — вздохнул мой собеседник. — А тут и по полю, и по селу кругом лежали трупы — как снопы! Жутко было. Хата наша осталась цела, только окна были разломаны. Мы прожили в соседнем доме две недели, а потом я нашел доски и заколотил рамы. Той весной работы в колхозе не было.

Чтоб с голодухи не умереть, ходили на несжатые поля, собирали колоски и варили мамалыгу. Картошку копали, которая в земле зимовала. Из нее крахмал делали, да траву на лугу собирали. Тем и выжили.

В 1943 году в Девице началась эпидемия брюшного тифа. Практически все сельчане им переболели. Те, кто помоложе и покрепче, остались живы, а мама Миши, Агафья Михайловна Сушкова, умерла. Было ей всего 49 лет.

— Очень помогла нам старшая сестра — Матрена, — вздохнув, сказал мужчина. — Как мать за нами ходила. Да и я на печи не сидел. Ведь мне было уже 17 лет. Приноровился по соседним селам работать — сапожничал. Ни от какой работы не отказывался: кому отремонтировать туфли или сапоги, кому новые пошить — лишь бы материал был. Не платили, конечно, еду давали. Так и выжили без матери.

Осенью 1943 года восстановил работу местный колхоз. Женщины, старики и подростки стали собирать и налаживать технику, расчищать от осколков поля. Год проработал разнорабочим Миша Сушков, а в начале зимы 1944 года его призвали в армию.

**Повоевать не довелось**

— После полковой школы, где новобранцев учили на сержантов, на передовую уже не попал — война закончилась, — рассказал Михаил Тихонович.

— Так что самому убивать фашистских гадов мне не случилось. Да и послужить толком не пришлось. От невыносимых условий казарменного быта я серьезно заболел, чуть не умер. Даже операция не помогла. Вот и отпустили меня на гражданку. Насовсем. Это было в начале августа 1945 года.

Год после армии рядовой Сушков проходил в местную школу. Потом его отец Тихон Сушков пришел домой, с тылового военного завода, где отработал пять лет. Жить стало легче. В 1947 году Миша Сушков подал документы в Острогожское медучилище. На фельдшера.

**50 лет в медицине**

В 1950 году после окончания медучилища фельдшер Сушков по направлению приехал в Болдыревскую участковую больницу.

— Там комнатка была одна, — вспоминает Михаил Тихонович. — Стол стоял, кушетка, да стул для больного. Лечили мы тогда всех подряд. Люди из Девицы, Урыва, Болдыревки и ближайших хуторов на прием приходили. А к тяжелым больным выезжали на бричке на дом. Лошадь у нас была хорошая, смирная. Даже верхом можно было на ней ездить. И в больницу тяжелых больных на ней привозили. Вскоре молодого специалиста перевели в Коротояк и сразу же назначили заведующим ФАП ом.

**Коротояк стал судьбой**

В Коротояке Михаил Тихонович Сушков проработал фельдшером без малого 50 лет. Купил усадьбу в селе Михайловское, где и живет уже более 50 лет. И там, в 1950 году, встретил свою будущую супругу Анну.

— С ней душа в душу прожили больше 60 лет, — со слезами на глазах говорит пенсионер. — Воспитали двоих дочерей. У меня три внука и правнучка. Сейчас живу в семье внука в своем доме, который построил больше 50 лет назад.

96-летний Михаил Сушков не сидит без дела. Он ведь еще и столяр. Мебель в свой новый дом сам делал. Много лет пчел держал, и ульи сам делал. Сейчас пчел держит его внук, а пенсионер ему помогает.

— Вчера стенку в улье мыши потревожили — новую досочку выстрогал, — поделился Михаил Тихонович. — Надо заменить, а то пропадет семья. Мастерская у меня хорошая, инструмента много. Точилку вот новую купил, а старая совсем источилась и топор не поправишь. Сам за ней в город на «Ниве» ездил. У меня ведь права годны до 2022 года. Раньше катался по всему Союзу, а сейчас дальше Острогожска стараюсь не выезжать. Больше на тракторе дома езжу, чем на машине. Ведь и на огороде нужно управляться. Курочек купили. Все делаю сам, никого не прошу.