По полям и деревням –

на мотоцикле с коляской

Любовь Георгиевна Тришкина – старожил села Чилино. Мы с ней познакомились не так давно – во время рабочей поездки в Чилинское сельское поселение.

Когда-то она была председателем чилинского сельсовета. Сейчас ей почти 86 лет и она все также сохраняет веселый нрав, оптимизм и активную жизненную позицию.

По нашей просьбе Любовь Георгиевна поделилась своими воспоминаниями и своими мыслями о сегодняшней жизни.

О доме

По маме я – чистая украинка. Мои сестры и сегодня живут на Украине, в Днепропетровской области. В гражданскую войну, когда Петлюра ходил по Украине, мама приехала в Сибирь, и здесь они с папой нашли друг друга.

А родилась я в Новосибирске, но росла в Чилино. И Чилино я считаю своим домом. Я деревенская и мне в деревне нравится.

Когда я была школьницей, учебный год у нас всегда начинался не с сентября, а с октября-месяца.

В шесть утра соскакиваем, коровушку мама подоит, что-то мы покушали и побежали...

 Шесть километров идем пешком на работу. В руках корзина с молоком, кусочком хлеба. Мамы косят, жнут, а мы картошку копаем, лен рвем. И обратно пешком.

И никогда мы ни на кого не обижались, хотя и работали-то, особенно после войны, не за деньги, а за «палочки».

О школе

Я 45 лет была учителем в сельской школе, преподавала литературу в 10-11 классах.

В те времена у нас было до семисот учащихся, а сейчас – 94. Чилинская школа выпускала хороших ребят. В нашем районе очень много и врачей, и среднего персонала, и в управлении у нас сколько угодно чилинских работает.

Я вот чего не понимаю: почему возникла необходимость закрывать даже начальные школы? Если меньше 10 человек учится – школу закрывают. Зато когда выступал наш Президент, он говорил, что у нас такая переполненность в школах! В одной школе, например, первых классов аж до буквы «О».

А теперь подумаем: кто виноват, что в деревне нет рождаемости? Не потому, что кто-то не хочет рожать, а потому, что все население крепкое поуехало в город искать свою судьбу.

Закрыли все производство, рабочие люди перебрались туда, где можно что-то заработать. А в деревне нет рождаемости, значит, школы – закрывать, клуб – закрывать, медпункт – закрывать. Народ побредет, кто куда, или просто будут доживать.

А если посмотреть, за счет кого мы живем? Вот мы садимся за стол, это все откуда? Это все сельское производство. Так почему мы сами рубим сук, на котором сидим? Почему мы уничтожаем социальную жизнь в селе?

О сельсовете

Сначала я депутатом местного Совета была – в 60-е годы. У меня сохранились 4 удостоверения депутата местного совета (тогда на два года избирали) и даже один значок остался. Это я все в музей сдам.

Потом меня выбрали председателем сельсовета, и в этой должности я проработала семь лет – четыре года в Чилино и три года в Батурино. Тогда к Чилинскому сельсовету относились Ерестное, Свободное, Красный Яр и деревня Советская.

Работы много было. Надо было дрова заготавливать для учителей, и школу дровами обеспечить. За председателем сельского совета и отгрузка хлеба была, и посевная – за все надо было отвечать.

Хотя я не была боевая, но на мотоцикле ездила. Ездить не на чем было, а пешком между деревень не находишься. Муж и научил меня ездить на «Урале» с люлькой.

Молодежь вечерами как слышала, что «Урал» гудит – с улицы «сваливала». Всякое было... Даже ножи приходилось отбирать и ружья.

Бывало, еду в Ерестную, обязательно с утра, с Ерестной дорога в Свободное. Где подъезжаешь – уже все на полях, где еще на крыльце сидят.

А потом поля, рожь чистая, высокая, бабочки, васильки, и дорога меж полей. Такая красота ехать на «Урале»!

Подъезжаю к третьей бригаде чилинской и с ней еду в Летяжье. Там народ был, знаете, самый работящий. Они вперед всех планы выполняли по хлебу, по молоку, по мясу. У них – одно удовольствие. Попьешь чаю, супчик поешь и дальше поехала. Тут по дороге Советская деревня – к ним заедешь. Небольшая деревня, тоже хорошо.

Много было раньше небольших, очень дружных, деревень. Никто без дела не ходил. Ребятишки – и то, кто подметает, кто табак поливает.

Осенью лен рвем, турнепс рвем, картошку копаем. Производство многогранное было. Даже в Чилино: там сеяли хлеб, рожь, пшеницу, горох, кукурузу на силос, гречку. Мед был, сад был. Для всех была работа.

О новом главе

А сейчас народ настолько расслабился, распустился! Мне кажется, что за последнее время мы окончательно стали сами за себя. Ничего не делали, ни у кого ничего не просили, никакие гранты не сочиняли. Молчком ходили, отдыхали, спали, друг друга хвалили ни за что.

А вот новый глава появился и сказал: «Давай по порядку, ребята, жить». А нам это не надо, мы не привыкли. И отсюда все жалобы. Либо нам надо продолжать изживать себя, либо мы найдем силы, чтобы вернуться к жизни.

А я довольная, что у нас появился такой энергичный, деятельный, творческий человек – глава.

Я Сергея Александровича знала еще по школе. Там он тоже был заметной фигурой: возглавлял отдел в школьном Совете. Он был творческий человек и пользовался авторитетом. Я думаю, что у него способности быть лидером еще со школьных времен.

У меня ведется специальный альбом, в нем записи, вырезки из газет, фотографии.

Я начала его вести, когда Сергей Александрович стал баллотироваться на пост главы. И первое, что там появилось – это крещение, когда у нас покрестилось больше 70 человек.

Потом в альбоме идут его программы, его выборы. Это все история, это надо схватывать. Мы очень жалеем, что с тех времен никто такого не оставил. А там тоже было чем любоваться, кого хвалить, было чему учиться, но все это ушло в прошлое. И попробуй, теперь найди.

О храме

Я крестилась в чилинском храме. Потом там был клуб, детский сад, больница…

Когда храм разграбили, мне лет семь-восемь было. По стенам, помню, были такие красивые резные позолоченные украшения. Все это багром брали и сдирали. Иконы летели. Бабушки их подбирали, уносили. Если не сумели украсть икону – ее тут же в костер бросали, такие там вандалы были. И для нас, детей, это не потеха была. Мы по-своему, по-детски, переживали, и страшно было. А уже в наши времена окна разворовали, двери некоторые повыломали.

Был у нас коллектив «Россиянка», 12-15 человек. Сейчас ему уже лет 27, и нас осталось «на ногах» трое. Пошли деньги собирать. Застеклили окна, разобрали палаты, побелили стены.

Я выпросила у нашего районного депутата, чтобы он нам освещение провел. Директор совхоза дал нам какую-то печку.

Ну а потом Сергей Александрович появился. Он через епархию привозил нам хороших людей, договаривались, помощь оказывали. Восстанавливается наш храм!

О единении

Я русскую литературу вспоминаю и понимаю, что все это очень подходит к настоящему времени. Думаю, двести лет назад Тарас Бульба лучше понимал, что такое есть наше товарищество. И сила земли русской заключается именно в единении и товариществе.

А сейчас у нас каждый живет по-своему, насколько сегодняшние законы ему разрешили. Каждый по-своему понимает свое счастье и свою жизнь. Общей идеологии нет.

Но мы ведь живем не ради себя, а ради своей родины, ради своей чести, для своей убежденности, для своей силы.

Вы знаете, мелкие мирские похоти, личные желания – они не дают силы, они не дают уверенности и сплоченности для того, чтобы создать наше сильное единое государство.

Наш Губернатор говорит, что мелкие личные интересы человека являются питательной почвой для ослабления своего государства. И я с ним полностью согласна.

Мы сейчас нуждаемся в том, чтобы наше государство было единое, сильное, убежденное. Чтобы была единая идеология, чтобы мы все знали по какой дороге нам вместе идти.

Хотя за последние годы мы стали даже гордиться своим государством. Оно стало намного крепче, намного успешнее. Зимним спортивным играм, ситуации с Крымом даже мы в деревне аплодировали стоя.

Мы должны обернуться в прошлое. Это значит не только бесплатное учение и лечение, но и единение, и убежденность. Это могло бы стабилизировать и сделать крепким наше государство.

Вы знаете, я горжусь, что Господь сподобил меня прожить столько лет. 27 января мне уже 86 будет! И я благодарю Господа Бога, что он мне столько времени послал. А там уж как будет. Но на сегодня я довольна, довольна и благодарна.