**Мои воспоминания о делах и людях тех далёких времён (1942‒1944)**

Мне хотелось бы написать не только о себе, но и о людях, бывших со мной рядом в годы войны в Сыктывкаре, где находился тогда в эвакуации Карело-Финский государственный (так он тогда назывался) университет. Знаю, что не передать в этих коротких записках всё то, что делали, что чувствовали люди, бывшие рядом: мои учителя, преподаватели, студенты. Но пусть эти мои записи передадут дух того времени, когда даже в далёком тылу люди знали, чувствовали, что идёт страшная война, на фронте гибнут родные, близкие… Все знали, что **надо** хоть в какой-то (пусть небольшой) мере помочь своей стране, Родине. И это **«Надо!»** было главным в жизни этих лет.

В университете почти нет мужчин: все на фронте. Но университет работает. Были прекрасные педагоги из Ленинграда, Москвы (те, которые были в эвакуации). Преподавали и те, кто остался ещё в Сыктывкарском пединституте. Вспомню некоторых из них. Профессора и доценты: В.Г. Базанов, Д.В. Бубрих, А.Я. Кокин, В.С. Слодкевич, М.А. Тойкка, И.И. Кяйвяряйнен, Я.А. Балагуров, С.А. Шимахов, С.П. Герд… О каждом из них можно писать и писать. О Дмитрии Владимировиче Бубрихе я писала и в книгах, посвящённых его памяти, и в газете-журнале «Санкт-Петербургский университет». Он был моим учителем и наставником, ввёл меня в большую науку.

Но здесь я хочу написать не об учёбе, хотя это было бы интересно, а о некоторых подробностях студенческой жизни, ведь я, очевидно, осталась уже одна из тех, кто с первого до последнего дня учёбы и потом работы был связан с родным университетом (точнее – с 1942 года), и могу с полным правом сказать, что университет – это мой дом. И сейчас, на пенсии, не прекращаю дружбы с любимым моим Домом.

И вот перед глазами суровые дни первых месяцев войны. Осенью приходили нерадостные вести с фронта, враг тогда наступал жестоко и ужасно, гибли люди. Из нашего класса Сыктывкарской школы № 1 погибли все мальчишки, рождённые в 1924 году. Из статистики (какое плохое слово) знаем, что больше всех было погибших ребят (и девчат) 1924 года рождения. Ушли на фронт и больше их нет. Остались только списки погибших и памятники им.

А что мы, девочки и немногие из мужчин, делали в эти суровые два года? Я думаю, что имею право писать, говорить о жизни людей, потому что получилось так, что мне пришлось быть секретарём комсомольской организации университета. Меня избрали демократично, забаллотировали Веру Назарову (геолог), предложенную старшими товарищами. Меня предложили и избрали. Руководи, как сумеешь. Но я уже писала, что было святое слово «Надо!». В комитете комсомола были разные секторы, но один – важнейший – трудовой. Его возглавила Ирья Ренквист, студентка из Петрозаводска (она была дочерью «врага народа», но в это время всё забыто, Ирья работала очень старательно). Все силы были только на то, чтобы помочь стране. Мне сейчас как-то стыдно бывает вспоминать: приходилось ругать некоторых (даже кричать на них), как говорится «проявлять твёрдость», но надо помнить и то, что девочки-студентки были всегда голодные, уставшие, тогда зимой стояли лютые морозы, в общежитии и в учебном корпусе холодрыга. И первое, что вспоминается, – это поездки на санках (санях) за дровами для отопления помещений. Железной дороги тогда в городе не было, а грузовые машины отправлены на фронт. И вот мы таскали, таскали эти полубрёвна для кочегарки на санках по замёрзшей реке Сысоле.

Всё же самое сложное, тяжёлое было весной-летом, тогда о каникулах даже и не смели подумать. Нас мобилизовали на работу для подачи брёвен в машину лесозавода. Расскажу подробнее. Работали, конечно, бесплатно (может быть, дали рабочие карточки на хлеб, не помню). Были у нас две бригады: одна из филологов и историков, бригадиром был Иван Иванович Кяйвяряйнен, вторая из биологов, бригадир – Матвей Александрович Тойкка. Не стоит писать о длинных рабочих днях, это и так понятно. Скажу только, что особенно тяжело было в пересменах, когда работали 16 часов. Постараюсь описать некоторые детали и происшествия. Представьте себе, как 18-летние девчата с баграми в руках на скользких бревнах (бонах) реки Сысолы стараются выполнять задания. Среди моих однокурсниц были профессорские дочки, которые, разумеется, не то, что багров, но и топоров не держали в руках (Гуля Вигтербург, Вера Бубрих), а москвичка Верочка Толонина (нежная, красивая), Нина Миндлина? Вот уж им было тяжело. Тяжело, конечно, и нам, студенткам из Сыктывкара (Мусе Модяновой, да и мне). Задача была не из простых: подводить брёвна к началу цепи, которая вела брёвна в машинное отделение. В начале цепи сидел один человек, который должен был ухватить багром за бревно и направить его в быстродвижущуюся цепь – сначала нам всё же дали одну из работниц завода, но потом в нашей бригаде эту работу передали мне. Почему? Очевидно, считали, что я справлюсь, ведь я, как говорили, «из местных», и мы – «местные» **-** уже поработали на сплаве летом 1941 года в школьные каникулы. Трудно было «сидеть на зарочке». (Слова этого не нахожу в словарях. Но это не важно!). Работа очень напряжённая, тут на минуту нельзя отвлечься. Тут случилось со мной одно происшествие: однажды я не сумела в нужную минуту выхватить багор из бревна и вместе с багром попала в движущуюся цепь. Но у нас был бригадир, всё же он следил за нашей работой. Иван Иванович быстро сумел подбежать и вытащить меня из цепи. Кто помнит его, тот знает, какого роста был Иван Иванович. И сумел подбежать «семимильными шагами».

Надо вспомнить ещё и другой случай. Однажды я споткнулась и упала со скользких брёвен в воду. Иван Иванович вытащил меня из воды. А ведь могла утонуть: плавать не умела, хоть и выросла у реки. Да ещё и в тяжёлой одежде была. Так спасали нас, бедных, наши бригадиры-преподаватели.

Работали, несмотря на трудности, хорошо. Выпускали «Боевой листок» для поддержки. Писали и об удачах на фронте. Да что там? Энергию надо было поддерживать всегда и везде. У нас даже была агитбригада, зимой ходили на лыжах в лесные посёлки с Виктором Кофманом, геологом, секретарём объединённой партийной организации.

За работу на сплаве и лесозаводе были награждены Почётной грамотой Верховного Совета Коми АССР бригадиры и несколько студенток, в числе их и я (грамота висит в музее университета).

Работать в эти два года пришлось много, разгружали и баржи с лесом. Помню, как сложно было мне и Ирье Ренквист собрать в общежитии народ на разгрузку баржи. Девочки были голодные, уставшие. Но – **«Надо!».** Я тогда-то и покричала. Стыдно! Но – надо было организовать эту работу в ночную смену. Всё сделали. Ведь **надо!**

В эти зимние дни университет работал: учились студенты, читались лекции, проводились семинары. Учебная работа не прекращалась. Шла обычная работа. Хоть слово «обычная» здесь и не очень подходит. Это такое счастье – быть студенткой университета. Я написала о том, что я студентка, брату Борису, который воевал под Ленинградом, был морским пехотинцем. Написала с гордостью, хотела его порадовать. И он меня похвалил, был тоже горд и рад за меня. Борис погиб в сентябре 1943 года, похоронен в районе Синявинских высот Ленинградской области. Вечная ему память!

В 1944 году университет возвратился в Петрозаводск. Я же должна была возвратиться не вместе со всеми, а через Москву. Была приглашена на совещание секретарей комсомольских организаций вузов. Я впервые в жизни села в Котласе в поезд. До Котласа – пароходом. Совещание было в ЦК ВЛКСМ. Мне интересно было увидеть большой город Москву – столицу. Да и доклады было интересно послушать. Вдруг кричат: «Кто из Петрозаводска?». Я откликнулась. У меня состоялась встреча с Юрием Владимировичем Андроповым, который был первым секретарём ЦК ЛКСМ Карело-Финской ССР и тоже участвовал в совещании. Он интересовался жизнью нашего вуза, спрашивал об учёбе, работе, о людях. Может быть, он думал, что встретит знакомую личность. Я не была его знакомой, однако, встречу эту запомнила.

Вернулась в университет. В общежитии никого. Оказалось, что все студенты в Суйсари на разгрузке-погрузке дров. Опять брёвна, дрова, но мне пришлось опять с приключением (если можно так назвать это дело) переправляться через Онежское озеро на моторной лодке с большим количеством буханок хлеба в наматрасниках (!). Ребята сидели без еды. Хлебные талоны, конечно, вернули по приезде в магазин. Тоже было непросто. Можно об этом написать целый рассказ… Хлеб был дороже золота. И в Петрозаводске голодали, о том, что ели-пили в Сыктывкаре, я не говорила, но здесь захотелось вспомнить о рыбке наваге. Тогда за рыбой была отправлена Тося (Антонина Асафовна Скворцова-Шпак). Тося привезла в студенческую столовую из Беломорска от Правительства Карелии эту чудную мороженую рыбу. С тех пор до сегодняшнего дня любим эту чудесную золотую рыбку.

Конечно, о многом я не успею рассказать. Скажу только, что энтузиазм был большой. Ведь и работали, и учились неплохо. А преподаватели даже в эти годы писали статьи, защищали диссертации, писали книги даже.

Здесь всё же мне хочется рассказать, как мы восстанавливали разрушенное здание университета. Но уже много сказала о жизни. Скажу только о том, что я очень радовалась, когда мне удалось откопать из руин бюст Горького. Долго потом в читальном зале библиотеки смотрела и радовалась «находке».

Конечно, я здесь рассказала (написала) лишь то, чем хотелось поделиться сегодня в первую очередь. Разумеется, я о многом могу рассказать, что было в годы после 1944 года, но думаю, что Михаил Ильич Шумилов прекрасно сумел в лаконичной форме все написать в 1-й главе книги «Петрозаводскому университету 50 лет». Мне думается, что можно подробнее написать о спорах и ошибках. О трагических днях в жизни ряда учёных университета. И о торжестве правды. Если буду ещё способна, напишу об этом позднее, к следующему юбилею университета. (Примечание: «Ишь, куда заглянула! Ведь тебе уже девяносто!).

Закончу оптимистично. Меня часто спрашивали, как мы встретили День Победы. Так вот. С некоторыми подробностями. Мы, филологи и историки, наша группа около 10 человек решили собраться и отпраздновать этот день в доме Али Дементьевой на Перевалке. Принесли каждый по пирожку ржаному (из столовой, что было в тот день к ужину). Аля нашла где-то спрятанную родителями бутылочку спирта-сырца фиолетового цвета. Надо поднять рюмочку за победу над врагом и в память погибших ребят наших. Мы, не пившие никогда спиртного, поперхнувшись, выпили. Развеселились. Потом пошли в университет. А там музыка, танцы. Все и смеются, радуются, и плачут. Хорошо было. Но в сердце каждого грусть. Жалко родных, жалко ребят погибших. Но слава им! Погибли за нас, за Родину.

Через 2**‒**3 дня был парад на площади Ленина. Назывался Парад партизан. И вот, что интересно: встретила там в числе партизан хорошую знакомую мою, землячку. Она работала перед войной в нашей школе медсестрой и вела у нас курсы сандружинниц. Ещё до войны нас готовили к ней. Но об этом может быть особый рассказ.

**В.С. Суханова, ветеран ПетрГУ**

Март 2015 года