В **2005 -2006** годах в нашей школе была своя газета, которая называлась **«Школьная жизнь»**. Мы вместе с ребятами только познавали азы журналистики и учились новому делу. Во всех номерах были рубрики «Разговор с Учителем», «Былое», где рассказывалось о судьбе педагога. За это время многое изменилось и в стране, и в школе, и в жизни педагогов. Кто - то ушел на заслуженный отдых, а кого-то уже нет с нами. Пересмотрев материал, мы решили, что и сейчас, спустя почти 20 лет, необходимо еще раз рассказать о наших коллегах. Пусть многие ученики не знают, не помнят их имена, но есть их родители, родные. Мы уверены, о таких удивительных людях забывать не стоит.

Сегодня наш рассказ о ветеране педагогического труда – **Адарич Александре Евграфьевне.** Мы ничего не стали изменять с той беседы. Добавим лишь, что в январе 2015 года, после продолжительной болезни, ее не стало.

С этой удивительной женщиной я познакомилась совсем недавно, во время встречи с ветеранами педагогического труда. Мое внимание привлекли ее глаза, которые при воспоминании о своих учениках, загорались удивительной теплотой и любовью. Узнав, что совсем недавно она отметила свой юбилей – 80 лет жизни, я подумала: "Сколько, наверное, интересного прошло за эти годы". Напросившись в гости, я на следующий день иду на встречу с **Адарич Александрой Евграфьевной.**

 То, что меня ждали, я поняла прямо с порога. На диване, столе и на кресле лежали фотографии. Фотоальбомы были раскрыты, и между страницами виднелись закладки. Это Александра Евграфьевна приготовила мне самые интересные снимки. На меня смотрели ученики далеких лет. Далеких для меня, потому что, посмотрев на дату снимка, я подумала, что в те годы меня и на свете еще не было. Старые черно-белые снимки запечатлели низенькие стены школы, худенькие бледные лица учеников. В другом фотоальбоме лежали яркие цветные фотографии детей, внуков Александры Евграфьевны. Фотографии были везде: и на стене в углу комнаты, и над диваном. С портретов на меня смотрели лица родных и близких людей моей собеседницы. "Как у моей бабушки", – подумала я. У нее тоже на стенах в рамочках висели фотокарточки (так она их называла). Мне показалось, что я очутилась в своем детстве, в стареньком доме своей любимой бабушки. Также на подоконнике стояли горшки с цветущими геранями, а возле телевизора пышно росла бегония.

 "Может, про меня писать не надо? – робко спрашивает меня Александра Евграфьевна. – У всех тогда такая трудная жизнь была". Я начала убеждать ее в том, что ученики должны знать историю не только из учебников, но по воспоминаниям своих земляков. Александра Евграфьевна согласилась со мной и начала свой рассказ.

"Родилась я 16 апреля 1925 года в селе Казанцево. Когда мне исполнилось 5 лет, мы переехали в село Мамонтово. Там я и училась в школе. Началась Великая Отечественная война, и нас, десятиклассников, отправили в школы района работать учителями старших классов. Так я оказалась в Казанцевской школе. (Казанцево тогда относилось к Мамонтовскому району). Учиться было очень трудно. В школе было печное отопление, в классах было холодно, сами делали чернила – разводили водой сажу. Дети писали между строчек в старых книгах. Каждому ученику выдавали только 2 тетради. Одну в клеточку и одну в линию для контрольных работ. В школе в то время работал военруком маленький, худенький мужчина. Однажды директор школы Нина Васильевна Курбатова увидела, как один мальчик держит в руках листок, исписанный антисоветскими лозунгами. Этот листок забрали в Мамонтовский НКВД, оттуда приехал уполномоченный в штатском и заставил всех учеников 5-7 классов написать под диктовку диктант. Помню, что нас заставили диктовать быстро, чтобы ученики не выводили буквы. Листочки с диктантом он забрал, а через несколько дней в школу приехали люди в форме и забрали ученика Лебедева Колю вместе с мамой. Их держали в НКВД 3 дня, а потом Коля признался, что он писал под диктовку, а диктовал ему военрук школы. Колю отпустили домой, а военрука забрали. Вот какое время было. Вспоминать страшно, но я все до конца расскажу. Через некоторое время мне и Нине Васильевне разрешили поехать к этому военруку на свидание. Там мы и услышали, что во время Великой Отечественной войны он попал к фашистам в плен и был отпущен вести на родине антисоветскую пропаганду. Был суд, осудили военрука на 10 лет. А Коля Лебедев после дней, проведенных в НКВД, стал по ночам вскакивать с постели и бросаться к окнам. Мать увезла его подальше от этих мест в город Алма-Ату". Александра Евграфьевна тяжело вздыхает, смахивает со щеки слезы и продолжает рассказывать о своей жизни.

 "Через 2 года село Казанцево перешло к Романовскому району. В конце войны в школу с фронта, после ранения, пришел работать новый военрук. Судьба свела меня с ним. Поженились, стали работать вместе. Переехали в Романово. Жить было негде, жили вместе со свекровью. Было трудно. Годы были очень тяжелые, но все так жили. Надеялись, что после войны будет полегче. Не хватало учителей, в школах было очень много учеников. После войны в стране были запрещены аборты, сама понимаешь, столько людей в войну погибло. Нужно было увеличивать население, вот и рожали наши женщины. В Романово были 3 начальные школы: Мамонтовская, Спартаковская и Фрунзенская. Я стала работать учителем начальных классов. Но проработала недолго, мужа РК КПСС отправил работать директором детского дома, эвакуированного из блокадного Ленинграда в село Казанцево. Так мы опять вернулись в это село, хотя в Романово уже маленькую хатенку построили. Детский дом был по тем временам богатый. Были коровы, лошади, своя баня, даже пианино с детьми эвакуировали. 5 лет просуществовал детский дом, а потом начали находиться родители, разбирали детей родственники. Несколько лет назад мой сын возил меня на то место, где находился детский дом, но там сейчас стоят дома и уже ничего не напоминает о тех тяжелых военных и послевоенных годах. Зато очень хорошо помню и никак не могу забыть одну девочку. Ее вместе с матерью эвакуировали из блокадного Ленинграда. После перенесенного холода и голода девочка сильно заболела и в школу не могла ходить. Мы, учителя, сами приходили к ней заниматься домой. Жили они в землянке, условия были тяжелые. Девочка училась хорошо, но ноги не двигались, и она понимала, что умирает. Ей было всего 15 лет. Каждый раз, когда я к ней приходила заниматься, она просила, чтобы ее похоронили в лесу, среди деревьев. "Там птички поют", – говорила она мне. Когда девочка умерла, нам бригадир Безнедельный Нестор Иванович выделил коня, и мы, работники детского дома, выполнили ее последнюю просьбу – отвезли в лес, выкопали под соснами могилу и похоронили. Помню, они с матерью так бедно жили, что даже в гроб девочку положить было не в чем. Собирали в последний путь всем миром.

 После того, как детский дом расформировали, мы с семьей вновь приехали в Романово. Муж стал работать председателем Сельского совета, а я в школе учителем начальных классов. Так и проработала 40 лет. Сыновья уже выросли, у них свои дети и внуки. Похоронила мужа. Осталась одна. Вот так и живу в этой квартире. Это раньше, куда только я не ездила вместе с мужем: и в Ленинград, и в Минск, и в Иркутск. Везде побывала, где старший сын Юра служил. А сейчас боюсь одна ездить. Здоровье уже не то. Я же недавно свое 80-летие отметила. Все приезжали. Дети, внуки. А еще мои ученики поздравлять приходили – Хруль Татьяна, Сидоренко Оля и другие мои ребята".

Александра Евграфьевна показала мне теплый плед. "Я им всегда укрываюсь, когда днем отдыхать ложусь. Это мои ученики подарили. Очень приятно было, что не забыли свою учительницу".

 "Ноги-то, наверное, совсем замерзли? – заботливо спросила меня Александра Евграфьевна. – Говорила тебе не разуваться. Не топят у нас, а обогреватель плохо греет". Мне приятно было ощущать заботу и слушать ласковый спокойный голос моей собеседницы. Она села на стул в коридоре и наблюдала, как я одеваюсь, внимательно следя за тем, чтобы я застегнула на пальто все пуговицы и потеплее укутала шею шарфом. Меня давно уже никто так заботливо не провожал на улицу, поэтому я не смогла сдержать на лице улыбку. "Спасибо, что пришла, – услышала я на прощанье, – вот с тобой поговорила, и день уже прошел. Приходи еще в гости". "Обязательно приду, – пообещала я, напечатаем школьную газету, и я Вам принесу почитать". "Буду ждать, что мне еще делать: печку топить не надо, вода в доме, в центр в магазин схожу и дома сижу. Так что приходи".

Беседу вела Кондакова А.П.