# Родионова Мария Егоровна

Я, Родионова Мария Егоровна, родилась 24-го июня 1923 года, в селе Масли Мишкинского района Курганской области. Образование девять классов, закончила Чашинскую школу «ФЗУ», работала помощником мастера на маслозаводе в своей деревне. Нас было пятеро, четыре сестры и брат, я сама младшая. Сёстры замужем были, в других деревнях жили. Брат, двадцатого года рождения, был в армии, раненый пришел с войны.

Когда объявили войну, все были возмущены - как так? Так неожиданно. Не могли понять, как, почему, зачем? Что за война? Что это такое - война? Думали, мы далёко, на Урале, так до нас не доберутся… Стали по радио потом передавать, что там захватили, там немцы, там люди погибли. И с нашей улицы никто не вернулся, молодые ребята. А ушло много народу. В сороковом брали, в 41-м весной, никто не вернулся. С другой улицы только один вернулся. Потом привезли к нам военных раненых, затем эвакуированных из Москвы, после из Ростова молодёжь - ребят привезли. Уже осень была, холодно, их колхоз кормил, а потом в армию забрали. Мужчин взяли, а жены пошли работать вместо мужиков.

Я работала, а в 1943 году взяли меня в армию. Много нас взяли из Масли молодёжи, одних девок, ребят всех раньше забрали. В армию шли с охотой, говорили, что всё равно надо идти. Родители, конечно, переживали, плакали. На лошади нас привезли в Мишкино, из Мишкина в Курган, больше ста километров на поезде. Из Кургана в телячьих вагонах повезли неизвестно куда, потом уже когда стали подъезжать, сказали, что в Куйбышев.

Служила в 40-м зенитно-прожекторном полку. Стояли на обороне Куйбышева. Располагались за Куйбышевым, приток Волги, речушка Татьянка. Шофера, телефонисты, старшины, командиры взводов и рот, все были мужчины. А в расчёте, начальник станции у нас была девушка 24-го года рождения, фамилию то её забыла, знаю, что Маша. Куйбышевских много было, и девушки, и мужчины. Я была рядовым, прожектористом - первый номер, у меня была вторым номером Валя. Она «угли» вставляла, я штурвалом руководила. Расчет счётчиков, они передавали номера. Если самолёт где то гудит, передают номера, я штурвалом руковожу, а Валя ставит «угли», а от машины идет ток, чтоб горел уголь и светил прожектор. Уголь - это такой тёмный стержень, сантиметров может четверти полторы, где-то больше. Она вставляла, от машины ток идёт, он горит, этот стержень, и луч то светит. Я штурвалом кручу. Взвод - четыре точки, четыре прожектора во взводе. У всех свои машины, слухачи. Машины у нас были бортовые, такие небольшие, наши тут и зенитки были, какой у них калибр был, я не знаю. Сначала нам дали винтовки, потом карабины. Обмундирование было женское. Сперва гимнастёрки были, юбки, а потом платья. Ботинки тоже выдали, только в начале дали обмотки на ноги, но почти сразу заменили на чулки, тёплые штаны. Зимой были в шинелях, в шапках, а когда потеплей, то в беретах. За продуктами мы ездили в Чапаевск. Привозили крупу, солёные огурцы, солёные помидоры, растительное масло. Готовили мы сами. У нас Аня была да Тася, они всё больше у нас готовили. Был сарайчик три стены, в нём и кушали, никакая к нам полевая кухня не приходила, всё сами готовили. Сто грамм выдавали, но не всегда. Пока стояли, то не выдавали, а когда Керчь брали, то получали. Девушки пили, чего там, маленько. Холодно было, так конечно выпьешь, если холодно, там хоть зимы нет, но снег ночью падает, холодно. Одна у нас курила, так ей выдавали табак, а нам взамен табака ничего не выдавали. Окопы и укрытия мы сами копали. Как у нас одна, забыла, как её звать, она добровольцем ушла, говорит: «Я ведь шла не за этим, чтоб окопы копать, а что-то делать, обороняться». Мы говорим: «Ну, дак, а как укрываться, окопы то надо. Ведь это для себя». Бани у нас не было. Один раз в месяц ездили в баню, поочередно, в Чапаевск. Двое, трое съездим туда, вымоемся там, но потом холодно стало, так перестали ездить, а то вымоешься, да ехать по холоду. Волосы обрезать не заставляли, но мыть их было негде. Сколько-то мы пробыли, уж подстриглись, перевели нас ближе к Волге. Где то после обеда пойдём на Волгу, умоемся, голову помоем. Раз или два раза возили нас в Чапаевск на концерт, выступала молоденькая Зыкина, потом какой то мужчина, фамилию того не знаю, тоже молодой, пел. Я один раз только ездила. А сами-то, своя была самодеятельность, сами сочиняли песни, кто как мог, кто какие частушки. Сядем, попоём.

Сейчас не скажу, часто были налёты на Куйбышев или нет, мы там недолго стояли. В июле меня взяли,а в августе наверно, нас оттуда вывезли, или может в сентябре. Уже зимой повезли нас на Юг до станции Крымской, потом Тамань, с Тамани на остров, называвшийся Тузла, который был в девяти милях от Керчи. Островок маленький. На этом острове было нас четыре точки. Налёты были в Крымской и на Тамани, но нас не задело. А на острове они всё время над нами, не так низко, пролетали, нас не трогали. Продукты нам доставлять не получалось, плохо доставляли продукты. Ночью продукты нельзя вести, потому что он лучом светит, а днём тем более не подвести. Шторм пройдет, идём собираем, какая крупа осталась на берегу после шторма в песке. Овёс, ещё крупа какая-то, не знаю как она и называлась. Во время войны пароходы то с продуктами тоже погибали где то, а когда шторм, идёт волна и выбрасывает её на берег. Как-то после шторма выбросило одного моряка, сообщили в Тамань, так из Тамани, к нам на парусной лодке приходили. Потом командир взвода говорит: «Увезли его в Тамань».

На острове у нас были кубрики, была банька небольшая там. Вода там солёная была, так у-у. Мылись и солёной водой. Один колодец был, не колодец, ну не глубокий, а второй - тот помельче, там вода помягче была. Косы были у одной, так мыли ею, у кого длинные волосы. Ночью только топили баньку, а днём боялись, что немец увидит, как баня-то топится. Так кое-как мылись, не то, что в настоящей бане. А вшей почти не было. Этого не было у нас.

На Тузле одолевали какие-то мошки. Отдежуришь, думаешь, уснуть бы, а какой сон, мошки не дают. На острове мы мало отдыхали, потому, что боялись, рядом Керчь. Немец всё время пролетал над нами, другой раз низко, даже видать, что сидит. Дежурили, часик, полтора отдохнули, а так пока на острове были. всё дежурили и дежурили, потому, что Керчь близко, а в Керчи немец был. Ночью они тоже бывало пролетят, слыхать шум, но мы не светили, не давали светить. Такое указание командование давало.

На острове долго мы были, наверно месяцев девять. Потом Керчь освобождали. Нас переправили на надутых, больших, резиновых понтонах. Мы не первые высаживались, поэтому по нам стреляли не сильно, а потом уж они стали отступать и стрелять не стали. Когда Керчь брали, немцы уходили, отступали, а румыны вообще уходили, не сопротивлялись. Керчь была сильно разрушена. Там мы стояли за городом, все машины были заграждены проволокой, то ли бензин у нас вышел, не знаю. Слышим, где-то стрельба, дали луч в зенит, ну ничего, потом всё затихло. Днём, нет никого, дети, старики, а ночью слыхать, песни поют мужские голоса, откуда было, как, ничего не знаем. То ли они куда уходили, скрывались или как, не знаю. Мы же со своей точки никуда не уходили. Командир у нас молоденький был, звали Николай, требовал, чтоб не спали, у своей материальной части находились, телефонисты у телефонов. Телефонистами мальчишки были оба 25-го года. В Керчи мы были недолго, потом пошли Тернополь, Львов. И за Львовом стояли до Победы уж. Тернополь был разрушен, а Львов почти весь целый был, там вообще мало было разбитых зданий. Здесь мы сменили ботинки на сапоги. Мы сами отдавали шить их из плащ-палатки. Под Львовом, тут же, вишь оно, сыровато, прохладно. Снег падет ночью, а днём растает, оно хоть как, ногам в ботинках холодно, а сапоги то всё же повыше, потеплее. Во Львове мы отдавали, там шили.

О сбитых самолётах нам ничего не докладывали. Маленько там мазнули, осветили, а кто его знает, то ли кто сбил, то ли не сбил, нам ничего не говорили. Под Львовом не светили, там налётов не было. За время войны в нашем подразделении потерь не было. Потом под Львовом, как говорили банды Бендеры, так терялись, ну да нам всё не сообщали, но конкретно в нашем взводе потерь не было. В роте может, и были, но мы не знали. Взводы далеко друг от друга стояли за селом, тут два пана жили, да вдова, мы у них на огороде окопались. Как называлось село, не помню, но не далеко проходило Стрыйское шоссе, но мы там не были, только слышали. Недалеко был, как у них назывался, фольварк, там сады были, яблони, там сторожа, нам нельзя было туда ходить. Да когда пойти, как уйти, нельзя было. С местными жителями почти не общались, только к одним ходили крупу на молоко сменять, а по селу не ходили, не разговаривали, кто нас отпустит. А тут вот рядом, были два пана, так они хорошо к нам относились. Один старенький, а второй был помоложе у него девчонка была небольшая ещё. Вдова недалёко от них жила, так у неё двое мальчишек было. Когда мы в 86-м году во Львов приезжали, одна из расчёта ездила в село и рассказывала, что не было уж этих панов и этих домов не было, уехали они, говорит, в Польшу. Поляки видно они были. Мы не спрашивали кто они по нации, с нами разговаривали хорошо по-русски. Ходить нельзя было под Львовым. Если пошли мы в роту, один идёт вперёд, второй где-то сзади. Если погибнет первый,то хоть второй знает, где погиб. Всё время ходили с телефонами. Кабель то по земле везде шел, не по столбам. Если что с первым случится, где то, если можно подключились, сообщили. До роты было недалёко. В роту ходили за продуктами. Продукты в вещмешке несём, какие дали. Тут мы в роту пошли, берёзки, и глядим, вроде как фуражка. Подошли, а он был закопан, смотрим - человек, убитый, захоронен, немножко ноги видать. Пришли все в роту то, сказали командиру. А потом мы пошли за продуктами, его уж нету. Пришли в роту, спрашиваем, а он говорит: «Да, чё вам всё знать? Сказали, значит всё, прибрали тело».

Мужчины в нашем расчёте, шофёр, его помощник, телефонисты, командиры относились к нам хорошо, никто не обижал, не приставал. У нас было тихо, там уж, где то, не знаю, а у нас было всё хорошо. У нас шофёр был - Егор семнадцатого года, хороший был мужчина, тихий, спокойный. А помощник у него молоденький мальчишка был 26-го года. А нас было много девок-то, с начала семнадцать, потом тринадцать стало. Все дружно жили. Сильно хороши были отношения. Там не знаю, где как, а в нашем расчёте все были наши, с Урала. Только начальник станции и начальник звукоулавливателей были из-под Москвы. Политработа у нас проводилась. У нас и в расчёте вот, Валя то была комиссарша по политработе. Она учительница была, так добровольно ушла в армию. Был комсорг, парторги были. Комсорг у нас был капитан Гришин или Грищенко ли, ну так как то, не скажу точно. Он погиб под Львовом. Убили его. Не знаю, сообщили только, что погиб. Он у нас был, а потом, дня три вроде прошло, командир взвода звонит, что погиб капитан, который был у нас с Аней химинструктором. Потом он к нам пришел, мы спросили где, как, чё? А он: «Да, чё вам всё рассказывать, сказано погиб, и всё». Он такой был у нас командир взвода, шустрый такой, молодой парень (рассказывает улыбаясь).

Сталин руководил хорошо. Нас так и настраивали, что Сталин руководитель, что всё равно победа будет за нами. Он руководит очень хорошо. Что нам говорили, мы то и слушали.

В Победу все верили. У нас командир роты говорил: «Всё девки, всё равно война кончится. Всё равно наша победа будет». Он всё время так говорил. Придём за продуктами получать, это когда под Львовом стояли: «Не бойтесь, девки, всё равно домой приедете, всё равно родители вас ждут». А уж на последе всё равно чувствовали, как у нас говорил, с другого расчёта шофёр: «Всё равно, девки, уж скоро война кончится». Мы говорим: «Ну, как?» Он: «Я вам говорю, всё равно кончится, домой поедем все».

О дне Победы нам передали по телефону с взвода. На посту стоял наш Егор, кричит: «Девки, девки опять к телефону!» А для телефона какая-то земляночка была сделана у нас, так одни спят, другие сидят. Он спрашивает: «Что случилось?» А ему отвечают: «Победа, Победа!» Слышим, в телефоне командир взвода кричит: «Кричите ура!» Кричали, рады были, что всё, кончилось. Значит мы вернёмся домой. Но некоторые у нас остались в Львове девки. Оставляли на работу, что, мол, если хотите, в отпуск съездите, приедете тут работать будите. А в тот день стреляли в воздух, какое оружие было, из того и стреляли. Паны услыхали - чего за стрельба. Один, так хромой не мог, а другой-то бежит - что случилось? А начальник кричит: «Всё, Победа, кончилась война!» Он: «О-о-о кончилася!» Стреляли из карабинов, из автомата. Рады были, говорим: «Ну, всё, значит, мы вернёмся домой». Домой охота было, письма редко получали. Почему-то, через три, четыре месяца приходило письмо. Медленно шли. Как- то месяцев пять мне не было письма из дома. Ну, так не на одном месте были, шли, может поэтому.

За Керчь награда у меня есть, какая, сейчас не скажу, надо поглядеть, ещё за войну 1941- 45-й. Грамота есть. Когда из армии то нас демобилизовали, дали грамоты нам, что мы служили в армии с такого-то года по такой-то год.

Я тринадцатого августа демобилизовалась. А домой приехала в сентябре, так нас тихо везли. Где-то под Москвой стояли, потом в Москву, а затем до Челябинска доехали. Ну, долго ехали, не знаю сколько даже.

В деревнях то нас не больно, в начале, почитали. И долго разговоры были. «Чё она на фронте была? Чё она пришла с фронта? Чё она там делала?».Но у нас только одна не пришла, а тут, сколько пришли - Катя, Тоня, я. Пятеро или шестеро нас пришли. Одна правда, она старше нас, года наверно с двенадцатого или с четырнадцатого, пришла в положении, родила мальчика. А остальные все пришли нормальные. Одна только не вернулась у нас, Люба, фамилию я её не помню. Большое село то наше, так далеко от нас жила. Большая деревня то у нас, четыре улицы да пятая площадь, да ещё две деревушки сюда примыкали. 1945-й, 46-й года были плохие, неурожайные.

После возвращения, сначала работала на маслозаводе инспектором, а потом завклубом работала, а потом в совхоз ушла, рабочей работала в совхозе, а потом на молочном отделении работала. Потом в Челябинске работала продавцом, потом приехала в деревню, так и осталась в деревне жить, там на Родине.

Работала. И дома, и на работе не знала покоя, спала сидя. Дома - работа, на работе - работа, а когда было отдыхать, одна трёх дочерей растила. В деревне надо и на огород, и на работу, летом корову два раза подоить, днём в лес сбегать, по ягоды, или груздей набрать. Дрова сама пилила, потом семья. Вся работа моя была, и дома, и на работе хватало дел. Ну, года прошли, пролетели годы, как птицы, пролетела молодость, и не заметила, как дожила до пенсии и до старости. Вот так.

Ну, чё, больше ничего не надо?

Награждена орденом Отечественной войны II степени в честь 40-летия Победы. № наградного документа 89.

|  |  |
| --- | --- |
| Интервью и лит. обработка: | А. Чупров |
| Правка: | С. Зоткина |

Артющенко (Шевченко) Мария Максимовна

Я родилась 23 сентября 1923 года в слободе Красюковская Новочеркасского района Ростовской области. Родители мои были крестьяне-середняки, в хозяйстве имелась корова и лошадь Серко, выездная повозка на рессорах, которую в области называли «бланкарда». Отец воевал в гражданскую войну красным партизаном, и в молодости переболел туберкулезом. Сперва у нас организовали коммуну, туда все сдали, даже курей. Потом поняли, что это перегиб, и часть имущества отдали обратно. В семье было много детей, но они рано умирали, брат Шура умер в 3 года из-за воспаления легких, а сестра Галя в 9 лет, у нее ножка болела, так что выжили только двое – Нина, 1927 года рождения, и я. Видимо, из-за болезни отца дети хиленькие получались. В 1930-е годы мы переехали в поселок Персиановку.

Окончив семь классов, в 1940-м я поступила в Новочеркасский мукомольно-элеваторный техникум. После первого курса приехала домой на летние каникулы. 22 июня 1941 года сидела дома, а радио у каждого в хате было, и вдруг слышу, как часов в 12 дня выступает Вячеслав Михайлович Молотов, нарком иностранных дел Советского Союза. Он объявил, что немцы вероломно напали на нас без объявления войны. Перешли границу, бомбили Киев, Севастополь и Житомир. Не скажу, что для меня это стало неожиданностью. Когда в августе 1939 года заключили пакт о ненападении с Германией, мы понимали, да и нам подсказывали старшие, я ходила на курсы «Осавиахима», что это неправда, немцы нас все равно обдурят. Были уверены, что война все равно будет. Вы знаете, как чувствовали.

Поспешно вернулись в техникум. Помогали собирать урожай. Осенью 1941-го нам объявили о том, что надо защищать Ростов, копать окопы. Немец очень быстро двигался вперед. Руководили нами учителя. Вывезли прямо с матрацами, подушками и одеялами. Отвезли в какое-то село, распределили всех по хаткам. С утра до ночи копали траншеи и противотанковый ров. Очень трудно копать, земля каменистая, так что постоянно натыкались на камни, которые приходилось разбивать киркой. Копали тихо и спокойно, безо всякого шума и веселья, как после показывали в фильмах. Еду привозили уже после обеда, к вечеру. Кормили очень плохо. Давали соус морковный, который мне страшно надоел. На всю жизнь морковка запомнилась.

Однажды мы вышли к траншее, проходят над нами пограничники с винтовками и автоматами. И возле нас остановились. Думаем, враг еще далеко, если военные так спокойно идут. И тут один из них тихонько говорит: «Девчата, ночью к Ростову прорвались немецкие разведчики, так что спасайтесь!» Господи, что же делать, а на работах уже больше половины наших не было, мы только вчетвером такие верные были, бедовые девчонки: я, Шура Щербакова и две сестрички. После слов пограничника кинулись искать старших, думаем, где же наши учителя из техникума – к тому времени их и след простыл. Мы тогда тихонько побежали, а там недалеко были хатки, собрали в чемоданчики свои тряпочки, а все остальное бросили и пошли.

А сами не знаем, где находимся, надо искать Персиановку. Решили мы вчетвером пойти в примерном направлении. Темно стало. Вдруг идет громадная мажара с сеном, возница останавливается и спрашивает у нас: «Ну что, девчата, садитесь, подвезу». И вот с ним доехали до глубокой-глубокой балки, которых в Ростовской области сплошь и рядом понатыкано. И он говорит, мол, девчата, теперь через балку и прямо-прямо идите, доберетесь до Персиановки. Пришла домой, где меня ждало сообщение о том, что учебу в техникуме отменили. Вскоре через наше село в ноябре 1941 года пошли войска на Ростов. В нашей хате покатом лежали ребята, затащат соломы в дом, и ночевали прямо на полу. Помню, молодые там были ребята, страшно жалко их. И себя тоже жалко. И снова пришла телеграмма, в которой сообщили, что после 1 января 1942-го нужно опять приступать к учебе.

Приехала в Новочеркасск, а 12 апреля меня призвали в Красную Армию. Сначала мы написали заявления о том, что хотим добровольно пойти защищать родину. Всех начали вызывать в военкомат, а мы-то глупенькие еще были, меня спрашивают: «Ну как у вас учеба?» А я училась хорошо, отвечаю: «Ну, по револьверу «двойка». Военком посмеялся и ответил, что ничего, меня и остальных выучат стрелять. Изучим все хорошо.

Отпустили на пару дней, переночевала дома. На второй день явилась в военкомат, папа проводил, его не мобилизовали, из-за болезни он имел белый билет. Говорит мне на прощание: «Ну что, дочка, иди, я тебя отговаривать не буду». Посадили нас в эшелон, и как-то опять получилось, что поехали через Персиановку, где во время остановки мама передавала мне с собой продукты. Прибыли в Ворошиловград, где попали в 16-й отдельный батальон ВНОС. Ночью первый раз я почувствовала, что мы в подчинении. Заходят в вагон командиры в четыре часа утра, и приказывают: «Подъем!» После все сошли на остановке. Темно, хоть глаз выколи, дождик капает. Мы вслух проявили негодование, и на нас как гавкнули, что мы мгновенно схватили свои вещи и пошли колонной куда-то. Идти трудно, недавно прошел дождь, и моросит еще небо. А мы же понабрали еды, у меня за плечами рюкзак, в руках чемодан. Думали по наивности, что станем в туфельках на передовой появляться. Совсем еще не понимали, что такое война. Идем, вода за шиворот льется. Зашли по дороге в посадку, уже даже в зубы чемодан взяла, еле-еле его тащу, натыкаемся на канаву, и здесь нас предупредили, что ее надо переходить, дальше стоит здание учебного батальона. Разве разглядишь, где там канава, одна девушка как ляпнулась туда, что и рюкзак полетел, и следом за ним она полетела. Кое-как вытащили ее. Зашли в здание, никакого отопления нет, холод в казарме, страшное дело. Никто не подготовился встретить девушек. Утром нам объяснили, что мы заменили мужчин, которых направили на передовую. Началась ускоренная учеба. Учились различать силуэты немецких самолетов. Выдавали большие альбомы, по которым мы все это изучали. Не скажу, что было трудно, мы же были грамотными, меня призвали из техникума, а подружку Шуру (моя землячка из Персиановки) со второго курса Новочеркасского индустриального института имени Серго Орджоникидзе. Так что легко сдали экзамены. Вот когда к нам пополнение девушек подошло в 1944 году, те уже с трудом сдавали, они были после школы и многого не понимали.

Через два месяца нас отправили под город Лутугино. Здесь произошло мое первое крещение – первая бомбежка. Действительно, страшно было. Я находилась в подслушной яме, моя подруга Шура сидела на телефоне, потому что распорядок работы такой: одна наблюдает, а вторая передает данные. И тут произошел налет на железнодорожную станцию. Самолеты бросают бомбы возле нас на бреющем полете, видны лица немецких пилотов. Бомбы летят и по инерции четко попадают в станцию. Земля бахается, нас присыпает, в яме сжались, земля отовсюду сыпется. Потом оборвалась связь, мы сидели и ждали, а чего, не знаем. Начальником поста был мужчина-белорус, все никак не появлялся. Уже стемнело, сидим, мечтаем, как будем партизанить. Смех, да и только: там в округе не было ни одного деревца. Наступила глубокая ночь, а мы не сменились еще. Неожиданно слышим шорох: кто-то идет. Кричим: «Стой, кто идет?» Это сейчас смешно, а тогда еще не понимали, что сами себя выдаем. Оказалось, это начальник поста, он отвечает: «Какое «стой», если бы вместо меня пришли немцы, вас бы уже давно перебили. Если чувствуете, что никого нет, то почему не собрались и не отступили?» А еще с вечера мы заметили, что в направлении города Красный луч идут, идут и идут непрерывной колонной наши отступающие войска. Немецкие самолеты на бреющем полете их расстреливают со всех сторон. Страшное зрелище. Начальник поста отвел в село, где нас посадили на «полуторку» ГАЗ-АА и начали гнать в тыл, только предупредили: «Пригибайтесь». Проехали за ночь более 30 километров без остановки.

На станции, куда мы приехали, еще не разбомбили баню, и начальник поста решил попарить нас от вшей. И тут налет, как в баню бахнула бомба, что оттуда все полуголыми выскочили. Машину разбило. В общем, двинулись дальше пешком в составе колонны. Девочкам очень трудно было. Где заметим после дождя водичку, то она наша. Отступали через Новочеркасск, через свою родную Персиановку, через кривянские болота. Подошли к устью Дона, где в него впадает Северский Донец. Ну что, ждем переправы. Неизвестно, когда она будет. Тут немецкий самолет скопление войск обнаружил, и пошла бомбежка по воде. Разрывы повсюду. Решили самостоятельно переправляться, я плавать умела прекрасно, ведь выросла на речке, в техникуме сдавала нормативы ГТО. И на лодке умела грести. Стали переплывать с подругой Шурой. Винтовки отдали конюху, чтобы он их отдельно переправили, а вещи и барахло в вещмешках над головой держали. Но так было неудобно, поэтому я на спинку перевернулась и так переплыла. Только выбралась на противоположный берег, как ощутила страшную усталость, тут же возле берега упала, и заснула мгновенно. Потом меня тормошат, говорят: «Мария, поднимайся!» Очнулась, увидела, что меня подружка будит, а вокруг бомбежка идет. Рядом бомба в воду как бахнет, оттуда брызги. И красиво так, цветная с серебром вода летит. И, представляете, я так и сказала: «Ой, как красиво!» А начальник поста, переправившийся с повозкой, как хватанул меня за рукав, и говорит: «Я вам сейчас дам «красиво»! Давайте бегом отсюда». Побежали с Шурой, остановились где-то в лесу. И так до станицы Кавказской отступали. Здесь нас посадили в эшелон, и поехали в тыл. Опять бомбежки и постоянные налеты. Привезли к Грозному. Здесь началась переформировка и меня в октябре 1942 года перевели в 74-й отдельный батальон ВНОС, где я стала работать на посту ВНОС радиотелеграфистом средней мощности.

Нас разбросали по всему Грозному, начали опять окопы копать. Думаем, не успеем ничего подготовить, ведь немцы двигались чрезвычайно быстро. Командиры вскоре поняли, что от окопов будет мало толку, и разбросали нас по пятиэтажным домам. На самых верхних этажах стали оборудовать наблюдательные пункты. Во время авианалета меня и ранило. Как было дело? Началась бомбежка, крыша с дома слетела, осколки бьют, одно крыло, где наш второй пост находился, упало, девочки едва успели к нам перебраться. И тут возле нас здание рухнуло, взрывной волной всех разбросало, у меня чулки порвались, и я кубарем покатилась под чердачное помещение. Не поняла, что там было, но осколок попал в правую ногу. Осталась на посту. Больше всего Грозный бомбили «Юнкерсы». Наших самолетов и видно не было, только после, с началом наступления они появились. Немецкие же самолеты шли тучами. Только налет, как начинают зенитки бить. Бедненькие солдатики, выскочат несколько к орудию из землянки, станут стрелять, но ничего не могут поделать. А немцы в небе как из-под земли каждый раз появлялись. Для нас Грозный стал тем местом, где сошлась сила на силу. Но все-таки отбились.

В январе 1943 года началось крупное наступление наших войск. Нас перебросили сначала в Ингушетию и Дагестан, затем встали в Нальчике Кабардино-Балкарской АССР. Посты разбросали по различным местам. Зима была противная, снег, дождь, постоянно сильный ветер. Одно хорошо, около реки Нальчик стояло много противопожарных высоких вышек, с них было удобно наблюдать за небом, но пока залезешь, весь потом изойдешь. А если ветер разыграется, то вышка сильно шатается. Там нас местные жители подкармливали кониной, что после голодного отступления стало настоящим шиком. Отсюда перебрасывают на Кубань, ближе к «Малой Земле». Потом по югу Украины мы наступали, шли за фронтом.

Легкое ранение я получила в феврале 1944 года под Мелитополем на подступах к Крыму. Потеряли мы связь между ротой и штабом батальона, который находился в Мелитополе. А наш пост за Новофедоровкой встал. Рядом стояла какая-то часть связистов, мы подходим к ним, спрашиваем, есть ли у них связь, они сказали, что есть. Попросили их помочь найти порыв, но ребята отказались. Тогда мы с Шурой и начальником поста одели шинели, взяли в руки катушку, телефон и пошли пешком. Стояла ужасная непогода, да еще разразилась сильная вьюга. Правда, нас немножко подвез на повозке колхозник, но дальше он повернул в поле, а мы потопали. И только возле села Новофедоровке нашли порыв, Шура на один столб залезла, я на другой залезла, натягивали провод. Как натянули, надо связывать, а ножичек-то маленький. Пока возились, начался артобстрел, я была в сапогах на несколько размеров больше, чем размер ноги, и от взрывной волны вылетела из них, кубарем полетела к земле. Шура меня подняла и еле-еле дотащила до ротного штаба в Новофедоровке. Там я осталась, три дня меня держали в постели, после чего вместе с ротным парторгом вернулась на пост.

|  |
| --- |
| Зенитчица Артющенко (Шевченко) Мария Максимовна, великая отечественная война, Я помню, iremember, воспоминания, интервью, Герой Советского союза, ветеран, винтовка, ППШ, Максим, пулемет, немец, граната, окоп, траншея, ППД, Наган, колючая проволока, разведчик, снайпер, автоматчик, ПТР, противотанковое ружье, мина, снаряд, разрыв, выстрел, каска, поиск, пленный, миномет, орудие, ДП, Дегтярев, котелок, ложка, сорокопятка, Катюша, ГМЧ, топограф, телефон, радиостанция, реваноль, боекомплект, патрон, пехотинец, разведчик, артиллерист, медик, партизан, зенитчик, снайпер, краснофлотец |
| Мария Максимовна Артющенко  (Шевченко), 1970-е годы |

Прошли мы всю Украину, Молдавию, а Победу встретили в Румынии. 9 мая 1945 года я дежурила в штабе роты, несколько девочек принимали радиодело. Вверху телефонисты сидели, а внизу мы. Когда начинаешь слушать эфир, это что-то такое невероятное. Перед глазами все проходит, тиканье и таканье. Вроде бы одинаковые, но при этом такие разные звуки. Это уму непостижимо. И среди них вдруг я слышу голос своей коллеги из штаба батальона. Прислушиваюсь, прямо аж замерла, ведь нельзя пропустить, и слышу: «Поздравляю с победой и концом войны!» И вдруг я «поздравляю» приняла, а дальше идет «победа». Вроде бы такое короткое слово, но я букву пропустила, и думаю, с чем же нас поздравляют. У меня получилась «пбеда». Прошу повторить, она повторяет, я уже не слышу ничего, потому что в двери заскакивают девочки, и кричат: «Поздравляем! Победа! Победа!» Мы все бросаем, выбегаем во двор, кто с чем, у кого винтовка, у кого пистолет. Как подняли стрельбу, ужас. Нас как раз недавно после пожара в казарме перебросили к городку Дробета-Турну-Северин, в самом городе стояла первая рота, а я служила во второй. Стрельбой всех мирных людей перепугали, из города начали звонить, что такое, испугались ведь. Возле нас ларечек был, в котором еще с революции жила русская женщина, она нам закричала: «Вы что делаете, перепугали людей!» Только тогда остановились. Обрадовались до предела. Потом нас снова перебросили в Ростовскую область. И здесь ожидали демобилизацию. Меня и еще нескольких девочек задерживали, чтобы мы могли принять новое пополнение. Даже присвоили ефрейтора. Еще говорят: «А что вы удивляетесь, это звание уже много значит!» Я очень четко передавала сообщения. Возмущались, конечно же, как это так, будем оставаться, зачем. Даже письма правительству писать хотели. К счастью, как только прибыли новобранцы, нас отправили по домам.

- На каких рациях вам довелось работать во время войны?

- Сперва, хотя я и числилась радиотелеграфистом, но на постах ВНОС рациями и не пахло, только телефоны имелись. Это очень неудобно, потому что один пост от другого далеко, а связь часто рвалась. Поэтому нам выдали какие-то американские рации. Очень тяжелые, напарница крутит ручку на аккумуляторе, а я ловлю или передаю сообщения. Что говорить, рация была четкая, но слишком уж тяжелая. Потом ее у нас забрали, а взамен ничего не выдали. Только когда меня стали оставлять при роте на дежурстве, там на одной рации средней мощности работало несколько девочек. Обслуживал ее механик, грамотный специалист, так что батареи долго работали.

- Какое у вас было личное оружие?

- Винтовка была. Одно время выдали самозарядную СВТ-40. Но не довелось мне стрелять.

- Пленных немцев видели?

- Конечно же. Вели они себя тихо и спокойно.

- Как относились в войсках к партии, Сталину?

- Это для нас было все. Суть смыслов. Но знаете, на политзанятиях у нас больше говорили о Владимире Ильиче Ленине, а уж когда стало идти освобождение, то у всех на устах был Георгий Константинович Жуков.

- Как вас встречало мирное население?

- Доброжелательно, особенно в Украине. Когда отступали, мы же голодные, кухня отстанет, или вообще не приедет, поэтому нам давали сухой паек на марше. Помогала только доброта мирных людей. Зайдешь в село, думаешь, вон на отшибе стоит домик, Шура кричит: «Это наш домик!» Специально так делали, чтобы больше никто не шел. Поднимается, заходим во двор, а там сидят уже два солдата и ждут. Ну что, поздоровались, перебросились парой слов, хозяюшка средних лет вокруг бегает. Мы-то совсем еще девчонки. Дает что-то – и то были рады. На Украине много фруктов росло, местыне их варили, и обволакивали в муке, получалось кисло-сладенький пирожок, очень вкусный. Румыны, особенно молодежь, встречала прекрасно. Не знаю, какая у них раньше была закваска, но постоянно ходили к нам в гости. Наш ротный штаб где-то под горой находился, там виноградник рос и стоял домик для охраны. Командиры разрешили им приходить. Мы же изучали румынский язык, спрашивали, как будет «тарелка», к примеру, или «сковородка», что-то у них спрашивать же надо. Помню, паренек один мне даже в любви объяснялся. В общем, хорошо и весело общались. На одном из постов подросток часто приходил, девушка с ним тоже разговаривать училась, как-то винтовку показывала, нечаянно выстрелила и его ранила. И вы знаете, обошлось, ее сразу куда-то забрали. Но румыны не стали к нам претензий предъявлять и не возмущались, даже наоборот, говорили, мол, такое бывает. А еще угощали вином часто. Удивлялись, что мы пили его неразбавленным. Оно вкусное.

- Как кормили на фронте?

- Мы сами себе варили еду на посту, а в Румынии разрешали роте в магазине покупать продукты. Румыны все, что они в состоянии, нам всегда выдавали.

- Вши были?

- Молчите, я как за вшей вспомню, прямо плакать хочется. Когда мы отступали к Грозному, то они страшно заедали. На одной остановке меня подруга спрашивает: «У тебя под мышкой чешется?» Я ответила, что да, и мне тут же приказали все снимать, неподалеку котлы поставили, все несли к ним одежду, чтобы ее пропарить. А после в наступлении у нас регулярно забирали грязное белье, чтобы уничтожать. Боялись инфекционных болезней.

|  |
| --- |
| Зенитчица Артющенко (Шевченко) Мария Максимовна, великая отечественная война, Я помню, iremember, воспоминания, интервью, Герой Советского союза, ветеран, винтовка, ППШ, Максим, пулемет, немец, граната, окоп, траншея, ППД, Наган, колючая проволока, разведчик, снайпер, автоматчик, ПТР, противотанковое ружье, мина, снаряд, разрыв, выстрел, каска, поиск, пленный, миномет, орудие, ДП, Дегтярев, котелок, ложка, сорокопятка, Катюша, ГМЧ, топограф, телефон, радиостанция, реваноль, боекомплект, патрон, пехотинец, разведчик, артиллерист, медик, партизан, зенитчик, снайпер, краснофлотец |
| Мария Максимовна Артющенко  (Шевченко), 1980-е годы |

- С замполитом батальона часто виделись?

- Да. Хороший был мужик, по фамилии Затуловский, разъезжал по постам, а вот в роте парторгом служил пожилой человек, тоже очень хороший. Часто спрашивал: «Ну что, девчонки, будем курить?» Он отучивал курить, многие не особенно курили, но уже начинали, тогда он делал нам «козлик», сам набивал его табаком и дает курить. Специально самосад или что-то такое, очень крепкое, давал. Голова кружится, больше в рот махорку боялись брать. Так и отучивал. Водку же нам давали только на подступах к Крыму. В районе Мелитополя, но мы как делали: соберем пять девочек, водочку, и отдадим солдатам, а нам взамен семечек давали.

- С особистом сталкивались?

- Дошло дело и до этого. Когда мы отступали на Кавказ, то шли через Персиановку, и наши дома с моей подругой Щербаковой недалеко через речку стояли. А шли мы по верху речки, там были летние казацкие лагеря. Еле отпросились у начальника поста, он под свою ответственность дал нам разрешение сбегать домой. Он только одно просил: «Смотрите, девчата, не подведите». Шофера машины, которая стояла впереди, попросили подвезти. И он нас довез прямо до брода через речку. Но мы не видели, что в кузове сидела девочка, тоже из нашей части. Только стали выбираться, а она за нами увязалась, спрашиваем ее, как ты попала в кузов, а ей тоже хотелось подъехать. Хотела с нами пойти, то мы сказали, что она с нами не пойдет, потому что как раз вражеские самолеты начали летать и бомбить. Вдруг что-то случится, тогда кровь на нас будет. И она осталась на дороге. А мы побежали домой, и вернулись в колонну, я меду набрала и яблок, а Шурочкина сестра принесла ведро молока. Как раз наши к броду подходили, и мы все гостинцы раздали. А эту девочку подобрала машина с замполитом. Там же сидел особист, спросил ее, почему она на дороге стоит. Та и объяснила, что Артющенко и Щербакова побежали домой. Он на бумажечку все записал. Когда через Дон мы переплыли, остановились где-то в лесу, и вдруг начальник поста говорит: «Ну, девчата, держитесь!» Его вызывали в особый отдел, расстроился и за себя, и за нас. Он умолял простить, что мы вернулись, все хорошо. Рассказал, как на духу. Ну что же, построили роту, и нас двух выставили перед всеми, говорят, что будут судить по законам военного времени. Перетрусились мы, вот это новости, как быть, не знаем. В душе, может быть, и чувствовали, что невиновны, но кто знает результат. Приговорили очень мягко, к нарядам, после начальник поста объяснил: «Молите Бога, замполит замолвил за вас словечко». Так что с особистом столкнулась далеко не самым приятным образом.

Розворская (Мирошина) Анна Ивановна

Родилась я 25-го декабря 1923 года в Пензенской области. Пачелмский район село Черкасское. Семья у нас была большая: семь детей. Пять сестер и два брата, я предпоследняя. Но отец рано погиб, в 1929 году. Вначале он работал машинистом на поездах, и мы жили в разных местах. А потом вернулись в Черкасское, и он устроился машинистом на крахмальный завод в Башмаково. А помошником себе взял родственника. В ночную смену пошёл отдохнуть, предупредил: «Если что – сразу буди!» А тот парень молодой, ничего не знал, да ещё света не было, при свечах работали. И когда ночью завод уже стал ходуном ходить, отец проснулся. Побежал и видимо спросонья попал под маховик, и ему отрезало голову… Мальчик кинулся к нему: «Дядя Ваня…» А старшая сестра Полина работала на этом заводе, ей первой и сказали… Мне тогда шесть лет было, и я помню, как мы папу хоронили. Зима, на санях едем на кладбище, и с мамой вокруг гроба сидим… А мама была беременной и через две недели родилась девочка – Раиса.

Пока отец был жив, жили мы хорошо. У нас был хороший кирпичный дом под жестью. Папа сам всё делал, он был настоящий мастер на все руки, и при нём мы жили хорошо. У нас всё было. А как он погиб… Все запасы быстро кончились, кушать нечего, так старшая сестра даже ходила побираться по окрестным селам. Кусочки хлеба просила. Что-то принесет, вот это мы и кушали… Тут еще эта засуха, у нас в тот год совсем никакого урожая не было. Ни картошки, ничего! Траву ели, из листьев лепешки делали… Хорошо, старшая сестра осталась работать на этом заводе в Башмаково, так там разрешали брать выжимки. Сколько-то принесет. А так трава и трава, да по весне ходили гнилую картошку собирали. Мама работала в колхозе, там им дадут кусочек хлеба, она принесёт, на всех поделит… А когда я подросла, стала ходить в совхоз на работу. Прополка там, или ещё что. Вечером возвращаешься, и в совхозном магазинчике давали только ломтик хлеба… Но несмотря на то, что траву ели, мы с голоду не пухли. А многие пухли. В школе, бывало, что дети в голодный обморок падали… И умирали от голода люди. Не так как на юге, но тоже умирали.

А спасла нас коровка. Пока она у нас была, мама пойдёт в обед, ведро надоит, и всем по кружке нальёт. Травяные лепёшки молочком запьём, и хорошо. Но настал момент, когда корову стало нечем кормить, и пришлось её продать. Но время такое, что дёшево продали, и быстро все деньги проели. Ходили с вечера в магазин, занимали очередь, но хлеб привозили только утром. Буханочку на всех разрежем, и что там остаётся? Так что я до сих пор поражаюсь, как мама всех нас подняла? Только Мишу не уберегла. Он был старше меня год, и ходил с сумочкой по нашим родственникам. Просил хлебушка… У мамы была одна родственница, они богато жили, так пока их не раскулачили, братик к ним бегал. Они его покормят, но с собой ничего не давали… А мы не ходили, потому что мама с ними не общалась. Что-то между ними случилось раньше. Была ещё одна тётка, но очень жадная, и даже не ходила к нам. Мама сирота была, родители рано умерли, и просто не к кому было обратиться. И вот когда Миша вот так с сумочкой бегал, видимо где-то простыл и умер. Ему лет девять всего было…

Зато когда начали раскулачивать, так наши богатые родственники приходили к маме и просили: «Прасковья Петровна, возьмите наше золото. У вас же всё равно искать не станут…» Раньше-то Черкасское богатое село было. До революции работал винокуренный завод барона Штейнгеля, и при нём село процветало. Большой рынок работал, на праздник со всей округи на него съезжались. А после революции на спад всё пошло, но зажиточных людей ещё много оставалось. И вот дадут ей узелок на хранение, но мама ничего с этого не имела. Были еще какие-то тётки, но они не так богато жили. Фактически никто нам не помогал, и я не представляю, как мама нас всех вытянула…

Так что очень тяжело жили, поэтому старшие сестры остались фактически без образования. Полина можно сказать не училась, Тоня тоже всего три класса окончила. Брат Николай четыре класса. Только Юля у нас окончила девять классов, и стала работать учительницей в селе Татаро-Никольское. Какая тут учеба, когда надеть нечего? Старшие сёстры даже в лаптях ходили… А мне Коля, когда стал работать при большом совхозе, с первой своей зарплаты купил чулочки и на ноги что-то.

 Мама и сестра Юля с племянниками

В 1939 году я окончила семь классов и поступила в Башмаковское ФЗУ. Это училище работало при большом птицекомбинате союзного значения, и в нём готовили для работы на птицефабриках. Как обходиться с курами, яйцами, как всё делать.

Помните, как узнали о начале войны?

22-е июня меня застало на практике в городе Петровск Саратовской области. Там тоже большой птицекомбинат работал. Я жила на квартире, и рано утром, когда коров сгоняли, слышим крик такой, плач, шум. Кричат: «Включите радио!» Включили, а там объявляют войну… А директором птицекомбината был поволжский немец, и утром перед работой он нас всех собрал в полисаднике. Выступил, так и так – война! А он высокий такой, здоровый, и как же ему было неприятно, мол, он тоже немец, голову опустил…

И сразу всех мужчин в военкомат, и тут же отправляли. Молодёжь, комсомольцев в первую очередь. Мы ходили, провожали. А ещё перед войной призвали моего брата.

Начало войны стало для вас неожиданностью? Может, слухи, какие ходили?

Разговоров таких не помню, а может, это я была молодая, и не обращала внимания. Хотя нет. В этом Петровске я на танцы ходила. Я в комнате там жила с одной девушкой, она тоже с Пензенской области, но у нее муж был командиром в армии и она жила богато. И как-то она меня зовёт: «Пойдём на танцы!» Я говорю: «Какие танцы?» У меня же всего одно платьице. Красненькое, с турецкими огурчиками. И парусиновые туфельки. Мелом их подпудрю… И мне было так неудобно, что я в одном и том же хожу. Тогда она свои вещи разложила на кровати и предлагает мне: «Иди, выбирай, что хочешь!» Но я посмотрела и решила: «Нет, в своём пойду!» Придём, ребята в свой кружок встанут, девушки в свой. А я любила только танго и вальс. И только встали, меня сразу начинают приглашать. Мне девчата даже завидовали. А я им говорю: «Потому что я в одном и том же прихожу!» Бедная такая, но чистенькая…

И вот там я чувствовала, что скоро что-то начнётся… Потому что на танцах познакомились с лётчиками. Молодые совсем ребята, так они нам говорили: «Скоро мы вам крылышками помашем!» Потому что ясно, обстановка плохая. А с одним Мишей познакомилась, так он даже так сказал: «Нас сразу отправят на фронт!» И когда война началась, он мне сказал: «Жалко, что мало с вами знаком. Вы мне понравились, но нас на фронт отправляют… Вернусь, спишемся!» И когда они улетали, сделали круг, и покачали нам крыльями…

Переписывались с ним?

Нет. А вот когда шли тяжелые бои на Донбассе, то мы отправляли посылочки в армию. Ну, что мы там могли собрать? Многие отправляли курево, тёплые носочки, какое-то печенье, в общем, что могли достать. И вот приходит мне с Донбасса письмо. Офицер, лейтенант, кажется. Благодарил за посылочку, и написал, что сильные бои идут: «Всё горит, Донбасс горит…» К сожалению, в этих переездах после войны затерялось это письмецо…

А рядом с нами в Туймазах стояло какое-то училище конной артиллерии. У нас был цех, где пекли пирожки, и мне дали передничек, лоток и к училищу – продавать пирожки. А ребята такие здоровые все, окружили меня, через головы лезут, а я и не знаю, что делать. Раз принесу – сразу разобрали. Второй раз несу, а они спрашивают: «А ещё будут?»

А люди как-то обсуждали неудачи начала войны?

Люди все надеялись. Бежать-то некуда… Но под Москву бросили лучшие части сибиряков, и немца одолели. Вот там мой брат и погиб… (По данным ОБД-Мемориал боец 375-й стрелковой дивизии красноармеец Мирошин Николай Иванович 1922 г.р. погиб в бою 22.02.1942 года и похоронен в деревне Погорелки Ржевского района Тверской области). Домой пришла похоронка, и мне мама написала: «Наш Коля погиб под Москвой…» А я когда прочла, на втором этаже была, как оттуда спрыгнула, закричала… Он и Юля на отца были похожи, а мы все на маму. Перед призывом Коля работал в Черкасском свиносовхозе мастером в цеху. Хоть и четыре класса всего окончил, но видно в отца пошёл, очень толковый был. К сожалению, ни его фото, ни отца у нас не осталось… И семьи у него ещё не было, так что оборвалась ниточка… А ведь он такой добрый был, хороший. Уже после войны мы с сестрой ездили на его братскую могилу…

Из Петровского с практики я вернулась в Башмаково. Сдали экзамены, и нас сразу отправили в Башкирию. Приехали в Уфу, а там нас распределили по районам, и мы втроём попали на Туймазинский птицекомбинат. К нам ещё присоединилась одна эвакуированная девочка из Москвы. Ей некуда прибиться было, и она оказалась у нас. Туда много эвакуированных приехало, особенно москвичей. И раненых много привозили, большой госпиталь работал.

В Туймазах мы ничего жили, только голодно было. На комбинате-то не кормили. Но там разводили ещё и кроликов, нам давали кроличьи головы, и мы из них варили супчик. Да ещё поселили нас в новый сруб, но его не успели законопатить, и когда зима началась, как же холодно в нём было…

В декабре 41-го мне исполнилось 18 лет, а уже в мае меня призвали. Вышел какой-то приказ Сталина о призыве комсомолок на фронт, и мне принесли повестку. Хотя я не ходила, не просилась, ни курсов никаких не кончала. И меня сразу на отправку, даже не в военкомат, а прямо на вокзал. Кое-чего мне собрали в дорогу и всё…

А вы хотели идти в армию?

Да ну, что вы… Когда объявили о войне, так страшно стало. Мы все дрожали, не уверены были…

И куда вас направили?

Таких как я целый эшелон набрали со всей Башкирии, и всех отправили в автобронетанковую школу в Чкалов. Учиться на водителей. Конечно, мы бы хотели кем-то другими быть, но куда послали, туда послали.

Там присягу приняли и месяца четыре проучились. Строевой нас гоняли, матчасть учили, оружие изучали – винтовку и пистолет. Но самое главное – вождение. В основном били на то, чтобы быстро обучить нас вождению. Вначале на полуторках, а потом на ЗИС-5.

В каких условиях там жили?

В хороших, там же большая школа. И нас много, и ещё танкисты учились. Жили в казармах, кормили хорошо. А уже в июле, наверное, нас отправили на фронт.

Привезли в Краснодар, там такое большое поле, и туда всех новеньких, после училищ, после госпиталей, и всех распределяли по частям. И вот там нас десять девушек отобрал старший лейтенант, Максимов что ли. Как потом оказалось, мы попали в 61-й отдельный инженерный батальон.

В общем, привезли нас под вечер в какую-то станицу. Если не путаю, Абинская что ли. Распределили по ротам, и мы втроем попали в 3-ю: я, Груня Черепанова и Тоня Неудачная. Тоня раньше была учительница. Повели на ужин, а мы же все стеснительные. Получили еду и пошли есть в дальний угол двора, до того стеснялись. Там в саду какие-то брёвна навалены, мы на них сели, покушали. Потом отвели ночевать. Хорошая хата такая, и мы трое постелили на полу и легли. А ночью нас вдруг будят светом фонарика, и сапогом так пинают легонько: «Поднимайтесь!» А мы трусишки такие, поднялись. Спросили документы, а у нас же ничего нет. Только те, что в училище выдали. Мы ведь только приехали. Нам командуют: «Быстрей одевайтесь и пойдём!» А хозяин даже ничего не спросил, куда, что, чего?

Ну, пошли с ними, их четверо с автоматами. Куда-то нас повели, двое сзади, двое по бокам. А уже светло стало, и так нам стыдно стало, что ведут под автоматами… А Груня или Тоня им говорит: «Да опустите вы свои автоматы, никуда мы не побежим! Мы ничего знать, не знаем!» Проходили мимо поста, там пожилой армянин охранял бочки с бензином. В этом батальоне молодёжи почти не было, одно старичьё лет 45-50. Причем самых разных национальностей. Этот армянин кричит нам – «Стой! Кто идет?» - «Свои!» И всё, он нас пропустил, даже ничего не спросил, куда нас погнали, зачем?

Вышли из этой станицы, а там по дороге такая колонна идёт, наверное, с километр. Всякие дезертиры, изменники родины, и нас в самый конец этой колонны... Привели на гауптвахту, там на территории такие подвалы, как капониры большие, и во всех сидят настоящие дезертиры. И солдаты, и офицеры, и даже полковники с генералами. Много всяких-разных, и видно, есть за что. Все ждали, пока с ними разберутся.

Записали наши данные, сели в уголке на соломку и плачем, солдаты называется… Принесли поесть, причем хорошее кушанье, каша с мясом, а мы даже есть не можем. До того перепугались. Тут какой-то пожилой солдат говорит нам: «Не плачьте! А не будете кушать, вам ещё добавят!» И объяснил нам: «Вас должен опознать кто-то из ваших командиров. А если за вами не приедут, то вас отправят в штрафную роту…» А мы-то знаем уже, что из штрафной роты ещё никто не возвращался… Мы так расплакались… Потом вдруг увидели полуторку, узнали своих, и они нас узнали. Спрыгнули, сразу забрать нас хотели, а часовой говорит: «Вот в штаб идите, там договаривайтесь!»

Потом всех собрали у какой-то сцены, на ней генералы сидят – ревтрибунал. Судить будут… Нас под стеночку поставили, а наши нам машут – не волнуйтесь мол. Тут подходит какой-то генерал, взял одну из нас за грудки, как рванул – потому что ворот гимнастерки был расстегнут. Мне тоже досталось, я в темноте спросонья надела пилотку задом наперёд... А третью рванул за ремень, потому что слабо затянут… Ну, спрашивают: «Чьи люди?» Наши отвечают: «Так получилось. Они же первый день в части. Не успели оформить». В общем, вызволили нас оттуда.

Привезли в батальон и стали мы служить. Но это же август месяц, самый разгар отступления. Как раз жатва в разгаре. Сколько зерна на току, а мы же так отступали… Помню, когда шли на Буденновск, там столько войск на дороге... И туда идут, и оттуда навстречу колонны, раненые ползут. Мат-перемат: «Куда вы идёте?! Там уже немец!» И разве мы не бежали обратно? Ещё как бежали, хоть ноги до крови уже стёрты…

Терек прошли вброд по воде, там не очень глубоко. Запомнилось ещё, что там в Чечне я чуть буйвола не задавила. В какой-то аул вошли, а там кругом арыки-арыки, и я на полуторке ехала с двумя солдатами и чуть не перевернулась. И вот такой мостик узкий, а полуторка чих-чих и глохнет. Переключатель постоянно выскакивает с 4-й скорости, так мне сделали рогатку - чтобы подпереть его. И я еду, смотрю, буйвол идёт, здоровенный такой, а я не могу переключить скорость. И так на 4-й скорости и перемахнула через мостик, буйвола зацепила. Сбила с ног, но он поднялся. Мне стучат: «Быстрее давай! Сейчас чечня тебе тут устроит…» Там же чеченцы постоянно нападали на военных, и сколько убивали… С аулов все ушли в горы, а по ночам устраивали вылазки на дорогу, и прямо вырезали…

В одном ауле мы остановились и сколько-то дней прожили. Он пустой совершенно, и мы поселились в этих мазанках. Так днём приходили их старики, поблизости сидят, но в аул не заходят. Фрукты в папаху наложат и пальчиком подзывают к себе. А нас предупредили: «Ни в коем случае! Они сразу хватают и в горы. А там издеваются, особенно над женщинами…» Так мы к ним даже не подходили. Сами такие страшные, глаза прямо блестят, ох какие…

На каких машинах вам пришлось поездить?

Вначале на «полуторке» - ГАЗ-АА. Недавно я у нас на мемориале сфотографировалась на фоне такой же. Но эта красивая, а на фронте все машины несчастные, разбитенькие, деревянные. И на ЗИС-5 поездила – это трёхтонная. А мы часто на аэродромах работали. У нас же батальон в основном занимался обслуживанием аэродромов для ближней авиации. Строили их, а когда по ним отбомбили, мы быстренько всё засыпали, ровняли. И вот случай.

Еду я на полуторке и со мной один солдат. А был дождь, и самолеты как раз вернулись с задания, и их загоняли в капониры. И механики, пока еще налета не было, сразу начинали исправлять повреждения, что-то замазывать. А мы как раз нагрузились и едем мимо капонира с самолетом. Но мою машину по этой грязи занесло, и я крыло задела. Как мне забарабанил по кабине солдат: «Давай быстрее, а то нас сейчас арестуют!» А эта «полуторка» у меня еле ползёт. Так что «полуторка» лёгкая, но она чихает и глохнет. А трёхтонка идёт ровно-ровно. Тоже случай расскажу.

Со своим механиком – Пидопригорой (1943 г.)

Когда мы стояли недалеко от Туапсе, и немец так пёр, то меня отправили на нефтебазу. Набросали мне в трёхтонку бочек, а помошника не дали. Одну послали. И вот со всей окрестности идёт к нефтебазе колонна, и я присоединилась к ней. А слышу, гул идет. Вдруг вижу, немец заходит с головы колонны и по всей длине бросает бомбы. Разбил всю дорогу, виляешь туда-сюда, и пока он улетел, мы должны вырваться с этих канав. Кое-как, виляла-виляла, но добралась.

Когда моя очередь подошла, я залезла в кузов, взяла этот пистолет, и начала наливать в бочки. Тут самолет вернулся… Но база же хорошо замаскирована, и чтобы ее не выдать, надо убрать все машины. Мне кричат: «Машину в укрытие!» Я спрыгнула, кинулась заводить, раньше ведь в машинах стартёров не было, надо ручку крутить. Но ручку провернуть не могу. Тот кричит на меня: «Давай отгоняй!» А я просто не в силах провернуть её. Полуторка хоть чихает, а эту никак. Он видит, что я мучаюсь, подбежал, и сам как крутанул, машина сразу завелась. Крикнул: «Беги в укрытие!», и сам отогнал машину. Вот тогда я такого страха натерпелась… Что помошника не дали, не дай бог бы что случилось. Расстреляли бы сразу – тогда с этим очень строго было.

Почти все ветераны признаются, что хоть раз присутствовали на показательном расстреле.

Однажды где-то на поляне такой большой находились, и слышим тюк-тюк, стреляют где-то близко. И ребята нам говорят: «Подождите немножко, тут двоих расстреляли…» Рассказывали, что те сами вырыли себе яму, расстреляли, и там же их и закопали… Но мы этого не видели, только слышали.

У многих фронтовиков не очень хорошее отношение к особистам.

Да, есть такое. У меня вот у сестры муж был особистом, так я к нему тоже не очень. Пусть он и не убивал никого, только пугал, пистолетом стучал, но всё же.

Своих командиров помните?

Командира батальона уже не помню, как звали. А командир роты – Максимов, тот самый, который забрал нас. Хороший человек был. А вот нашего замполита я однажды чуть не застрелила.

За что?

За то, что решил нас поймать. Он был грузин по фамилии то ли Тодуа, то ли Тодоро, как-то так. Две шпалы в петлицах. Как-то мы стояли в Геленджике, там на берегу лесок такой. Мы туда на ночь загоняли машины и выставляли охрану. Там еще какой-то объект ГСМ находился. В общем, меня назначили в караул. Вечером выстроили нас, и объясняют, как нести службу: «Если слышите, что кто-то к вам крадется, вы присядьте. Ветерок маленький, осина дрожит всё время, сучки падают, и в ушах не знаю что. Присядешь-встанешь, присядешь-встанешь, и всё время такая напряженность. И если увидели, что кто-то приближается, сразу кричите: «Стой! Кто идет?!» Но если на третий раз не отвечает, вы стреляйте!»

Я стояла-стояла, туда-сюда, и присяду, и так, и сяк. Потом чего-то положила винтовку на капот и присела. Смотрю, человек идет. Я сразу встала, винтовку схватила и кричу: «Стой! Кто идет?!» Молчит. Я опять как закричала: «Стой! Кто идет?!» и передёрнула затвор. Вот тут он сдрейфил, как закричал: «Свои! Свои!», так испугался. Признался мне потом: «Еще секунда и ты бы меня точно застрелила…»

А можете выделить какой-то самый явный случай, когда вы могли погибнуть?

Когда ранило. Или когда, например, в Геленджике нас обстреливали. Только вышли к кухне с котелками, он как начал палить… Мы кинулись в укрытие, один на другого попадали, эта горячая каша льется нам на голову… А если в укрытие уже поздно, так падали где придется. Лежишь и только слышишь как осколки падают: тюк-тюк-тюк… Думаешь, Господи, хоть бы остаться живой… А что же после войны будет? Вот меня всё интересовало – что же после войны будет?

Получается, Бога вспоминали?

Когда меня в Туймазах провожали, то благословили – Береги вас Бог! Но ни крестика, ничего такого у меня не было. Хотя мама и папа у нас люди набожные. Даже были певчими в церкви. Церковь стояла как раз напротив нашего дома, и на большие праздники старшие ходили с родителями, а мы на подоконнике сидим и смотрим. До сих пор помню, как плащаницу вокруг церкви носили. Но на фронте молитв не читали, а Бога вспоминали: «Побереги, Господи!» А сейчас… В бога мы верим, конечно, да только в церковь не ходим. А так верим. И перед сном всегда «Отче наш» читаю.

Когда вас ранило?

25-го апреля 1943 года. Мы тогда стояли где-то в горах на Кавказе. Какой-то аул что ли, и возле него немец забрался на высотку, а мы перед ней. И в какой-то момент «катюша» подошла, дала залп, и сразу уехала. А мы же остались… И немец как открыл огонь по этому месту… Бьёт и бьёт… Булыжники летят, и надо укрыться. Стали пробираться к подножию горы. Там какая-то овчарня стояла, и мы в нее заскочили. Немного переждали там, и к рассвету стали выползать. Но только выползли, и как он стал бить из миномета… Мы побежали, там какое-то разбитое кирпичное здание стояло, мы туда кинулись. А немец бьёт прямо в шахматном порядке. Кто бежал, а кто и упал… Многие там не поднялись… Нам кричат – ложись! Залегли, но слышно как осколки падают – тык – тык – тык… Потом побежали дальше. А сзади меня бежал солдат, уже пожилой. И он меня спрашивает: «Девушка, вас ранило? Чего-то за вами кровь…» Затащили меня в развалины, этот мужик разорвал на мне обмотки – осколок перебил берцовую кость. А я сгоряча и не почувствовала… Но эвакуировать меня сразу не получилось, и когда привезли в госпиталь, нога аж чёрная была – началась гангрена.

Хорошо мне в Тбилиси попался хороший хирург. Грузин. Он посмотрел, молодая девушка, надо ногу спасать. А другие там не считались, резали только так, поэтому и столько инвалидов после войны было. Очнулась после операции, меня посадили, нога уже в гипсе. Но боль такая жуткая, что терпеть не могла. И не проходит. Потом меня опять на стол, гипс разрезали, а там черви… Почистили всё, опять наложили, но нога нормально не заживала. На костылях ковыляла. Однажды пошла в туалет, а пол скользкий, у меня костыли разъехались, и я как упала… Обратно привезли на каталке. Но лечили хорошо, отношение доброе. Но сколько же девушек там лежало. Койки одна к одной стояли, только нога проходила.

Два месяца я лечилась в Тбилиси, потом привезли меня в батальон, а нога никак не заживает. Врач была хорошая, молодая, и она видит, что я мучаюсь, не то, что ездить, ходить нормально не могу, и сделала меня своей помошницей вместо медсестры. Расскажет, что сделать, ключи оставляет, а сама идёт по ротам. Батальон же разбросан. Немножко меня обучила, и я оставалась вместо неё. На случай, если солдаты придут что-то просить. Многие разотрут себе ноги, что-то такое по мелочам, из-за чего в госпиталь не берут. А из лекарств только стрептоцид да сульфадимезин. И снимала пробы на кухне.

Два месяца кое-как промучилась, но нога всё не заживает, и меня опять направили в госпиталь. На этот раз в Батуми. Я скажу, что в Грузии война почти не чувствовалась. Такая тишина… Хотя в Батуми побольше военных, их туда из Керчи на передышку выводили. Они на танцы бегали и мы. Особенно морячки хорошо танцевали. Помню, с одним танцевала, а он говорит: «Мне надо бежать, у нас катер на корабль уходит!» Вот ведь, такое время, а ещё на танцы ходили…

В Батуми мы жили на берегу моря, и во время шторма галька летела нам прямо на балкон. А там у нас лежал один лейтенантик, совсем молоденький, светленький, у него ранение в спину. Так он от болей и плакал, и настроение плохое, грустил сильно. То кричит вовсю от болей… И меня ребята иной раз попросят: «Аня, зайдём к нам в палату, надо поднять ему настроение…» Потому что его выписывают, и он боится второй раз на фронт попасть. Ведь если один раз смерть увидел, то второй раз ещё страшнее…

В общем, два месяца в Батуми пролежала, подлечили, а нога не заживает и всё тут. И на комиссии меня комиссовали на шесть месяцев. С расчётом на то, что я дома окончательно подлечусь, и меня опять призовут. Запомнилось, что в дорогу выдали банку американской тушенки. Так вы думаете, я её в дороге ела? Нет, домой привезла, потому что знала, дома с продуктами совсем туго…

Приехала, но и дома нога не зажила. В мае 44-го время подошло, вызвали в военкомат, осмотрели, и уже полностью комиссовали. Говорят мне: «Пойдёшь к нам секретарём работать!» Но я почему-то не согласилась. Пришла домой, подумала-подумала, надо же работать. А работать негде… Две сестры работали в башмаковском госпитале, а больше считай никто и не работал. И я думаю, что мне делать? Списалась с Туймазами, и узнала, что мой знакомый переехал в Петровск, где я на практике работала. Ему написала, и он сразу ответил: «Конечно, приезжай! Работу дадим».

Поехала туда, стала работать, но я же долго стоять не могла. Да ещё раздетая, ничего у меня нет. Из шинели мне сшили пальтишко. Но я же рассказывала, что там жила с одной девушкой, с которой на танцы вместе ходили. Она уже работала заведующей холодильника, и опять взяла меня к себе в комнату, и, конечно, видела, как я живу. И чем помочь мне? Так она иногда давала соль из холодильника. Ведёрочко наберёт: «Будешь идти домой, заберёшь. Но продавай не стаканчиками, а сразу все ведёрко! Чтобы тебя не видел никто. И на эти деньги будешь лучше питаться и купишь чего». Так я там и проработала пару лет.

Победу там встретили?

Да, в Петровске. Все кричали, плакали… И радовались, танцевали. Но сколько погибло, сколько калеками остались, ужасно…

|  |
| --- |
|  |
| Страница из военного билета |

Говорят, после войны в тылу со стороны женщин было плохое отношение к фронтовичкам. Мол, вы там на фронте налево и направо…

Были разговоры, но меня никогда не попрекали. Я когда приехала домой, мама мне рассказывает, такая-то вернулась по беременности. Были же такие, которые специально хотели забеременеть, чтобы их комиссовали. И вот помню, что эту беременную тоже попрекали, но её родители были рады, что дочь вернулась живая и здоровая. И знаю, что многие из армии вернулись домой беременными.

А у вас в батальоне такие случаи были?

От нас по беременности только одна девочка уехала. Как-то прибыли к нам со Ставропольского края на тракторах. И на одном тракторист – парень, и при нём помошница девушка. И вот дошло до того, что они полюбили друг друга, и она забеременела. Ну что, ему ничего, конечно, а ей собрали какие-то вещи, пелёнки-распашонки, и отправили куда-то. Ведь Ставрополье было еще под немцами.

Извините за вопрос, а у вас не появилось такого желания – таким способом вернуться домой?

Мы втроем крепко дружили, и когда ещё только попали на фронт, сами себе дали клятву – вернуться девушками. Помню, где-то лежали перед сном, и Груня сказала: «Как пришли девочками, чтобы девочками и ушли!» Чтобы не стыдно было потом…

Многие бывшие фронтовички признаются, что к ним приставали офицеры.

Был один случай. Я уже, когда после ранения была помошником врача, мне отдельную комнатку выделили. А на 1-м этаже дежурил незнакомый офицер, старший лейтенант. И вот я однажды проснулась, а он сидит на моей кровати и руку уже под одеяло просунул, на бедро положил. Я вскрикнула, а он говорит: «Тихо! Тихо! Я сейчас уйду», и ушел. Но так мне было неприятно, думаю, не дай бог…

Как вы считаете, женщинам есть место на войне?

Женщинам на фронте очень тяжело даже в бытовом плане. Надо же помыться, туалет… А вошь как заедала? Помню, за всё время отступления всего раз нормально помылись. Пришёл санпоезд, встал в каком-то ущелье и со всей округи к нему стали подходить войска. С той стороны бегут, с этой, и все туда. Там с нас снимали всё, прожаривали в бочках. Народу кругом полно, мужики шумят, матюкаются… Как увидят девушек, сразу за нами. Некоторые прямо голые, жизнь уже видели. Наши их отгоняют…

Землянки себе сами строили. Помню, в одном месте в ущелье пришлось строить. Пошли, мужики пилят, обрубают ветки, а мы вытаскиваем оттуда эти стволья. Две девочки на плечо и оттуда карабкаемся.

А в землянке посреди стоит печка, и мы лежим ногами к ней, чтобы хоть ноги успеть высушить. А с этой стороны мужчины лежат. Под себя какие-то прутья набросаем, на них шинели, шинелью накроемся, и всё…

Но самое тяжелое – постоянный недосып. Вроде только прилёг, сразу кричат – «Подъём!» Без раздумий встаём и бежим на аэродром. Надо же быстро всё засыпать и заровнять. Бежим, а где-то рядом прожектор ведёт самолет, зенитчицы бьют-бьют, но никак не попадут. Кругом страшно всё горит, освещается, и не знаешь, куда деться… И только упадёшь, к земле прижмёшься – «Господи, хоть бы остаться живой… Хоть бы остаться живой… А что же после войны будет?» Но встаёшь и дальше бежишь, хотя так страшно…

А другой момент взять. Мы чего только не возили, и горючее, и щебень, и кухню я на «полуторке» возила, и за продуктами ездила. Но самое страшное, это возить раненых и убитых. Помню, в одно ущелье подходили поезда, и мы там разгружали раненых. Это я вам скажу не для слабонервных… А однажды нас отправили собирать убитых прямо с поля боя. Стоял сильный мороз, очень холодно, и нам привезли что-то перекусить. А как на снег садиться? Так что вы думаете, садились прямо на трупы и ели… Хотя я была до того брезгливая, что даже если немного запаха бензина, то уже не могла есть. А тут сидишь на задубевшем трупе и ешь… Вот что война с людьми делает…

А в Геленджике когда стояли, там большой аэродром работал. Вот там нам тяжеловато пришлось. До Новороссийска морем всего девять километров и наши туда летали, помогали десанту на Малой земле. Но сколько же там погибло… Туда высаживают, а у нас волнами прибивает… Только идём и собираем…

А у вас на фронте не было ощущения, что людей у нас не берегут?

Нет, мы не думали, что слишком большие потери. Людей, конечно, жалко, но это война… И что бы было, если бы мы не посылали и жалели людей? Да, они погибли, но спасли Родину.

В наших огромных потерях сейчас принято винить Сталина. Как вы к нему тогда относились и как сейчас?

Мы все к Сталину очень хорошо относились. С его именем шли в бой, и это не пустые слова. Так и было. Если бы не он, мы бы войну не выиграли. Только благодаря ему победили. И сегодня я его приветствую, только самое хорошее могу сказать.

А у вас на фронте какое чувство было, что останетесь живой, или что погибнете?

Наверное, всё же Бог мне помог. Я почему-то всегда верила, что останусь живой. А кто не верил, тот погиб. Помню, когда в горах ездили, на этом узком серпантине навстречу машины, и я к горе прижимаюсь. А оттуда сверху глянешь, море с пятачок… Так страшно было ездить, и сколько машин там разбилось, а я вот до сих пор живая…

А из ваших подружек кто-то погиб?

Нет, все живые остались. При мне в батальоне из девочек вроде никто не погиб, и когда в госпиталь уезжала, они все меня провожали. А уже после войны, в 1952 году я получила письмо из Уфы от Груни Черепановой. Она написала, что все вернулись живыми: «Приехала домой, а работы нет. Работаю в клубе…» Но это письмишко я в этих постоянных переездах потеряла, и так ни с кем и не встретилась. Очень жалею, что не написала раньше в передачу «Ищу тебя». А сейчас уже, наверное, поздно…

А Машу Шурыгину, с которой мы вместе в Туймазах работали, призвали после меня. Мне рассказали, что она окончила курсы медсестёр, а они же прямо в бой шли. Так что мне ещё повезло, что я в этом месиве не была… А после войны она окончила мединститут и стала врачом.

Как сложилась ваша послевоенная жизнь?

Пару лет проработала в Петровске, а трест находился в Саратове, и они по всем своим комбинатам проводили набор на курсы бухгалтеров в Куйбышев. Там девочки со всего союза учились. Окончила эти курсы и работала уже бухгалтером. А моя старшая сестра была за капитаном особого отдела, и их часть тогда стояла в Смоленске. И она мне написала: «Чего тебе там мучиться? Приезжай к нам!»

Но только приехала к ним, устроили меня бухгалтером в стройбат, а их часть передислоцируют в Брянск. И я поехала с ними. А в этом батальоне работали репатриированные солдаты. Украинцы в основном. И вот когда мы переезжали, квартиру сняли, и хозяин решил сделать косметический ремонт. А я в этот вечер пошла на танцы. Вернулась, они на полу спят, и я тоже рядом легла.

Вдруг на рассвете такой шум, крики: «Обокрали! Обокрали!» Муж сестры вскочил, сапог нет, того нет. Под подушкой лежали пистолет и секретные документы. Так пистолет на месте, не взяли, а документов нет… Он аж затрясся, ведь за утерю секретных документов ясно что полагается… А когда мы разгружались, нам помогали два солдата. Один из них высокий, здоровый парень, даже фамилию помню - Шкребко. А второй такой худенький, несчастный. И видимо, когда помогали нам, присмотрели, где, что. И не только нас, семь квартир тогда за одну ночь обокрали.

Муж сестры взял сапоги у хозяина и сразу в часть побежал: «Ясно, это только они могли!» Там узнал, кто стоял на посту, а тех сразу на допрос к себе в землянку: «Вещи, черт с ними, но где документы?!» Те не признаются: «Ничего не знаем!» А у меня украли буквально всё. И вещи, что сложила на стул, и чемоданчик, а там и все мои вещи, и все документы… Даже одеться не во что, чтобы на работу пойти… И главное - никто ведь не проснулся! Когда они потом всё-таки признались, то рассказали, что часть вещей по дороге выбросили, что-то в Десну бросили, в общем, ничего не удалось вернуть. Но я уверена, наверняка они быстро сплавили всё.

Потом суд был, мы ходили, они рассказывали, как видели, как я вернулась, подождали, пока легла спать и уснула. Их всё пытали: «Что вы им подсыпали?» Всё не верили, почему никто не проснулся. А кто-то говорил, что они кость с кладбища таскали вокруг дома, всякие разговоры ходили. В общем, дали им по 20 лет. А муж сестры до того переживал, что его из партии исключат, что его даже парализовало. Но потом всё прошло, только пару лет назад умер. И вот когда мы в Брянске жили я познакомилась с будущим мужем, он там в автобатальоне служил. Владимир Константинович родом из Винницкой области, и его призвали в 17 лет. Но у него мать была полячка, так его направили служить в Войско Польское. Он тоже автомобилистом был.

Муж – Владимир Розворский (1944 г.)

А в 1950 году нас направили на восстановление Молдавии. Муж работал диспетчером в «Граждансстрое», но как же тяжело поначалу пришлось… Мало того, что жили впроголодь, так и жить приходилось где придётся. Вначале с маленькими детьми жили в курятнике, потом в каком-то подвале, потом в гараже. И так мы мучились до 1971 года. Мотались по всяким местам… А я с 55-го года в аэропорту работала, и встала там в очередь на жильё. Как фронтовичке вроде льготы полагаются, но там начальник аэропорта после землетрясения в Ашхабаде всех своих стал сюда тянуть, и им жильё в первую очередь. А я три года стояла первая на очереди и всё никак не могли мне дать. Меня всё назад и назад… И только когда попали с мужем на приём к Хренову, поговорили с ним, Владимир Александрович сразу поднял трубку: «Почему вы ей не выделяете?» И в сентябре 1971 мы сюда переехали, а в октябре муж умер… Сердце отказало, сказались все эти фронтовые штучки… На пенсию вышла с должности главного бухгалтера аэропорта, но потом ещё до восьмидесяти лет работала.

Большая у вас семья?

У меня сын, дочь, внук и две правнучки.

9-е мая 2011 г

Война вам потом снилась?

Да, поначалу очень часто. Вздрагивала во сне… Да и сейчас порой ночью просыпаюсь и никак не могу заснуть. Всё крутится в голове, лезут всякие воспоминания, одно, другое, особенно, то, где страшно было… Например, когда мы в первый раз в Геленджике попали под сильную бомбежку. Мы тогда там щебёнку возили. Слышим: «ву-ву-ву», значит приближаются… Потом побежали, и такие крики «Ложись! Ложись!» Я упала, голову за какой-то камень спрятала, и считаю, сколько самолетов летит. Так я думала, это воробьи летят, столько этих самолетов налетело. Как птицы… И как начали бросать эти бомбы, этот свист… А я всё так и лежу там. Кто-то мимо меня бежал, схватил за руку и в погреб затащил. Кто-то сверху ещё навалился… Страшно очень было, когда нарастает этот гул «ву-ву-ву» и потом вдруг «вью-ю-ю-ю», начинается… А как только улетели, мы сразу на поле, давай засыпай, подсыпай…

‚  
@I†  
@\_†  
@„  
@Џ  
@Мѓ  
@Ф‚  
@µ„  
@'•  
@<…  
@\_x0016\_ђ  
@Д”  
@„  
@\_  
@Иђ  
@aЉ  
@ў€  
@3…  
@z„  
@ќ…  
@J‚  
@ш…  
@а“  
@.ѓ  
@‘‹  
@г†  
@цЊ  
@т…  
@#…  
@f“  
@c  
@Н…  
@µ  
@f„  
@тЌ  
@Џ…  
@я€  
@Џ„  
@Б„  
@б„  
@б…  
@Јѓ  
@…  
@Гѓ  
@s…  
@“€  
@`Љ  
@U‡  
@#„  
@2•  
@Џ  
@%•  
@ “  
@8‚  
@„  
@®Ћ  
@$–  
@\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_µќ  
@\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_™¤  
@\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Йњ  
@\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_§ў  
@\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ј  
@\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_чЈ  
@\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_іљ  
@\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_DҐ  
@ ¦  
@љќ  
@ћџ  
@џҐ  
@ПЁ  
@г¤  
@zЇ  
@(«  
@3Є  
@§  
@µ§  
@ДЄ  
@n§  
@[ў  
@Ї§  
@ZЇ  
@®љ  
@8§  
@­  
@І›  
@ЧҐ  
@¬  
@-Є  
@Ћ   
@aЎ  
@Ь®  
@^Ё  
@.›  
@м­  
@ёЇ  
@i©  
@Ъњ  
@

¤  
@Х   
@¬Ј  
@ёџ  
@”ќ  
@Ё  
@Р®  
@Hџ  
@\_џ  
@џ  
@Є  
@6¤  
@јЇ  
@эҐ  
@YҐ  
@и­  
@\_x0019\_Ў  
@S¦  
@С®  
@Н®  
@EЁ  
@Х®  
@”Ї  
@\*©  
@ЕЇ  
@«  
@%Ё  
@ЌЁ  
@ЋЄ  
@№¦  
@‘   
@6Ј  
@Ђ¦  
@©ў  
@‡   
@KЇ  
@z©  
@0®  
@’ќ  
@QЈ  
@hў  
@·Ў  
@†Є  
@Т¬  
@EЎ  
@Ѕ§  
@я¬  
@ ћ  
@‚   
@±Ї  
@Б¬  
@ѓ®  
@aЈ  
@—џ  
@H°  
@юЁ  
@їЎ  
@E©  
@ґ§  
@)Ў  
@Цў  
@  
­  
@H¬  
@ЪЄ  
@—Ґ  
@°  
@Кў  
@m®  
@Y¦  
@LЁ  
@Х¦  
@ЙҐ  
@iЁ  
@^¬  
@Z§  
@ы«  
@@ќ  
@,Ё  
@S¬  
@:©  
@™­  
@p°  
@‚°  
@®  
@тЁ  
@eЈ  
@4Ї  
@sў  
@¦¬  
@6Ў  
@Шќ  
@†®  
@ИҐ  
@\_x0016\_Ґ  
@Ъ§  
@TЎ  
@‘Ґ  
@л   
@ћЇ  
@ЋЈ  
@P§  
@Ђ­  
@$Ґ  
@Л¬  
@ЗЎ  
@q§  
@\*¬  
@0¤  
@e®  
@°  
@№§  
@є­  
@юЇ  
@°  
@\_x0012\_Є  
@аЇ  
@Ф   
@џќ  
@/°  
@†Ї  
@YЇ  
@Sџ  
@w«  
@$¬  
@ќ  
@B¦  
@«  
@Ќ¤  
@·¤  
@чЎ  
@х¤  
@x¬  
@‡њ  
@-°  
@к¬  
@‡Ґ  
@Џћ  
@Џ­  
@y­  
@б§  
@і©  
@`Ё  
@ИЈ  
@'¬  
@©  
@ «  
@“Ё  
@x©  
@°  
@GЈ  
@®  
@ќ°  
@Ш¦  
@В§  
@—   
@‑ќ  
@MЄ  
@Oў  
@ЦЇ  
@>¤  
@і­  
@­  
@z®  
@юџ  
@ё®  
@Aћ  
@K«  
@D¦  
@‑њ  
@c©  
@Є  
@вњ  
@«  
@фџ  
@ЩҐ  
@\_x0010\_¤  
@¶©  
@ў  
@з©  
@©  
@p«  
@-§  
@•¤  
@™Ё  
@Uќ  
@Ќ°  
@Є  
@„®  
@RЇ  
@пў  
@м©  
@~®  
@§°  
@`§  
@Fћ  
@OЎ  
@0¬  
@E­  
@Џ   
@xЁ  
@–«  
@Ў  
@ќ  
@9§  
@Є  
@Лћ  
@ќќ  
@џЄ  
@c«  
@›ќ  
@‚¬  
@лњ  
@W¤  
@ќ  
@T¤  
@шџ  
@“¦  
@мЇ  
@«Є  
@Ґ  
@ЫЁ  
@°°  
@w   
@Ј«  
@AЁ  
@в­  
@п«  
@Z©  
@<¦  
@ШЁ  
@щ­  
@вЁ  
@чћ  
@¶«  
@§  
@~ќ  
@њ  
@ґњ  
@ў  
@Рџ  
@Є  
@Ћ©  
@$°  
@№Ґ  
@­Ј  
@8Ў  
@®Ё  
@ъў  
@ЏЇ  
@Вњ  
@b¤  
@’«  
@ЁЈ  
@ЯЈ  
@Эў  
@9Ў  
@®  
@ђ§  
@¦Є  
@¦¤  
@Хў  
@§  
@ў«  
@`Ї  
@ѓ¤  
@Щџ  
@сЇ  
@ °  
@vЄ  
@°  
@gЈ  
@    
@ Ґ  
@w¦  
@™Є  
@|°  
@єЇ  
@ ¤  
@•ћ  
@Ч«  
@5°  
@«§  
@ш­  
@=¬  
@лҐ  
@Б   
@!Ё  
@:­  
@ѓ°  
@пЎ  
@Џ¦  
@М­  
@=­  
@«  
@6Є  
@TЄ  
@о¬  
@“«  
@т¤  
@№¤  
@у¦  
@!Ў  
@н   
@L®  
@3Ґ  
@L¬  
@ІЄ  
@ЮЇ  
@«  
@o°  
@b®  
@ѕ¬  
@”џ  
@т­  
@r©  
@©  
@

©  
@l«  
@¤   
@~џ  
@€Ї  
@\_Ј  
@ь®  
@‑   
@p§  
@­Ў  
@мҐ  
@ЦЄ  
@Н©  
@°Ў  
@#«  
@хЄ  
@z¤  
@ЈЄ  
@Tў  
@]ў  
@›Ј  
@’џ  
@X¦  
@эњ  
@Є  
@cЇ  
@•™  
@я®  
@°  
@ѕў  
@Ш¤  
@Ы©  
@€°  
@уЈ  
@Є  
@?@\_?@拳  
@＃  
@贊  
@饾  
@l?@胜  
@f?@￥  
@极  
@  
@螈  
@€?@t?@锚  
@讦  
@殹  
@莪  
@  
@袭  
@墽  
@a?@逘  
@开  
@鶡  
@?@稖  
@觫  
@儷  
@鼱  
@@?@菧  
@?@粺  
@玻  
@d?@c?@D?@诗  
@萎  
@灛  
@%?@?@T?@敡  
@?@芒  
@藷  
@泞  
@  
@q?@  
@郜  
@#?@懄  
@h?@叏  
@f?@r?@B?@)?@o?@莹  
@Q?@化  
@洯  
@O?@B?@s?@  
@#?@?@酯  
@7?@F?@～  
@鰺  
@R?@幛  
@　  
@B?@Z?@叕  
@\_x0016\_?@?@=?@C?@蠠  
@B?@?@ぁ  
@悛  
@卢  
@?@瓱  
@拨  
@P?@G?@?@  
@‑?@营  
@k?@6?@洜  
@湢  
@弧  
@擐  
@ ?@擤  
@@?@K?@森  
@笣  
@│  
@T?@槶  
@  
@|?@k?@<?@9?@?@]?@矾  
@\_x0010\_?@发  
@-?@携  
@\_x0019\_?@?@颔  
@C?@綖  
@  
@  
@諝  
@g?@  
@+?@,?@濯  
@C?@4?@$?@6?@?@\_x0012\_?@藸  
@E?@\_x0012\_?@券  
@  
@  
@O?@o?@@?@堋  
@w?@/?@偋  
@]?@埽  
@酣  
@?@侉  
@A?@r?@?@樍  
@K?@?@够  
@懙  
@0?@&?@?@­?@?@r?@亮  
@3?@(?@\_x0012\_?@?@毯  
@??@  
@?@R?@?@醇  
@芰  
@?@挻  
@味  
@0?@尩  
@毓  
@??@%?@~?@  
@G?@t?@l?@i?@'?@K?@I?@.?@A?@$?@耘  
@尰  
@蚝  
@?@>?@p?@\_x0016\_?@R?@液  
@~?@  
@  
@9?@汉  
@竦  
@锫  
@謇  
@P?@啬  
@?@2?@渑  
@  
@?@‑?@酃  
@嵑  
@?@  
@  
@\_x0016\_?@巢  
@癯  
@  
@o?@＠  
@€?@a?@[?@J?@  
@芭  
@谇  
@v?@(?@?@憾  
@ ?@~?@押  
@

?@9?@/?@?@‑?@y?@#?@7?@炃  
@?@7?@?@$?@H?@  
@x?@€?@n?@B?@?@C?@f?@涿  
@5?@ッ  
@哑  
@?@呵  
@8?@嵒  
@呕  
@勀  
@?@?@o?@  
@-?@诶  
@  
@氐  
@M?@]?@壹  
@€?@?@?@h?@澗  
@尦  
@\_?@嗲  
@U?@戮  
@崧  
@%?@窘  
@馄  
@偡  
@?@幙  
@P?@`?@O?@莞  
@凭  
@壜  
@惽  
@下  
@?@"?@2?@?@甯  
@B?@L?@ ?@\_x0007\_?@惗  
@鸫  
@i?@染  
@#?@\_x0010\_?@\_?@\*?@櫟  
@壒  
@?@j?@竺  
@l?@R?@舛  
@壳  
@屡  
@椔  
@诼  
@?@e?@|?@喠  
@伎  
@?@榉  
@惖  
@嚬  
@柫  
@u?@j?@5?@偝  
@晒  
@w?@荡  
@Ь  
@  
@F?@,?@?@y?@灷  
@舐  
@1?@?@?@z?@?@<?@t?@U?@)?@蚯  
@f?@q?@$?@Q?@\_x0019\_?@惻  
@懘  
@~?@迸  
@~?@櫩  
@莸  
@€?@使  
@懩  
@炊  
@喅  
@锪  
@  
@L?@  
@\_?@\*?@溑  
@,?@X?@  
@)?@B?@ ?@Z?@嘟  
@V?@彽  
@j?@+?@i?@^?@迩  
@V?@  
@K?@艄  
@?@湛  
@肓  
@o?@6?@z?@w?@>?@毂  
@[?@惞  
@$?@劢  
@劧  
@坪  
@饨  
@\_x0019\_?@a?@t?@谓  
@Y?@?@m?@强  
@a?@?@@?@  
@诘  
@暥  
@  
@杩  
@?@摱  
@?@O?@1?@狭  
@崤  
@示  
@u?@\_x0007\_?@N?@埡  
@?@  
@得  
@;?@置  
@吐  
@?@X?@┙  
@\_?@橇  
@绺  
@H?@柛  
@\_x0016\_?@熂  
@]?@?@A?@j?@榻  
@⒑  
@鹈  
@私  
@Z?@衾  
@  
@捁  
@.?@s?@<?@毞  
@竽  
@J?@\*?@?@>?@T?@?@?@2?@罅  
@$?@D?@展  
@衩  
@[?@E?@  
@~?@?@櫡  
@j?@趺  
@鹊  
@?@园  
@灱  
@?@P?@\_?@G?@汕  
@S?@+?@E?@Z?@灧  
@倮  
@?@湶  
@柦  
@露  
@'?@h?@\_x0019\_?@?@?@'?@;?@%?@嬁  
@钆  
@凹  
@放  
@i?@?@?@髀  
@U?@?@捌  
@锥  
@?@o?@  
@\_x0007\_?@  
@?@  
@S?@胬  
@0?@龃  
@?@揽  
@ ?@谅  
@⒕  
@芯  
@话  
@\*?@T?@?@壟  
@?@內  
@h?@纹  
@?@?@?@  
@5?@

?@  
@  
?@A?@睹  
@柡  
@枨  
@泄  
@斍  
@\_x0016\_?@??@憷  
@锝  
@防  
@,?@a?@【  
@€?@(?@P?@伣  
@  
@图  
@嵢  
@曷  
@  
@C?@h?@A?@莺  
@肪  
@\_x0007\_?@$?@X?@\_x0010\_?@蚓  
@\_x0019\_?@\*?@L?@\_x0016\_?@尘  
@u?@l?@吥  
@x?@4?@久  
@O?@z?@^?@?@y?@矫  
@"?@P?@u?@?@牨  
@Ρ  
@澐  
@?@泻  
@顺  
@s?@衫  
@灯  
@ ?@砻  
@斯  
@F?@炻  
@M?@嬈  
@吶  
@3?@?@敳  
@\*?@  
@喜  
@C?@Ч  
@7?@a?@‑?@熬  
@p?@W?@?@p?@膳  
@瘟  
@e?@伹  
@.?@ぜ  
@?@櫱  
@喡  
@P?@?@Q?@+?@f?@M?@嫺  
@[?@  
@Z?@5?@  
@P?@!?@崦  
@\_?@  
@#?@吣  
@M?@n?@.?@  
@€?@  
@龇  
@藓  
@犃  
@诠  
@?@X?@(?@2?@  
@腹  
@宀  
@逼  
@斆  
@U?@饩  
@"?@8?@屎  
@慕  
@;?@  
?@\_?@\_x001D\_?@壖  
@?@脖  
@i?@@?@闻  
@堑  
@\_x0010\_?@;?@從  
@坠  
@  
@依  
@?@x?@焦  
@嚶  
@诿  
@廾  
@:?@懤  
@椄  
@d?@\_x001D\_?@锢  
@)?@r?@  
@械  
@]?@星  
@揖  
@伱  
@蛎  
@斅  
@偦  
@?@兒  
@跗  
@g?@‑?@牧  
@甭  
@?@?@=?@\*?@蟠  
@壍  
@奁  
@\_x0016\_?@,?@礁  
@彾  
@埢  
@铰  
@灲  
@€?@?@箍  
@\_x0016\_?@'?@幕  
@|?@们  
@?@娏  
@勰  
@吕  
@厦  
@娖  
@章  
@匕  
@芑  
@赂  
@号  
@壏  
@/?@F?@蚬  
@e?@兡  
@]?@C?@??@幒  
@涔  
@w?@N?@Y?@r?@5?@|?@娔  
@丝  
@探  
@?@\_x0007\_?@!?@鸺  
@\*?@嚱  
@Y?@鹆  
@?@\_?@%?@娗  
@€?@旯  
@缂  
@%?@┗  
@?@@?@ ?@Z?@V?@7?@舯  
@x?@?@m?@懊  
@-?@娇  
@斩  
@那  
@斜  
@毤  
@醵  
@娑  
@:?@?@埬  
@l?@似  
@Z?@5?@  
@埮  
@伕  
@掌  
@p?@?@芫  
@刍  
@侥  
@%?@缜  
@h?@?@赡  
@榔  
@i?@峙  
@敺  
@l?@幓  
@婊  
@ぞ  
@9?@a?@O?@?@3?@?@罘  
@U?@┢  
@来  
@幦  
@\_x001D\_?@┚  
@H?@路  
@?@a?@\_?@尯  
@┞  
@肭  
@蘩  
@剂  
@?@氩  
@M?@(?@??@澒  
@  
@贪  
@櫢  
@e?@暯  
@劮  
@T?@q?@O?@澢  
@w?@7?@洷  
@幏  
@嵏  
@牴  
@x?@d?@@?@)?@<?@E?@荽  
@x?@缁  
@霰  
@?@芽  
@9?@目  
@?@