**Воткинский район в годы Великой Отечественной войны**

*(по протоколам исполнительного комитета*

*Воткинского районного Совета депутатов трудящихся за 1941-1945 годы* )

*Т.П.Похилова – ведущий специалист-эксперт*

*архивного отдела Администрации*

*муниципального образования*

*«Воткинский район»*

Почти уже 70 лет прошло с того дня, когда наш народ одержал великую Победу над гитлеровской Германией. Все дальше и дальше в прошлое уходят события той войны, и все меньше остается свидетелей того страшного времени. Уходят люди, а вместе с ними и уходит память. Вместо таких источников как живое слово очевидцев нашим современникам все чаще приходится прибегать к помощи архивных документов для воссоздания жизни военной поры.

Данная статья - это попытка воссоздать картину жизни и деятельности жителей сел и деревень Воткинского района в условиях военного времени, массовой мобилизации взрослого мужского населения на фронт, хронической нехватки рабочей силы.

1941 год. Во всех уголках нашей страны началась перестройка всей жизни на военный лад. Фронту нужны огромные людские и материальные ресурсы. Труженикам Воткинского района приходилось, как и прежде, решать привычные каждодневные задачи: уборка урожая, посев, развитие животноводства, вопросы образования, здравоохранения и многое другое. Но это нужно было решать в новых условиях - условиях военного времени.

 Наряду с этим, у селян появились новые проблемы: как вовремя и в полном объёме сдать государству хлеб, мясо, молоко, лен, где разместить и во что одеть эвакуированных, чем помочь семьям фронтовиков, где устроить детей, оставшихся без родителей, как организовать сбор денег и вещей в фонд обороны страны, чем помочь районам, освобожденным от оккупации и т.д.

За сухим и кратким языком резолюций и решений протоколов заседаний исполкома Воткинского районного Совета скрывается драматизм происходящих событий при решении труднейших задач в новых условиях. Спектр проблем, который приходилось решать селянам, неимоверно широк.

Первым решением исполнительного комитета Воткинского районного Совета депутатов № 27 от 02 июля 1941 год было образование комиссии для назначения выплаты пособий семьям военнослужащих рядового и младшего начальствующего состава в военное время.

 С 27 июля 1941 года в связи с военной обстановкой были сокращены расходы на развитие сельского хозяйства на 5 тысяч рублей , здравоохранения - на 9 тысяч рублей, просвещения- на 85 тысяч рублей. С 5 ноября 1941 вводились новые сокращенные нормы кормления скота по колхозам района.

 В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 декабря 1941 года в районе ввели военный налог.

 В это же время создается комиссия для организации правильного и своевременного приема и размещения поступающего скота с прифронтовых районов на территории Воткинского района.

Обязательным для исполнения являлось постановление Совнаркома СССР о всеобщей обязательной подготовке населения к противовоздушной и противохимической обороне от 11 июля 1941 года, которое обязывало организовать группы самозащиты на территории Воткинского района и привлечь к участию женщин от 18 до 50 лет и мужчин от 16 до 60 лет.

В связи с военным положением в стране было принято решение в августе 1941 года о переводе всех учреждений и организаций из г. Воткинск в д. Кварсу Гришановского сельсовета. Вследствие экстренного перемещения районного центра из г. Воткинск в д. Кварса начали строительство здания для исполкома.

В условиях массовой мобилизации мужчин на фронт с первых же дней войны приходилось работать в условиях хронического дефицита рабочей силы. Уже в конце августа 1941 года исполком просит Совнарком УАССР « …в виду острого недостатка в колхозах района рабочей силы на уборку урожая о привлечении городского населения г. Воткинск из числа домашних хозяек и лиц, неработающих в учреждениях и организациях, в количестве 3000 чел. Несмотря на неоднократные просьбы районных организаций городской совет из-за дефицита рабочей силы не дал положительных результатов. Посланные из города домохозяйки 500 человек , проработав 3-5 дней вернулись обратно в город».

17 сентября 1941 года исполком обратился с просьбой в СНК УАССР о привлечении учащихся школ к уборке урожая и о разрешении начать учебный год с 1 октября .

8 декабря 1941 года местные власти приняли решение об обучении сельхозработам учащихся 7-10 классов и служащих учреждений. «В целях замещения квалифицированных колхозных работников, ушедших по мобилизации в Красную Армию, привлечь к обучению сельхозработам учащихся 7-10 классов и служащих учреждений. Обучить 257 учащихся и 708 служащих. В том числе , 178 учащихся, работников сельских учреждений -78 человек , ветработников – 17, работников райсовета и райкома КПСС – 73 , работников прокуратуры и суда – 4, работников заготзерна -20» и т.д. Были утверждены пункты обучения профессиям комбайнеров, трактористов, машинистов в Галево, Перевозное, Кварсе, Воткинске, Верхней Талице, Гришанках, Евсино, Паздерах, Черепановке, Камском и т.д. Обучение проводилось во внеучебное и внерабочее время по понедельникам и четвергам с 6 часов до 9 часов вечера.

 Не смотря на обучение и проведение курсов повышения квалификации, в МТС Воткинского района к январю 1942 года не был решен вопрос кадров механизаторов : «… вместо 128 трактористов подготовлено всего 52, вместо 40 комбайнеров подготовлено 17. Техника отремонтирована всего лишь на 50 %.» Проблема решалась плохо из-за частой смены преподавателей курсов. Как было сказано в решении исполкома, плохо организовали учебу председатели сельских советов, директор МТС, заведующий РОНО и директора школ.

В первые же дни войны решениями исполкома были утверждены графики, нормы и планы заготовок молока, мяса, шерсти, кожи, хлеба, льна, картофеля, яиц. Наряду с этим составлялись графики сборов дикорастущих растений, ягод, грибов, меда, заготовок ивового и елового корья, бересклета ( корней и стеблей), планов сушки овощей, картофеля, квашения капусты, огурцов и помидор.

 Показателен пример решения исполкома: «Райпотребсоюзу заготовить соленых грибов – 8 тонн, сухих – 1 тонну, ягод свежих -3 тонны , сухих - 615 кг, съедобной зелени – 810 кг. Райпотребсоюз…обязан провести качественную переработку», «… не пуская смешения сортов при переработке... При обнаружении фактов порчи из-за плохой переработки или хранения виновные буду привлечены к уголовной ответственности».

Для сбора ягод и грибов в каждой школе создавались бригады учителей и школьников.Одному человеку нужно было собрать 40 кг грибов, ягод -15 кг.

В условиях военного времени и жесточайшей централизации власти ни одно заседание исполкома не проходило без обсуждения вопросов заготовок и поставок. Из решения исполкома от 24 января 1944 года: «обязать Уполнаркомзага

в 3-хневный срок довести план-график по мясозаготовкам, молопоставкам до каждого сельского совета и колхоза и установить повседневный контроль за выполнением. Провести совещание всего заготовительного аппарата по досрочному выполнению мяса и молока 1-го квартала 1944г. Закончить взимание военного налога во втором квартале…, …заслушивать агентов по заготовкам систематически на исполкомах и сессиях о ходе выполнения по заготовкам».

Обязательными являлись госпоставки брынзы из овечьего молока. В 1943 году из 116 колхозов только 28 сдали брынзу. Из-за нехватки овец «колхозы вместо молока сдают масло, что срывает брынзопоставку».

Нормы и планы заготовок были высоки, колхозы и колхозники не справлялись с поставками государству. Недоимки прошлых лет переносились на другой год . Долг государству накапливался, его периодически списывали, но он снова накапливался… Для 19 колхозов в 1942 году исполнительный комитет в качестве поощрения уменьшил годовую норму поставки мяса государству от районной нормы, 13 колхозам были повышены поставки мяса на 30 %, всем остальным оставил районную норму.

 Не лучше обстояло дела с льнопоставками. Из протокола заседания о 05 февраля 1942 года: «План по заготовке льна выполнен на 11%, по льносеменам на 40%... «Из 115 колхозов к сдаче приступили только 40 колхозов, и только 5 выполнили план льнопоставок».

 Плохо справлялись селяне и с заданиями поставки картофеля. Был предложен выход из данной ситуации: у кого нет картофеля, предлагалось сдавать мясо. За 10 кг картофеля сдать 10 кг мяса в живом весе, за 25 кг картофеля – 1 кг овса, ячменя, вики или полбы, за 2.67 кг картофеля - 1 кг проса, за 3, 2 кг картофеля – 1 кг пшеницы, подсолнухов, за 4 кг картофеля – 1кг гречи.

 Для сохранности семенного материала было принято решение СНК УАССР году «об отрезке верхушек клубней картофеля для семенных целей». План срезки на 1943 год 600 тонн. «С 1 января 1942 года порядок отпусков картофеля со складов хранилищ в столовые на общественное питание с обязательным возвратом 8% срезков верхушек картофеля».

 Председатели колхозов, секретари партийных и комсомольских организаций обязаны были проводить разъяснительную работу и обеспечивать досрочное выполнение плана заготовок каждым колхозом. По законам военного времени за невыполнение планов по заготовкам руководители колхозов привлекались к уголовной ответственности.

Привлекались к ответственности руководители колхозов за «проведение антигосударственной практики, выразившейся в распределении колхозникам на трудодни продуктов». Был привлечен к ответственности руководитель одного из колхозов Июльского сельсовета за распределение картофеля урожая 1941 года в количестве 130 центнеров колхозникам, тогда как государству колхоз не сдал ни одного килограмма картофеля…, а также хлеба в количестве 30 центнеров при сдаче государству лишь 119 центнеров …».

Война требовала смены режима работы и соблюдения жесточайшей дисциплины. В июле 1942 года исполком принял решение: « Во время уборочной страды вводится новый режим работы: с 3 часов утра до 9-10 часов вечера, ночлег и обед - в поле». «Прибывшую мобилизованную силу из городского населения обеспечить квартирой и питанием проявить всемерную заботу и внимание ,…предупредить всех мобилизуемых , что согласно постановлений СНК СССР и ЦК ВКПб лица, уклоняющиеся от мобилизации или самовольно ушедшие с работы, привлекаются к уголовной ответственности и подвергаются по приговору народного суда к принудительным работам по месту жительства на срок до 6 месяцев с удержанием зарплаты до 25 % .»

Иногда колхозами в отношении граждан принимались незаконные решения, не соответствующие уставам колхозов. Члены исполкома райсовета осудили решение производственного совещания колхоза им. Сталина Ольховского сельсовета как не соответствующее Уставу колхоза: «кто явится на колхозную работу после 04 часов утра до работы не допускать и привлекать к штрафу на 5 трудодней, при повторной неявке исключать из колхоза ; пока не уберет колхозник в поле отведенный участок не разрешать уходить с поля».

В условиях дефицита рабочей силы трудно было привлечь к работе эвакуированных … «по причине отсутствия рабочей теплой одежды и обуви (лаптей и портянок) и недостаточной сети детских ясель». На 27 марта 1942 года эвакуированных в районе было 610, из них 329 трудоспособных, 252 детей, остальные нетрудоспособны.

С 17 августа 1941 года в соответствии постановлением СНК УАССР начинается мобилизация рабочей силы на лесозаготовки. Уже через месяц, к 20 сентября, в условиях жесточайшей нехватки рабочих рук для уборочной страды необходимо было вывести «требуемую рабочую силу», «… колхозники и единоличники должны явиться со своей тягловой силой». Но при этом они освобождались от натуральных повинностей.

По решению СНК УАССР и обкома КПСС УАССР мобилизации на лесозаготовки подлежали мужчины от 16 лет до 55 лет, женщины от 18 до 45 лет. Пешие должны были «заготовить, разделать и вывезти по 75 кубов и возчики по 120 куб. Лесхозам предписано к ноябрю изготовить лыжи и сани. Но из-за нехватки рабочей силы ситуация с «изготовлением лыж на 15 ноября 1941 обстоит неудовлетворительная».

 Не улучшается положение с лесозаготовками и в последующие годы. Из решения протокола исполкома № 141 от декабря 1944 года: «… для выполнения плана лесозаготовок необходима рабочая сила: 320 пеших и 57 конных». «Создана угроза срыва лесозаготовок …объявить ударный двухнедельник по лесозаготовкам с выводом всех колхозников со всеми лошадьми, оставив людей и лошадей только для обслуживания животноводства».

. Ежегодно, начиная с января 1942 года, на строительство железной дороги Ижевск - Балезино направлялось «пешей силы» от 200 до 900 чел., конной от 80 до 300 человек. Все работники должны быть обеспечены пилами, кувалдами, ломами, топорами, лопатами, теплой одеждой , продуктами питания , фуражем для лошадей на месяц». К концу 1943 года 6 жителей Воткинского района были признаны лучшими стахановцами на строительстве железной дороги и были премированы по 800 руб.

Из-за болезней скота - рожи, чумы, менингита, чесотки, а также нехватки медицинских препаратов погибало очень много животных. Почти на каждом заседании исполкома заслушивался вопрос о болезнях лошадей, в частности - чесотке. Основное средство для лечения – деготь. В одном из решений заседания читаем: « … директору мехлеспункта отпустить имеющийся деготь на лечебные цели райветлечебнице, а случае его отсутствия немедленно организовать его изготовление». Постоянно вводились в колхозах карантины, предписывалось «на здоровых лошадях работать только в пределах своего хозяйства», запрещался проезд на лошадях по «неблагополучному пункту»… предписывалось «отвести специально объезды деревень».

 Падеж скота в районе был очень острой проблемой, особенно в 1942 году. «За год пало лошадей -700 голов, крупного рогатого скота -800, свиней 1591, овец -1408. Очень высока была персональная ответственность руководителей и специалистов колхозов за сохранность животных , «поручить прокурору строго наказывать виновных в падеже и разбазаривании скота» .

Не несмотря на трудности «…по итогам развития животноводства за 1942 год поголовье крупного рогатого скота увеличилось в колхозе им. 17-й партконференции Гришановского сельсовета до 131 %, свиней и овец до 200% ;. колхоз «Двигатель» Гришановского сельсовета, «Трудовик» Болгуринского сельсовета , « Красный берег» Черепановского сельсовета не допустили падежа и сохранили скот. Но в ряде колхозов показатели ухудшились.

Особо на заседаниях исполкома стоял вопрос об основной тягловой силе – лошади. Как отмечалось на одном из заседаний, «решающее значение для полевых работ … имеет живое тягло (так в документе). На заседании исполкома от 13 февраля 1942 года об итогах проверки готовности конского поголовья к весенне-посевным работам предстала печальная картина: « Из 3432 лошадей годны к работе только 264. Средней упитанности 1702, остальные истощены. Обучение крупного рогатого скота сельскохозяйственным работам не начиналось». Решение исполкома : обязать председателей колхоза и сельских советов поставить лошадей на усиленное питание. Немедленно приступить к обучению крупного рогатого скота сельскохозяйственным работам. К марту 1942 года обучить 750 коров.

 В протоколе заседания от 25 февраля 1942 года читаем:..«вследствии слабого контроля со стороны райзо (районного земельного отдела) по обучению крупного рогатого скота сельскохозяйственным работам план обучения на 1942 год сорван. Обучено лишь 36 кроров в колхозе «Прикамье» и колхозе им. 17-й Партконференции» . Исполком решил: «потребовать … немедленно приступить к обучению быков и яловых коров, … для использования по подвозке кормов, воды, навоза и т.д.».

Проблема обеспечения сельхозработы тягловой силой сохраняется на протяжении всей военной поры. 29 апреля 1944 было принято постановление СНК УАССР «О неотложных мерах содержания лошадей в колхозах, совхозах , мерах по прекращению падежа и улучшению их содержания». Исполком разработал комплекс мер, который предусматривал ежемесячный осмотр лошадей, усиленное кормление , использование 2-часового перерыва во время работы, обязательный день отдыха в неделю, решение отнимать жеребят от кобылицы не раньше 5-6 месячного возраста, при отсутствии молока у кобылицы кормить жеребят коровьим молоком, для профилактики от инфекционных заболеваний проводить ежемесячную двухкратную чистку, купку (так в документе) и мойку лошадей. Персональная ответственность возлагалась на главного ветврача и зоотехника района.

Очень сложным положением в течение всего военного периода остается положение в детских домах. Из-за отсутствия финансов помещения не ремонтировались, не было обуви для воспитанников, не хватало кадров, продуктов питания. Май 1942 года: « Из положенных 310 кг масла растительного получено 28 кг, положено крупы 345 кг получено 254 кг. Райпо прекратил выпечку хлеба. Крайне в тяжелом положении 90 человек. Нормы питания занижены. Вместо положенных 3 рублей 05 коп на ребенка приходится 95-97 копеек.»

Уже через год после начала войны в районе было 163 безнадзорных ребенка. «Устроены в детские дома -54 человека , усыновлено -13, патронат -17, на опеке -11, устроено на производство 9, ремесленное училище и школа ФЗО -7 человек. У родственников на содержании -45 , остальные не устроены».

 К 1945 году количество безнадзорных чуть меньше -148. Из них устроено на государственный патронат 17 человек, усыновлено 16, живут у родственников 95, неустроенных - 20.

 Не смотря на все тяготы, за эти трудные годы были приняты решения об открытии фельдшерского пункта в дер. Черепановка, при врачебном участке в с. Светлом стационара для больных, детского садика в д. Кварса, колхозной школы, 2 детских и женских консультаций, при них 2 молочных кухонь в Июльском и Кельчинском сельсоветах, детских яслей на 70 коек в Июльском и Осиновском сельсоветах, пяти родильных домов по 3 койки в каждом при фельдшерско-аккушерских пунктах в Мишкинском, Гришановском, Осиновском. Камском, Ольховском сельсоветах. За годы войны были созданы детские площадки для детей 1544 дошкольного возраста и 1800 ясельного возраста.

Старались «не допускать отсевов учащихся », учителя систематически помогали отстающим ученикам, колхозы и сельпо в меру своих возможностей обеспечивали учащихся одеждой, обувью, организовывали заготовку детских лаптей .

Регулярно проводились санитарные месячники по очистке колхозных дворов, учреждений, молочных ферм, скотных дворов, уборных общего и индивидуального пользования, колодцев, озеленение. Обеспечилось санитарное состояние школ детских площадок, яслей, бань, домов приезжих, поддерживались в рабочем состоянии дороги, мосты, мельницы.

Ежегодно устраивались смотры художественной самодеятельности и лыжные соревнования. По инициативе школьных работников сел «развертывается подготовка к смотру художественной самодеятельности». Предписано:…» чтобы смотры были проведены строго в соответствии с положением, утвержденным СНК УАССР».

 В районных смотрах участвовали, основном, школьные коллективы. В частности, в 1943 году «приняли участие в смотре 139 человек, просмотрено 59 номеров, из них водевилей – 41, декламаторов -5, песенников – 4, танцовщиков – 5, музыкантов -4. Для участия в республиканском смотре было отобрано 55 человек, 38 номеров».

 В книгу Почета Воткинского района «О выполнении и перевыполнении планов» за перевыполнение планов по вспашке земли, за уход за телятами, за то, что получали «от 13 закрепленных коров 13 телят», за перевыполнение плана по уборке урожая заносились имена лучших тружеников.

По решению СНК УАССР направляли на учебу в школу животноводства. В районной колхозной школе обучали бригадиров-полеводов, заведующих, фермами, ветеринарных санитаров, счетоводов, плодоовощеводов, проводили семинары по выращиванию льна, овощей. На зооучастках организовывали семинары для телятниц, доярок, конюхов, свинарок.

В 1943 году был создан Воткинский райпромкомбинат, выпускающий различные промышленные изделия. Из отчета о его работе в 1943 году : … «по плану телег надо изготовить 30, изготовлено -80, колес по плану -80, изготовлено -135, дегтя произведено вне плана 785 литров, кирпича – 10 000 шт. Остался невыполненным план по изготовлению подков (план -700, фактически изготовлено 240; ремонт обуви - 2000 пар, фактически отремонтировано - 478 пар и др.»

Не оставались жители Воткинского района в стороне и от помощи освобожденным районам страны. Во исполнение Постановления СНК УАССР в 1944 году предписано «…отобранных к отправке лошадей поставить на улучшенное кормление и содержание, запретив всякую езду на этих лошадях», «…заготовить для скота, отправляемого в Белоруссию, на одну лошадь на сутки 2 кг овса и 8 кг сена, корове по 15 кг сена, в Московскую область отправить 160 пчелосемей».

Было отлажено и систематизировано централизованное распределение хлеба, муки, одежды, ткани семьям, потерявшим кормильцев на фронте, пособий многодетным и одиноким матерям.

Показ кинофильмов был большим праздником для селян. Председателям сельсоветов предписывалось заранее сообщать о приезде кинопередвижки, «безоговорочно предоставлять транспорт для перевозки кино, выделять райотделу кинофикации лошадь из числа выбракованных и требовать от киномехаников, чтобы они во время показа кинофильма разъяснили содержание его».

 Как показывают решения исполкома 1944 года: с января 1944 года «лучше обстояли дела». План района по количеству крупного рогатого скота был выполнен на 93 %, по лошадям – 84%, по овцам – 86,% , по свиньям – 57%. Решался вопрос о создании племенной животноводческой фермы крупного рогатого скота холмогорской породы в колхозе « Двигатель».

Решением СНК УАССР было предписано правильно содержать скот в пастбищный период: «в течении недели со дня выгона на пастбище систематически покармливать скот дома и на ферме», « в этот промежуток времени лично самим заведующим постоянно быть со скотом на пастбище», «содержать скот на лучших выгонах и на землях гослесфондов, строго соблюдать ветеринарно-профилактические мероприятия».

К 1945 году наблюдались только единичные случаи падежа скота. На заседаниях исполкома обсуждались вопросы увеличения поголовья и откорма свиней в колхозах, производства нового конно-обозного инвентаря, восстановления кирпичных заводов. В МТС планировалось строительство новых гаражей, мастерских, кузниц, столовых. Приближался конец войны и долгожданная победа…

Сельским труженикам предстояло решить не менее сложную послевоенную задачу: поднять страну из руин. Долго придется еще им нести бремя государственных заготовок и поставок, испытывать дефицит рабочей силы, платить военный налог и займы. Но это уже будет в новых, мирных условиях.