СЛИЗКОВСКАЯ ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА . 10 мая 1899г. --- 18 декабря 1976 г., Село Забелышин., Климовического уезда, Хотимского района.

Пишу так, как запомнила со слов тёти Зины (маминой сестры)….

В далёком селе Бель, что расположено рядом с небольшим городком Кричев , была усадьба помещика, имевшего немало крепостных душ. Фамилия помещика в памяти не сохранилась. В середине 19 века жила в этих местах красавица крестьянка НАТАЛЬЯ. Предание говорит, что очень нравилась она барину… И хотя у неё был муж- крепостной ЕФИМ СЛИЗКОВСКИЙ, барин взял её в заложницы. У красавицы Натальи Давыдовны (отчество её сохранилось) и Ефима Слизковских был сын Александр, который родился в1869 г. (уже после отмены крепостного права) Ефима подстрелил на охоте барин (случайно ли , нарочно ли -- неведомо), И Ефим умер от «антонова огня»( похоже на гангрену)Таково предание.

Александр был «на побегушках» у барина. В раннем возрасте барин взял его в дом прислуги. Но в 12 лет он убежал в монастырь, что в 60 км. от поместья. Четыре года пробыл Александр в монастыре. Выучился грамоте, в т ом числе и нотной, получил грамоту за отличную учёбу. Помещик платил ему три рубля в год .Примерно , лет в 16 он вернулся в родные края, по-видимому, к барину, так как последний сам его попросил (велел, поставил) учить грамоте крестьян и их ребят. Собственного жилья не было , и его по очереди содержали у себя крестьяне. Учительствовал Александр три года .Затем его послали ( кто? Барин? Церковь? Неизвестно) как бы сейчас сказали «на курсы повышения квалификации», где он пробыл два года. После этого его назначили учителем школы церковного прихода села Забелышин . Был он ,кроме того и церковным старостой. Он обладал красивым голосом, пел в церковном хоре. Ему дали дом, принадлежавший церкви.

Тётя Зина рассказывала, что женился наш дед по необходимости. По чьей, не помню или вообще не знала. По рассказу события развивались следующим образом: Дед был вхож в барскую семью. Он был начитанным и интересным человеком. Дружил с какими-то (какой-то) барышнями (барышней). Но в 29 лет женился на дочери шинкаря --еврея-выкреста Добровольского Николая Викторовича. Тёщу звали Елизавета , её девичья фамилия в памяти не сохранилась.Дочь звали ПЕЛАГЕЯ. Александр был вынужден на ней жениться . Почему вынужден, я не поняла.

Четыре дочери родилось в этой семье Александр---Пелагея: Меланья -старшая, она носила фамилию деда - Добровольская., Екатерина, Ольга и Зинаида были Слизковские. Семья жила в деревне в доме, предоставленном церковным приходом. Был свой огород. Отец учительствовал и был псаломщиком в храме Девочки сначала учились в сельской школе. Но отец очень хотел, чтобы девочки учились не в сельской школе , а в гимназии. Но это было трудно, практически невозможно, ибо зарплата школьног о учителя не могла позволить этого.. По словам тёти Зины, именно « покровительницы (или ца)»дали денег на первый взнос для поступления в гимназию . А дальше всё зависело от девочек: кто учился на отлично – тех учили бесплатно. Двоим из четверых повезло : Оле и Зине .Разница в годах у них была небольшая – 2 года Действительно, они учились только на пятёрки и окончили гимназию в 1917 году. Затем дочери псаломщика православного исповедания по окончанию общего курса наук в Климовической женской гимназии поступили в восьмой дополнительный общеобразовательный класс для специального изучения нижепоименованных предметов ( закон Божий , русский язык, математика, физика)Все предметы были сданы на пять..Как сказано в Свидетельстве об окончании, на основании действующих узаконений ей Ольге Слизковской предоставляется право, в частности, поступления без дополнительных испытаний в высшие учебные заведения.. Свидетельство было получено в марте 1918 года. Но это было потом… А вначале была учёба в гимназии. С трудом собирали деньги на формы ( их было несколько), на жильё ( девочки жили в Климовичах) на еду.

Отец , по словам тёти Зины, всю жизнь (!!!) проходил в одном пальто. Купить новое ему было не на что, хотя был огород и кое-что из еды было «своё».

Ольга и Зина вынуждены были работать репетиторами. Ольга отлично вышивала ( у нас в семье до сих пор сохранились её работы) и пыталась работать белошвейкой -- там неплохо платили --.Но её вызвала к себе начальница гимназии и заявила гнусавым голосом : «Оля! Белошвейкам нет места в гимназии!» Рассказывая это, мама так её передразнивала.. Почему-то этот эпизод мне запомнился в таком виде. Естественно, ей пришлось «подтягивать» нерадивых, но богатых учениц, а свои уроки выполняя поздно вечером при свечах.

Окончив гимназию и дополнительный класс с отличием в марте 1918 г., мама сначала работала несколько месяцев делопроизводителем в военкомате при Забелышинском Волисполкоме. Затем её отправили на месячные учительские курсы ( октябрь 1918 г.) и с ноября 1918 г. по сентябрь 1922 г. мама проработала учительницей школы Первой ступени сначала в деревне Прудке ( или Прудне ) , а затем в селе Галичи того же района….Может быть так и прожила бы Ольга в деревне или селе , уча детишек грамоте, если бы не судьбоносная встреча с дядей по материнской линии –Дикобруном и его сыном Михаилом.

Насколько я помню по маминым рассказам ---Дикобруны жили в Варшаве и кто-то из них ( вероятнее всего глава семейства) преподавал в Варшавском Университете, Во время войны 1914 г. Университет перевели в Нижний Новгород.И семейство Дикобрунов переехало жить туда же. Игнатий Дикобрун был мужем родной сестры матери девочек Слизковских. Звали тётку Прасковья Николаевна. Естественно она была тоже родом из Забелышина . Поэтому примерно в 19-20 –году кто-то из Дикобрунов был проездом в родных местах, встречался с родственниками и уговорил Ольгу и Зинаиду приехать в Нижний Новгород для поступления в Университет.

Девочки так и сделали. В сентябре 1922 года они поступили в Нижегородский Государственный Университет: Зинаида на медицинский факультет, а Ольга решила стать химиком. Жили коммуной, снимая комнату.

На еду зарабатывали, где могли: Ольга , например, работала счетоводом в губкоммунотделе. Мама рассказывала, что еду они готовили по-очереди, а она совсем не любила готовить, и когда было её дежурство, она готовила одно , как она называла « рациональное блюдо» : в него она помещала всё, что было в этот момент в доме -- овощи , крупы, мясо, рыба и т.п. Тётя Зина мне тоже об этом со смехом рассказывала. А сама тётя Зина частенько таскала домой из

анатомички различные человеческие органы - для углублённого изучения – как-то уши, носы, фаланги пальцев и т.п. Наткнувшись на такой экспонат, девушки были каждый раз в шоке. Вот такие забавы у них были…

В Университете обе сестрички встретили свою судьбу: Ольга - Сергея Бескова, деревенского паренька, который учился на этом же факультете. Чтобы поступить учиться в Университет , он босиком прошол

сто километров из деревни в город. Работал и учился, как многие. Красивый был парень .Много у него было поклонниц. А Ольга была старше него на целых пять лет. Но это отдельная история. А Зинада понравилась Петру

Иванову с механического .Но он был женат. Однако у них появилось двое

cыновей - Дмитрий и Виктор. И семья их жила всю жизнь в Санкт-Петербурге (Ленинграде) Даже в блокаду. Это тоже отдельная история , и её должны рассказать мои братья. Мне кажется, что надо добавить, что не смотря

ни на что обе семьи оказались очень крепкими. Любовь и уважение друг к другу существовали на протяжении всей их жизни. Тому я свидетель, и мои братья тоже. О взаимоотношениях двух семей чуть позже. А сейчас вернёмся к учёбе.

Каждый год в Университете на химическом факультете студентов посылали на летнюю практику. Я перечислю места, где была мама, основываясь на её автобиографических данных:

1923 г. --- Чернореченский химический завод , цех азотной кислоты;

1924 г. --- г. Москва, завод № 4 Госмедторгпрома (б. Шеринга);

1926 г. –Павлово –Посад, текстильная фабрика камвольного треста;

1927 г. – г. Кинешма, сернокислотный завод - специальная практика;

1928 г. – г. Богородск, центральная лаборатория Нижконстреста

В 1929 г. делала дипломный проект . В январе 1930 г. проект защитила.

А 16 апреля 1930 г. появилась на свет я. Меня нарекли Галиной. И всю жизнь я была любимой дочкой папиной! Но об этом тоже попозже. А сейчас . продолжим мамину деловую сторону , пока не кончатся сухие строчки автобиографии, написанные маминым малоразборчивым подчерком.

Естественно, что она была в декретном отпуску после окончания Университета. Но уже 13 июня 1930 г её приняли ассистентом Нижегородского Химико –технологического института (НХТИ) на кафедру основной химической промышленности. Этот институт был организован на базе химического факультета Университета , где учились мои родители как раз в 1930 г. Университет при этом расформировали. На этой же кафедре папа был аспирантом. В НХТИ мама в качестве ассистента руководила лабораторными работами студентов по специальному предмету Так же принимала участие в научно исследовательских работах, проводимых на кафедре под руководством профессора Залесского.

В начале 1934 г. отец -Бесков Сергей – был откомандирован в Москву в Физико- химический институт им,Л.Я. Карпова и зачислен в качестве аспиранта- ассистента фотохимической лаборатории. Естественно, в связи с переездом семьи в Москву мама несколько месяцев не работала. Но уже в июле 1934 г. сектором кадров Наркомтяжпрома была направлена была направлена на работу в институт Азота (ГИА) Сначала работала в секторе глубокого охлаждения В январе 1937 г. дирекция ГИА поручила ей организовать аналитическую лабораторию. После чего была назначена заведующей этой лабораторией. Проработала мама в ГИА до середины 1939 г. Ей удалось довольно за короткое время организовать аналитический контроль сначала на опытных установках сектора глубокого холода, а затем и в самих цехах производства на заводе №2. Одновременно, был разработан ряд новых методик для контроля производств азотной промышленности и начата большая работа по унификации методик контроля.

Спустя много лет, волею судеб, я , ,дочка Слизковской Ольги Александровны, попала в эту лабораторию и почти сорок лет ею руководила.

Но, как вы понимаете, это уже другая история, хотя и её продолжение…

Понятно, что ГИАП ( приставка «П» появилась позже, когда институт стал не только научным, но и проектным ) стал для меня родным домом : ведь я в нём проработала всю свою жизнь. И как оказалось, знала я его с малых лет, ибо маме приходилось меня брать с собой на работу, когда по какой-то причине детсад , куда я ходила самостоятельно, не работал ., и меня некуда было девать…. Приведу несколько детских зарисовок, которые остались в памяти практически на всю жизнь. ГИА ( тогда ещё без приставки «П») организовали в помещении бывшего сахарного завода. Это было длинное кирпичное унылое трёх этажное здание на берегу Яузы. Проходные находились как со стороны улицы (сейчас она Чкалова), так и со стороны реки. Внутри был двор , довольно обширный, где не было ни одного деревца, но были скамеечки, где можно было отдохнуть в обеденный перерыв . Я, видимо, гуляла во дворе или сидела в лаборатории у мамы. Помещение находилось на втором этаже, куда вела длинная чугунная, с каким-то вычурным рисунком лестница.. Эта лестница совсем не менялась за все годы существования этого здания. Появившись в ГИАП е , я встретилась с ней, как с хорошо знакомой. А в лаборатории я запомнила высокие табуретки перед лабораторными столами. На них мне было ох как непросто взгромоздиться.. А однажды, нагулявшись в этом дворе в яркий жаркий солнечный день, я вошла к маме в лабораторию и упала в обморок. Взрослые не сразу сообразили, что я перегрелась на солнце и у меня был банальный « солнечный удар». Хорошо помню, что очень сильно болела голова. И ещё: была поздняя весна, на улице было тепло , и мы с мамой были в лёгких платьях . Мама была просто в сарафане с кофточкой Целый день я находилась у неё на работе.А к вечеру погода резко изменилась. Даже снег пошёл. Мы стоим на остановке, ждём трамвая, который никак не идёт. На меня надела свою кофточку, мама стоит в сарафане .Эта картина перед глазами до сих пор: снег , голые руки , ужасный холод… Мне было шесть лет…И как видите, спустя семнадцать лет судьба меня снова привела в эти места, в это здание, в этот двор, и даже в эту лабораторию. Интересно, правда?

Но вернёмся к нашему путешествию во времени и проследим путь «производственной « деятельности Ольги.: в марте 1939 г. она переводом была зачислена в какой-то химический институт ( названия я не знаю), где работала в газоаналитической лаборатории. А с 5 марта 1940 г. в связи с сокращением обь ёма работ была уволена.