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 больноподстрелил 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 почерком.

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. Мама надела на меня свою кофточку, а сама стоит водном 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?

Необходимо ещё рассказать, что в период работы в ГИА мама успела побывать в декретном отпуске ( с 17.06 по 10.10.37 г.) и благополучно родить сына -Владимира. БЕСКОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ вполне успешный учёный, доктор химических наук, профессор…Мне почему-то не понравилось его имя и я , а также все домашние до сих пор зовут его ЛОДЯ. Это –личность, о которой надо будет написать, но попозже.

Теперь вернёмся к нашему путешествию во времени и проследим путь «производственной» деятельности Ольги. В марте 1939 г. она ушла из ГИА и была откомандирована во ВНИГИ, где была зачислена и.о. старшего научного сотрудника газовой лаборатории. А уже в апреле 1940 г. её откомандировали в распоряжение Управляющего Всесоюзной Конторой по регенерации отработанных нефтяных масел, где была зачислена в экспериментальный отдел на должность инженера технолога. А в октябре этого же года была освобождена от работы по сокращению штатов. Но в декабре 40 го её зачислили на должность инженера-технолога в ГСПИ – 3 НКХП. Вся аббревиатура взята из маминой трудовой книжки. Но в феврале 1941 г., т.е. через два месяца, опять по сокращению штатов её уволили. Интересно, что за чехарда происходила? Дело было в конкретной персоне, то есть в Ольге Слизковской, или в порядках ( скорее беспорядках) на государственном уровне? Думаю, нам уже не узнать…

Именно в этот период производственной чехарды, с мамой случилась большая беда Началось всё с соринки , которая попала в глаз,, а мама никак не могла от неё избавиться .Пришлось идти к врачу. Соринку убрали. Внимательно осмотрели глаза и строго попросили показаться врачу через неделю. Ничто маме не мешало, и , конечно она не пошла ни через неделю, ни через десять дней. Надо сказать , что в этот момент наша семья была прикреплена к Кремлёвской поликлинике, так как папа был начальником главка Комитета по делам Кинематографии при СНК СССР. Маме повезло, что врачи оказались достаточно внимательными и квалифицированными. Они через Главк настояли, чтобы мама пришла Было много врачей, много консультаций: вердикт один -- саркома глаза. Большой консилиум врачей в Кремлёвке подтвердил:: если немедленно удалить больной глаз , они гарантируют полное удаление опухоли. Операция прошла успешно. У мамы до конца жизни не было никаких осложнений. ..

Мы, дети и родные , очень долго не знали, что мама всю жизнь прожила с искусственным глазом. : он был очень качественно сделан, а мама носила его чуть косо. Бывают же косые Глаза!

Однажды, когда мне было уже лет за тридцать, я вошла в комнату , где мама спала, и на комоде развернула какую-то тряпочку (машинально, не помню зачем) и остолбенела: на меня смотрел мамин глаз. Она вынимала его во время сна… Как видите, эту тайну родители хранили долго. Не очень поняла , почему и зачем? Может, не хотели нас (меня и брата ) травмировать? Всё может быть…

Мама не любила рассказывать об этом тревожном эпизоде из своей жизни. Откуда могла появиться такая страшная болячка? Мама предпологала, что она могла её заработать, когда имела дело с органическими веществами или в Реготмас, или в

ГСПИ-3.Она ещё упоминала, что в этих лабораториях были плохие вытяжки, да и вообще техника безопасности была не на высоте. Работала с концерагенами. Вот – результат  
 После освобождения из ГСПИ-3 по сокращению штатов мама в марте 1941 г. мама поступила на должность преподавателя аналитической химии в Московский Химико-технологический техникум НКХП СССР. По существу она проработала там всю свою оставшуюся жизнь с двухгодичным перерывом на время эвакуации в военное время..   
 ВОЙНА! Это страшное слово ворвалось вихрем в нашу жизнь… Этим летом мы собирались на дачу в Кратово. Жильё предоставили с папиной работы. : двухэтажный деревянный дом . Нам предназначались две комнаты на втором этаже. Других подробностей не помню совсем. За несколько дней до отъезда к нам приехала тётя Люба, папина сестра , которую он называл «нянька» . Старшая сестра вынянчила папу и его старших братьев. Тётя очень любила отца и часто у нас бывала. Сама она жила в Нижнем Новгороде. Думаю, что папа специально её пригласил пожить летом у нас, так как брату было всего четыре года, да и мне немного всего одиннадцать. У нас, правда, была домработница - бывшая монахиня.. А может, тётя Люба и сама вызвалась помочь: она любила нашу семью, очень любила меня . Когда мы жили в Нижнем , я практически жила у них. У тёти была дочь -Шура – мне двоюродная сестра, но она была старше меня на восемнадцать лет. Она была ещё не замужем. Может, поэтому я дневала и ночевала в их доме….так вот. 21 июня , все знают , была суббота. Папе с работы дали машину – грузовик- для переезда на дачу .. Везли много: одежду, еду, постельные принадлежности, даже какую-то мебель, конечно , керосинки и запас керосина ( в больших двадцати литровых бутылях).Вечером чуть – чуть разместились . а утром тётя Люба, которая вставала раньше всех и успела побывать на станции, вернулась в дом очень встревоженная: Германия , с которой мы «дружили» объявила нам войну. Вначале у меня лично не было даже особенного беспокойства. Два года назад была война с финнами, но мы её даже особенно не заметили. Испуг и озабоченность взрослых передались и мне. Я тоже побежала послушать «радио-тарелку» на станции. Было много народа, и что было очень тревожно - на площади перед вокзалом, где стояли люди и слушали, не было шума…При таком стечении народа это казалось неестественным. Поэтому стало страшно..

Объявили всеобщую мобилизацию. И тётя Люба тут же засобиралась домой

На войну ушёл зять - Иван Егорцев ( Шура в 1934 г. вышла замуж). Тётя уже в понедельник или вторник уехала. Билет с трудом достал папа, По-моему она так и не застала зятя дома. Кажется он был военный. Мы же ( я, брат , мама и домработница) выбрались с дачи только к концу недели., без машины, оставив практически всё, что привезли…

Вначале июля нас уже эвакуировали в Новосибирск. Туда перевели на время войны Комитет по делам Кинематографии. Папа оставался в Москве, а нас посадили в товарный вагон и почти десять дней мы двигались в восточном направлении. Нам повезло ( или так удачно мама сумела занять ), что мы были на второй полке у окна (маленького, но окна). Было душно, ехали медленно., периодически стояли прямо в поле . На станциях еле успевали набрать горячей воды. Помню, что у меня был нарыв ( очень большой) на пятке. Было не очень больно, но очень неудобно : одной ногой ходила на цыпочках. Вскрыть болячку не позволяли дорожные условия. Операцию сделали уже в Новосибирске. Лоде было всего четыре года, поэтому мама в основном была привязана к нему, а я из-за своего нарыва была не очень мобильна. Хлопотно и трудно было в дороге Но как-то пережили… В Новосибирске нас поселили сначала в две проходные комнаты в доме , принадлежавшем угольщикам., то есть работникам, занятыми в угольной промышленности Как выяснилось позже, это оказалось немаловажным. Во дворе дома была очень большая куча угля, которым отапливали дом, поэтому в квартирах было тепло весь отопительный сезон, а зимы 41 и 42 гг. были, как известно, очень суровыми . Позже нас переселили в одну комнату в этой же квартире. Вернее, мама сама предложила переехать на меньшую площадь, так как к нам подселили многодетную семью, эвакуированных из Ленинграда, и в одной комнате им, конечно было очень тесно. Всего в квартире было четыре комнаты. В одной остались владельцы этой квартиры. По какому признаку уплотняли местных жителей для приезжих, мне неведомо. Но жили дружно. Мама вообще человек неконфликтный. Да и работала целый день.

По приезде в Новосибирск мама была зачислена на должность преподавателя физики в школу №8, где проработала вплоть до отъезда в Москву в апреле 43 г. Школа была через забор рядом с нашим домом, где нас поселили. Естественно, я училась в этой же школе Это был самый центр. Где-то рядом разместили и административный аппарат Комитета по делам Кинематографии.

Школа работала в две смены. Мама тоже преподавала в две смены. Вначале я училась в первую смену, а потом наш класс оказался во второй. Брата определили в детский сад. Отводили его в садик, вероятно, по –очереди, в зависимости от расписания. Отчётливо помню дорогу и туда и обратно. Мы жили в центре, и как во всех цивилизованных городах проезжие дороги и тротуары были покрыты асфальтом. Но… чуть-чуть в сторону , асфальт кончался , дороги оказывались, как правило, грунтовые, а тротуары деревянными.. Я долго к ним привыкала: вечно попадала в какие-то щели, дырки. Неудобно, но необходимо, ибо детский сад , куда водили брата, находился на улице с деревянным тротуаром. Здание сада - не помню, тротуары запомнила на всю жизнь.

Жили мы по тем временам неплохо….. Запасливая мама привезла из Москвы какие-то новые вещи ( не ношенные) Периодически меняла на еду на рынке.. Кроме того, нам, по-видимому , как семье начальника, давали талоны на обед. На два или три человека - не помню. Вот за ними я регулярно ходила в какую-то столовую.: первое, второе и …компот. Хотя драников из кожуры картошки мы не избежали.

Когда мы приехали в Новосибирск, хлеб в магазине продавали по спискам по месту жительства ! Так было в этом городе до войны! А потом появились продовольственные карточки, и я ходила в магазин покупать хлеб по карточкам: чёрного, клёклого, невкусного по 400 гр.на иждевенцев и чуть больше работающим.

А ещё было дополнение к моему питанию -школьный завтрак ( во время учебного года):: маааленькая булочка, белая, но очень горькая. Говорили, что в муку добавляли полынь. Может, действительно так. Но ели! Учителям тоже давали этот

«завтрак», мама часто приносила домой для брата: белый хлеб, однако!

Однажды мама поменяла очередную вещь на кусок баранины ( как ей сказали) . Несказанно обрадовавшись, она стала её варить и сделала на её основе чудесный по тем временам супчик. Мы с братом съели его с большим удовольствием. Мама почему-то с нами не ела.. Несколько лет спустя, уже в Москве, мама призналась, рассказывая об этом эпизоде, что , по-видимому, это была не баранина, а псина. Варево очень пахло псиной во время готовки. Мама всё тщательно проварила, но сама есть не смогла. Мы с братом ничего не заметили, хотя нас с пристрастием спрашивали съедобно ли, вкусно ли/ Порции большие достались.

Я не помню, что было голодно, скорее скудно, но мама, видимо, старалась нас накормить, возможно и за счёт себя, ибо я помню, как она кому-то показывала как одежда на ней висит мешком, можно закутаться почти дважды. По природе, она не была худенькой, там было за что подержаться : на фотографиях это видно. Думаю, что стройность помогли ей приобрести и регулярные выезды на заготовку дров. Посылали всех взрослых . Я , конечно, всегда оставалась за старшую. потому что даже не помню, кто за нами присматривал, когда мамы не было несколько дней.

Папа приехал к нам в октябре 41 г., когда немцы подошли близко к Москве и

всё оставшееся начальство эвакуировали в Новосибирск ( Я имею в виду Комитет по делам Кинематографии). Когда немцев отогнали от Москвы, он вернулся на постоянное место работы. Весь 42 г. мы жили одни. В начале 43 г. папа получил разрешение на наше возвращение в Москву. И приехал за нами в конце марта.

Мама преподавала предмет, по которому требовался экзамен. Ей разрешили принять его досрочно . Мама меньше, чем за неделю составила билеты. Их было очень много, так как классы разные (с шестого по десятый). Папа переписывал билеты, потому что у мамы невозможно неразборчивый почерк. А я подглядывала по просьбе старшеклассников в билеты, чтобы знать в каких номерах , какие вопросы. Сама я училась в это время в пятом классе.. Две недели апреля были очень суматошными и напряжёнными..

Пятнадцатого апреля мы сели в поезд, идущий в Москву. Период эвакуации для нас кончился. На следующий день у меня был День рождения . Мне исполнилось тринадцать лет

Двадцать лет спустя, мой брат Владимир Бесков, Лодя, приехал в Новосибирский Академгородок работать, где защитил две диссертации - кандидатскую и докторскую – стал известным учёным и в Москву вернулся только в начале семидесятых. . Вот такая притягательная сила Сибирской земли оказалась для нашей семьи.