**Расшифровка**

**Папка «Popova»**

**Название файла: «862А0671»**

**Продолжительность записи: 00:06:19**

**00:00**

**Технический перерыв – (00:09)**

**Интервьюер:** (00:09) Как вас представлять? Имя, фамилия, должность? (00:11)

**Ирина Игоревна:** (00:11) Попова Ирина Игорервна, государственный архив Костромской области, главный архивист отдела использования и публикации документов. (00:18)

**Интервьюер:** (00:18) Ирина Игоревна, мы с вами про войну говорим. Когда костромичи узналио начале войны? Как это было и какие документы есть в архиве? (00:28)

**Ирина Игоревна:** (00:28) Великая Отечественная война началаст 22 июня 1941 года, но материал, который готовился к печати в областных, союзных газетах к 22 июня, он был уже сверстан. Поэтому в Костромской… технический перерыв – (00:43 – 00:56) … (00:56) Великая отечественная война началась 22 июня 1941 года. В это время в Костроме выходила газета «Северная правда», материал на 22 июня 1941 года был уже сверстан и готов к печати. Поэтому если взять и посмотреть номер газеты «Северная правда» за эту дату, то окажется, что там очень мирные материалы, о том как работают предприятия, как выпускаются ученики школ, готовятся к последним экзаменам студенты, (01:26) опубликована афиша спектаклей, кинофильмов, но костромичи узнали о начале Великой Отечественной войны, во-первых, по радио, а во-вторых, все таки на следующий день, 23 июня 1941 года вышел специальный номер газеты «Северная правда». По сравнению с остальными номерами, этот номер был по формату в два раза меньше, состоял не из двух листочков, а с одного. Ну конечно там в первую очередь был опубликован указ о введении всеобщей (01:56) мобилизации. Согласно этому указу, из Костромского края было призвано на фронт, в течении 1941-45 годов, около 260 тыс. жителей. Погибло или пропало без вести более 118 тыс. Если сравнивать в процентном соотношении 260 тыс. жителей, то это примерно 25% от всего числа населения, которое в это время проживало на територии Костромского края. Соответственно не вернулось (02:26) с поля боя, примерно полива. При этом нужно говорить, о Костромском крае, в года Отечественной войны, нужно иметь в виду, что Костромской области еще не существовало. Костромская губерния была расформирована 1929 году и территория в итоге была поделена, с истечением некоторого времени, между 4 областями: Ярославской, Ивановской, Нижегородской и Новогодской. Костромская область воссоздана была (02:56) только в августе 1944 года. Поэтому о 1941-1945 годам мы будем говорить о городе Костроме и Костромском крае, имея в виду те територии, которые исторически были костромскими, а сейчас вошли в состав Костромской области. (03:13)

**Интервьюер:** (03:13) Какие еще документы у вас есть по войне, как все начиналось, что делали костромичане? Тыл обеспечивала Красная Армия? (03:23)

**Ирина Игоревна:** (03:23) Костромской край относился к категории территорий ближнего тыла. Линия фронта проходила достаточно близко от нашего города. Да, конечно, на территории города и Костромского района не велось никаких боев. Кострому, удивительно, но не бомбили. Хотя старики вспоминали, что зарево от пожарищ после бомбежки Ярославы, было видно недалеко от Костромы. (03:53) По крайней мере, многие на это указывают. Но Костромской регион с давних пор славился производством льна и дереводобычей, деревообработкой. Естественно все что можно произвести из льна, все что можно произвести из дерева, это все давал Костромской край. Это не только знаменитые плащ палатки, это и льные бинты, это простыни, это постельное белье, это нательное белье, те же самые кальсоны, те же самые носки, те же самые рубашки, это прашутные стропы, это (04:23) веревки, это мешки. Вот все, что можно произвести из льна, это разуемеется Костромской край. У нас, в государственном архиве Костромской области, сохранились некоторые документы. Их можно даже процитировать, вот смотрите, например, есть распоряжение народного комиссариата текстильной промышленности, своего рода разнарядка поступившая уже в июле 1941 года, текстильным и льным предприятиям Костромского края, (04:53) где написано, кто, сколько ниток или парашутных строп должен произвести был. Сохранились такие же разнарядки по производству рубашек, кальсонов, маскировочных костюмов, перчаток двухпал и так далее. Ну а что касается леса, это опять же лыжи, лыжные палки, авиационная фанера, это приклады оружий, это те же самые коробки, если надо, ящики какие-то, все (05:23) что можно произвести было из дерева, производили в Костромском крае. Довольно распространенной, в той же самой сети интернет есть упоминание о производстве лыж. Да, эту информацию мы тоже можем подтвердить. Выписка из протокола №65 Заседания бюро УгрКома КПБ от 14 августа 1941 года, о том, что лесозаводу под названием «Смычка» выделено спец задание по производству (05:53) 30 000 пар лыж. Это как пример, на самом деле там цифры были грандиозными. В Костроме очень долгое время действовала обувная фабрика «10 октябрь». У нас, например, сохранились документы, которые свидетельствуют о количестве произведенных сапог. Например сапоги яловые на полном кожаном низе … (06:19)

**Конец записи – (06:19)**

**Название файла: «862А0672»**

**Продолжительность записи: 00:06:19**

**00:00**

**Ирина Игоревна:** (00:00) Там нужно было произвести только за 4 квартал 1941 года. Нужно понимать, что когда выпускали такие планы, они были гораздо больше привычных, довоенных планов. Нужно было обеспечить армию, нужно было обеспечить тыл и соответственно это была огромная нагрузка на предприятия. Да, с началом войны, многие промышленные предприятия переводят на военные рельсы, но не забывайте, что мужчины уходят на фронт, их места занимают женщины, дети и старики. (00:30) Довольно часто не специалисты, то есть люди никак не связаны раньше в своей жизни с этим предприятием. А значит они проходили какие-то краткосрочные курсы. Экстренно обучались, при этом на их плечи ложилась огромная ответственность, поскольку нельзя было ошибиться, нужно было очень усердно работать и работать не только за себя, но и за того товарища, который сейчас воюет на фронте. Удивительно, но силами трудящих, ни одно Костромское предприятие не остановилось. Более того, они выдержали это бремя военного времени, они выполнили все военные заказы. Одновременно работала творческая мысль инженеров, по крайней мере те, которые благодаря брони оставались непосредственно в тылу. Усовершенствовались какие-то технологические производства, усовершенствовались какие-то модели тех же мин, снарядов, а их тоже производили в городе Костроме. К примеру, и соответственно сохранились чертежи, разработки, способы удешевления производства, это все тоже работало в нашем крае. (01:31)

**Интервьюер:** (01:31) Еще есть какие-то документы по поводу еды? В 1944 году костромская корова была выведена? (01:44)

**Ирина Игоревна:** (01:44) Костромская порода крупнорогатого скота была официально признана и зарегистрирована, говоря современным языком, в августе 1944 года. На самом деле выведением костромской породы начали заниматься гораздо раньше, еще в предвоенных и еще в предреволюционные годы. Но вот официально оформить новую породу коров, костромскую породу, знаменитую, решили только в августе 1944 года, как раз в тот момент, когда вообще создавали Костромскую область. Соответственно костромская порода крупнорогатого скота отличается своим направлением. Обычно породы коров принято делить на мясное направление и молочное направление, костромская отличается тем, что она является мясо-молочной. То есть она дает и молоко и мясо, она не прихотлива к выращиванию в наших северных условиях, устойчива к большинству, скажем так, коровьих болячек. В Костромской край было эвакуировано большое количество населения, жителей блокадного Ленинграда, жителей территории, оказавшихся на линии фронта. К нам эвакуировали жителей города Калинина, это современная Тверь, со Смоленской области и так далее. Понятно, что ехали учебные заведения, промышленные предприятия, мирные жители, дети. В нас тоже есть документ подтверждающий все эти сведенья. Разворачивается в Костроме большое количество эвакогоспиталей, причем они не только в крупно населенных пунктах, но и в области, в регионах, в колхозах, в районах. Например, у нас есть решение исполнительного комитета Ярославского областного совета депутатов трудящихся, принято уже в июле 1941 года о проведении работы среди эвакуированных детей в области. То есть обязательно дети, которые приезжали к нам, обеспечивались яслями, детскими садами, если нет детских садов и домов не хватало, их забирали к себе простые мирные жители. Не обязательно усыновляли или удочеряли. Сразу скажу, с документами в то время было немножко попроще чем сейчас, но тем не менее, детей просто могли забрать в семью, просто для того чтобы дать ребенку встать на ноги, вылечиться, дети приезжают часто больные, выкормить, поскольку в блокаде Ленинграда, вы понимаете, что дети и взрослые приезжали истощенные. Те у кого была возможность продолжали путь дальше по железной дороге на восток, те кто н могли продолжать путь, оставались в Костроме. К сожалению, кто-то погибал, таковых хоронили на закрытом Лазарьском кладбище города Костромы, это в районе площади Конституции сейчас. Лишение тяготы были огромные, приходилось что-то делать в ущерб самим жителям. В воспоминаниях можно прочитать, что женщина могла, например, отработать полноценную смену сначала на заводе, апотом возвратившись домой, не то чтобы заниматься своими домашними делами, а продолжать, допустим, шить одежду, те же самые носки, рукавицы для бойцов, для того чтобы потом можно было собрать подарочную посылку и отправить ее в действующую армию. Это уже был порыв простых жителей, это то, что делалось не по приказу, не по повелению, а вот по желанию самих людей. (05:12)

**Интервьюер:** (05:12) А про еду, про то, что молоко отсылали на фронт, то есть еда же здесь производилась? (05:24)

**Ирина Игоревна:** (05:24) По колхозам распускали специальные наряды задания, каждый колхоз должен был здать определенную норму картофеля, овощей, зерна, молока, если возможно мяса, как вы понимаете выращивали не только коров, но и тех же свиней, овец, кур и так далее. И зачастую забирали последнее у самих жителей. (05:46)

**Интервьюер:** (05:46) Наверно еще про медицину, (05:54) про госпитали. Я знаю, что в Чухловском районе были госпитали развернуты военные. (06:02)

**Ирина Игоревна:** (06:02) Госпитали были развернуты везде, где только было это возможно. Зачастую сами госпитали были на улице развернуты. Ну например в самом начале войны, Костромской текстильный институт освобождает… (06:19)

**Конец записи – 06:19**

**Название файла: «862А0673»**

**Продолжительность записи: 00:06:19**

**00:00**

**Ирина Игоревна:** (00:00) Общежития, для предоставления его под один из эвакуационных госпиталей. Тоже самое касалось, иногда, учебных корпусов, то есть даже самим преподавателям, студентам приходилось ужиматься. Есть документы свидетельствующие о том, что студентам приходилось учится в две смены, то есть в утреннюю и вечернюю. Одновременно, в течении всего военного периода жители Костромы собирали деньги на создание танковых колон, на (00:30) постройку новых самолетов. В архиве сохранилось несколько фотографий, это фотографии подтверждающие тот факт, что на деньги жителей Костромского края, мы построим самолет. Ему дали имя «Ярославский комсомолец». «Ярославский» потому что, часть Костромской области в то время входила в состав Ярославской. От пожалуйста на этих картах видно, как летчики благодарят население за предоставленную (01:00) возможность. В то время это тоже было нужно и необходимо. (01:04)

**Интервьюер:** (01:04) Почему именно в 1944 году исторически вернулась область? Это было связано с вкладом в войне? Еще про фотографии росскажите, что у вас есть? (01:20)

**Ирина Игоревна:** (01:20) Можно упомянуть несколько имен, которые были на слуху у всех, кто в это время трудился в тылу в Костроме и Костромской области. Например, на льнокомбинате Владимира Ильича Ленина работала молодежная бригада Таси Сумарева. Молодежная бригада, которая выполняла и перевыполняла планы. В Нейском районе на лесозаготовке прославилась (01:50) бригада лесозаготовителей, женская бригада, во главе с Ефросиней Индюковой, вот она здесь на фотографии, во втором ряду в центре. Здесь можно увидеть лица самого разного возраста, здесь молодые девушки, взрослые женщины, женщины приближающиеся к пожилому возрасту, люди у которых вероятно и так «забот не в проворот». Но тем не менее, они составили бригаду (02:20) Ефросинии Индюковой и вот эти хрупкие женщины, далеко не самые сильные, не олимпийские чемпионы, они рубят и валят лес, они его распиливают. Они занимались самым тяжелым трудом, который не всем даже мужчинам под силу, это лесозаготовки. И только после того, как лес был повален, он соответственно поступал на всевозможные заводы, а дальше, вся таже авиационная фанера, все те же лыжи, ящики, коробки, приклады оружий, но это уже (02:50) немного другой вопрос. (02:51)

**Интервьюер:** (02:51) Скажите, а как здесь о победе узнали в 1945 году? Вы можете рассказать, как это было в городе? (03:04)

**Ирина Игоревна:** (03:04) Ощущения того, что война идет к победному концу моно было почувствовать уже благодаря материалам, которые публиковались на страницах газеты «Северная правда» в 1944 – 1945 годах. А вообще нужно сказать, что газета, сначала городская, потом ставшая с 1944 года, областной, газета «Северная правда», она в течении все войны, почти каждый день, публиковала новые материалы. Они были самые разные: это были и сводки отцов в информбюро положения на фронте, это были письма солдат с (03:34) фронта в тыл, это письма были из дома, из тыла, бойцам на фронт, это были, обязательно, сведенья о международном положении и конечно сведенья о том, как идет работа в тылу, сответственно там были иногда и иронические рассказы, и очень острые фельгитоны, и стихи. И заметно, как 1941 по 1945 годы тональность публикаций меняется, от настороженной к печальной, (04:04) трагической, призывающей к борьбе и затем уже в 1944 – 45 году постоянно наростает это настроение, что все кончится нашей победой, «победа будет за нами», «враг будет разбит». (04:19)

**Интервьюер:** (04:19) Что-то происходило в мае 1945 в городе, на центральной площади может собирались? (04:27)

**Ирина Игоревна:** (04:27) В мае еще нет. Не забывайте, что мирный договор был подписан 9 мая 1945 года в Германии. От Германии до Костромы огромное количество километров. Бойцы мгновенно переместится из 9 мая в Германии, в Кострому конечно не могли. Бойцы в Кострому начали возвращаться в конце июня, в июле и даже в августе. Они далеко не сразу прибыли к нам, вернулись домой. (04:57) Большие эшелоны с бойцами начали приходить в конце июля, в августе месяце. К этому времени многие мирные жители пытались привести город в порядок. Понятно, что война сказалась, была разруха, были коммунальные неустройства. Поскольку зимы были суровые, военной поры, то разобрали на те же дрова многие парковые лавочки, заборы (05:27) возле домов, пилили и рубили деревья. Теперь все это нужно было восстановить. Сажали новые парки, новые сады, ставили новые заборы, ставили новые лавочки, мастили дороги, то есть май, июнь, июлю – это время приведения города в порядок. Мгновенно все решить проблемы было невозможно, ни в коем случае. Но что-то нагородить, что-то прибрать, почистить было возможно, так чтобы бойцам было приятно вернутся в город. Когда эшелоны (05:59) начали возвращаться с фронта домой, конечно на улицах, на вокзалах были праздники, были концерты, были цветы, и слезы, и обьятья, но здесь, в каждой семье история была своя, у кого-то трагическая, кто-то не вернулся, у кого-то радостная, вернулись все, кого хотели увидеть. (06:17)

**Конец записи – (06:19)**

**Название файла: «862А0674»**

**Продолжительность записи: 00:00:52**

**00:00**

**Интервьюер:** (00:00) Приводили город в порядок люди сами, это была их инициатива? (00:06)

**Ирина Игоревна:** (00:06) Не всегда, иногда еще были распоряжения сверху (00:10)

**Интервьюер:** (00:10) Порыв был все-таки общий? (00:15)

**Ирина Игоревна:** (00:15) Еще и в газетах было много публикаций на этот счет, с призывами привести город в порядок (00:20)

Технический перерыв – 00:20 – 00:25

**Интервьюер:** (00:25) Говорят, что только один выстрел слышала Кострома, по-моему летом 1942, когда лед взрывали на Волге, чтобы суда освободить. (00:36)

**Ирина Игоревна: (00:36)** Ничего сказать по этому не могу.(00:38)

**Технический перерыв – (00:38 – 00:52)**

**Конец записи – 00:52**

**Название файла: «862А0688»**

**Продолжительность записи: 00:04:02**

**00:00**

**Технический перерыв – (00:00 – 00:24)**

**Ирина Игоревна:** (00:24) Номер Костромской городской газеты «Северная правда» на 22 июня 1941 года, был верстан накануне. Соответственно материал там был тот, который никак не фиксировал военные новости. На первой странице были союзные известия, это и десятилетие исторической речи товарища Сталина и сообщение о том, что вскоре … . Вторая и третья страница – Это мирная жизнь города Костромы и Костромского края, непосредственно накануне войны (00:54) это сообщение, о достижении передовиков, «стахановцев». Четвертая страница - это в том числе афиша. В кинотеатре обещали фильм «Таинственный остров». В парке культуры 22 июня планировалось массовое гуляние и концерт. А вот следующий номер, 23 июня 1941 года, он был внеплановый, следующий номер должен был выйти только на следующий день, во вторник 24 июня, но 23 пришли ужасные вести. И соответственно потребовалось (01:24) напечатать новый, экстренный, как мы бы сказали, только посмотрите, он и по формату в два раза меньше чем обычный номер и состоит всего из одного листа, а не из двух как обычно. Именно здесь на первой странице, был опубликован и Указ Президиума верховного совета СРСР о мобилизации военнообязанных и Указ Президиума верховного совета СРСР об обьявлении в отдельных местностях военного положения. Военное положение, в том числе, вводилось в Ивановской и Ярославской областях, к которым как раз тогда относилась большая часть (01:54) территорий современной Костромской области. Ну, а уже на обороте первые сообщения, о том что граждане готовы самоотверженно защищать родину, трудится на благо родины, ну и конечно, сделать это организовано, быстро, дисциплинировано и с воодушевлением. А дальше уже будут следующие номера, 24 июня появятся первые лозунги «Велик и грозен, гнев советского народа» и вот именно эти слова (02:24) и отражают настроение первых номеров газеты «Северная правда» в первые военные дни, июня 1941 года. (02:32)

**Интервьюер:** (02:32) Вы хотели еще другие документы показать. (02:38)

**Ирина Игоревна:** (02:38) Отдельно хочется показать вот это дело. Это документ, отложившийся в фонде исполнительного комитета Костромского городского совета депутатов трудящихся. Документы эти необычны, прежде всего из-за своего внешнего вида, в первые годы войны страна испытывала кризис, экономический в том числе, во всем, и зачастую какие-то распоряжения, какие-то отдельные приказы, незначительные, могли публиковаться вот например на вот таких (03:08) фрагментах, плакатах мирного времени, на тетрадных листах, на обложках тетрадных листов. Здесь документы, кроме всего прочего еще пострадали в пожаре, который случился в Государственном архиве Костромской области в 1982 году. Так что обгорелые края, это не военное время, а уже более поздняя эпоха. Но обратите внимание, что зачастую вот на обороте каких-то других, если угодно бумажек (03:38) и это тоже дух времени, это могли быть печатные машинки, это могли быть чернила, это могли быть карандаши, все что угодно и могли быть телеграммы, которые тоже наклеивали на специальные бланки (03:53)

**Технический перерыв – (03:53 – 04:02)**

**Конец записи – (04:02)**

**Название файла: «862А0689»**

**Продолжительность записи: 00:00:27**

**00:00**

**Ирина Игоревна:** (00:00) Это могут быть ответы на отдельные заявления граждан с просьбой предоставить жилье, если человек приехал с другого города. Это могут быть ответы на просьбы предоставить материальную помощь. То есть то, что вроде-бы мелкое, а для людей это очень важно. Ну вот например, Исполком Горсовета просит вас оказать содействия в скорейшей погрузке и отправке в Ташкент вещей. (00:27)

**Конец записи – (00:27)**

**Название файла: «862А0691»**

**Продолжительность записи: 00:00:22**

**00:00**

**Технический перерыв – (00:00– 00:09)**

**Ирина Игоревна:** (00:09) Это явно использован какой-то плакат предвоенного времени, просто задняя сторона была чистой и на ней можно было что-то написать. (00:18)

**Технический перерыв – (00:18– 00:22)**

**Конец записи – (00:22)**

**Название файла: «862А0697»**

**Продолжительность записи: 00:03:46**

**00:00**

**Технический перерыв – (00:00– 00:19)**

**Ирина Игоревна:** (00:19) Несколько лет назад, заместитель директора архива по основной деятельности, Лариса Александровна Ковалева, провела геннеологическое исследование рода Гагариных. Общеизвестно, что сам герой родился на Смоленщине, но его дед, прадед и соответственно более дальние предки, были уроженцами Костромской губернии. Его дедушка, Иван Федорович Гагарин, родился в сентябре 1858 года в деревне Конышова (00:49) Чуханского уезда Костромской губернии и после военной службы осел на Смоленщине. В 1884 году, он женился уже в селе Клушино уже Смоленской Губернии. Именно там семья и закрепилась, но благодаря документам имеющимся на хранении в государственном архиве Костромской области, оказалось возможным по метрическим книгам, по релийским сказкам восстановить поколенную роспись. На нашей схеме представлено, к сожалению, далеко не все представители этой семьи, прослеживалась только прямая ветка, (01:19) а боковые веточки в виде братьев, сестер и более дальних родственников, они конечно здесь не отражены. Самое главное, это свидетельство того, что семья Гагариных по своим предкам была связана с Костромской землей, Чухановским уездом, конкретно деревня Камышово. (01:36)

**Интервьюер:** (01:36) И с какого века примерно? (01:40)

**Ирина Игоревна:** (01:40) С конца 16 века, но самый ранний предок, из тех кого удалось проследить это скорее предполагаемая персона, имя которого восстановлено исходя из отчества. Нужно понимать, что очень долгое время, вплоть до начала 20 века, костромских крестьян постоянных фамилий, как правило, не было. Фамилию крестьяне часто получали либо после призыва на военную службу, либо уже в более позднее время. (02:10) Нужно сказать, что до начала 20 века, фамилий у 90% случаев не было, либо если они были, то они были не постоянны. Здесь написали, здесь не употребили, у родных братьев с одной семьи могли быть разные фамилии. Соответственно произошло из Гагариным, в каких-то документах есть фамилия, в каких-то документах ее нет, но за счет того, что в роду использовались достаточно редкие для нашего слуха имена, удалось более-менее внятно проследить поколения. Если посмотрите, здесь будут и Иван, и Федор, (02:40) и Петр, и Авакум, и Дорофей, и другие имена. (02:46)

**Интервьюер:** (02:46) Это не типичные для крестьян имена? (02:50)

**Ирина Игоревна:** (02:50) Нет, я бы так не сказала. Зависило от местности, от традиций, которые в этой местности бытовали. Принято говорить, что имена давали посвятцем. Действительно святцу учитывали, а еще учитывали желание семьи. В порядке вещей с одной стороны могло быть, что в одной семье было два сына с одинаковыми именами, например, Иван Старшой и Иван Меньшой. Другое дело, что могли (03:20) выбрать какие-то заковыристые имена, везде ситуация разная. Скажем так, чем более редкое имя использовали, тем легче иногда построить колено, тем более если ты видишь Эмануила, ты понимаешь, что это твой Эмануил, а не чей-то другой. (03:35)

**Интервьюер:** (03:35) Хорошо, спасибо. (03:38)

**Технический перерыв – (03:38– 03:46)**

**Конец записи – (03:46)**