[](javascript:)

[](javascript:)

**Родные сердцу фронтовые письма**

**Письма мы уже давно не получаем, да и сами не пишем, но еще помним то чувство радости, когда в почтовом ящике, среди газет, мелькал белый квадратик. И совсем немного осталось тех, кто помнит письма-треугольники с фронта.**

Именно такие бесценные документы не один десяток лет бережно хранились в домашнем архиве ветерана педагогического труда, бывшей учительницы начальных  классов школы №1 Дины Константиновны Греховой.

            В январе этого года Дина Константиновна передала на хранение в городской архив письма и карточки-открытки, отправленные её отцом, Константином Федоровичем Пановым, за годы фронтовой жизни.

Пожелтевшие разноформатные странички, протертые на сгибах, написанные чернилами и химическим карандашом. В них нет пафоса, нет громких фраз о скорой победе, все письма о жизненных проблемах, о тоске по семье и близким, о том времени, когда не было войны и ожидание того, когда она закончится. Не было ничего кроме мечты о простом человеческом счастье.

            На Урале, в начале мая 1941 года, на многих колхозных участках стаял снег, земля подсохла и наступила горячая пора весенне-полевых работ. Именно в это время, секретаря райкома партии по кадрам из Березовского района Константина Федоровича Панова отправляют на 45-дневные курсы военной подготовки руководящих работников партийных комитетов в школу комиссаров, расположенную в усадьбе Марьино, что в Курской области.

Дома его осталась ждать жена Александра и четверо ребятишек, мал мала меньше, старшей, Динке, только успело исполниться 7 лет, пятилетний Анатолий, трехлетняя Елена да карапуз Борис, которому еще и года не было.

Курсы подходили к концу, приближался день отъезда домой и Константин Федорович закупил гостинцы детишкам в местном военторге. Знал, как будет рада детвора встрече с папкою, ведь ко всему прочему, в планах были еще такие приобретения как новый велосипед для старшего сына и куклы с закрывающимися глазами, небывалое богатство и чудо для поселковой детворы. Но человек предполагает, а Бог располагает…

22 июня 1941 года в 4 утра без объявления войны фашисткая Германия и её союзники напали на Советский Союз. В день предполагаемого отъезда всем, находящимся на курсах, объявили, что в связи с военными действиями на территории страны, они считаются мобилизованными, и отправка домой отменяется. С этого дня полетели в родные места весточки от Константина Фёдоровича, переполненные безнадежной тоской и отчаяньем от того, что мало чем может помочь своим детям и жене.

Уже осенью 1941 года Константин Федорович попал в окружение и полтора месяца выходил с занятой фашистами территории к своей армии. Из того, что увез из дома, остался один ремень и партбилет. Впереди была холодная зима в окопах Сталинграда: «Шуришна, обо мне не беспокойся, я на днях сшил себе теплую ватную телогрейку. На последние 60 рублей купил  шерстяные носки».

В июле 1942 года Константин Федорович попадает под обстрел  с воздуха разрывными крупнокалиберными пулями, осколком был ранен в левую щёку,  чуть ниже виска, и удивлялся, каким чудесным образом остался жив.

Переболел малярией, температура в 39 градусов держалась несколько дней, а приступы еще длительное время мучили его. Язва желудка и зрение минус 5 также доставляли много неприятностей.

При всем при этом он переживает за семью: «Шурка, о ребятах я без с---з (слёз), писать не могу. Милые мои цыплята, как об их истосковался, ты бы знала!» Интересуется судьбой своих односельчан, ушедших на фронт: Грибо, Киселькове, Сыпачеве, Головине, Федорове, Грачеве.

Переживал и мучился о том, что его жена сама ездит в лес за дровами, а восьмилетняя Дина с бабушкой Марфой Ивановной, пилят их. Своему шестилетнему сыну он пишет о том, чтобы тот как мог помогал маме: «Из мужиков самым старшим остался Анатолий, я то на его безусловно, надеюсь, что он во всем поможет маме и дров наколет, ну мало ли в доме мужицкой работы. Ты пишешь, что живете хорошо, значит с хлебом и дровами все в порядке, а это самое главное». Большой радостью для него было письмо от Дины с нарисованным домом…

Старший лейтенант, командир стрелковой роты  93 отдельной танковой Житомирской Краснознамённой бригады Константин Фёдорович Панов был убит в бою на 1038 день войны 24 апреля 1944г. и похоронен в братской могиле пгт.Толстое Залещитского района Тернопольской области.

    «Когда получили похоронку с фронта, мама пришла и села на стул, мы окружили её и все вместе долго и безутешно ревели»- вспоминает  Дина Константиновна.

В 1985 году  дочери Константина Федоровича ездили  на могилу отца поклониться  и возложить цветы.

В читальном зале Кунгурского городского архива в скором времени вы сами сможете ознакомиться с полным содержанием этих писем.

***Специалист городского архива Ираида Киселева***