

Когда молод и кажется, что все еще впереди, то многого не ценишь, совершаешь ошибки не задумываясь о последствиях. Но все меняется, когда на пороге война. И известный всем голос объявляет о нападении Германии.

Страх от того, что можно не успеть. Не успеть любить, не успеть родить, не успеть состариться, не успеть жить... Эта тревога все меняет в сердцах и душах людей. Юные сердца, которые так горячо бились, юные головы, которые бросались в омут... Они стали взрослее на жизнь.

Были в сороковые года такими же юными и токмачане Виктор Леонидович и Зинаида Ивановна Запорожец.

«Моя боевая подруга» - так, с особой теплотой в голосе Виктор Запорожец вспоминает свою супругу Зинаиду Ивановну. Они прожили вместе 60 лет, вырастили двух дочерей, внуки, правнуки есть. А тогда, в суровые сороковые, оба пролили кровь за родную землю…

Встретившись с Виктором Леонидовичем, я попросила его рассказать о Великой Отечественной, которую он и его, к большому сожалению, теперь уже покойная супруга прошли от начала до конца.

Обороняя Севастополь

«В армию я был призван перед войной. – Вспоминает Виктор Леонидович. – Вскоре мне зачислили в секретную десантно-морскую школу, где обучали многим премудростям военного дела, в том числе и вождению танка, что потом мне пригодилось.

В первые месяцы войны нас, выпускников-офицеров, направили на Черноморский флот. Фашисты планировали молниеносно овладеть Севастополем. Просчитались. Бои за город, который защищали пехотинцы, моряки и мирные жители, были ожесточенные. Пройдя через Босфорский пролив, большой урон нашим кораблям нанесли немецкие подлодки. Вначале я командовал торпедным катером, а потом был прикомандирован к штабу командующего флотом адмирала Октябрьского.

В последующие месяцы моряки-черноморцы сражались в составе 18-й армии. Когда нависла угроза прорыва немецких войск в районе Сурамского перевала, командующий армией Петраковский приказал сформировать отряд из 185-и матросов-добровольцев. Перед нами не скрывали, что придется идти на верную смерть. Командиром отряда назначили меня. Помню, мне тогда сказали: «Вы, капитан-лейтенант, по национальности украинец. А украинцы – изобретательные, смогут всем сделать для выполнения боевой задачи». Перед маршем нас построили: «Кто передумал – шаг вперед!». Строй не шелохнулся.

Во время одного из налетов я получил три тяжелых ранения и был контужен. В сознание пришел только в уфимском госпитале, куда меня доставили самолетом командующего. Но произошла неразбериха, я оказался в списке погибших. После освобождения Токмака моя мама, Ефросиния Карповна, получила на меня похоронку.

Кстати, в сентябре 2003 года у меня произошла еще одна случайная встреча. Я курил во дворе нашей многоэтажки, когда ко мне подошли представители городской ветеранской организации Виктор ПоликарповичЩусь (он также живет в этом доме) и пожилой усатый мужчина в форме полковника. Незнакомец внимательно посмотрел на меня и говорит: «А мне Ваше лицо знакомо… Перевал Сурамский. Вам это о чем-то говорит?» «Да, - отвечаю, - наш отряд удерживал это», «А Вы, командир, помните разведчика, старшего лейтенанта, который сообщил Вам о готовящемся штурме перевала эсесовцами? Это был я…»

Какое душевное потрясение мне пришлось испытать от этих слов, от нахлынувших воспоминаний. Так я встретился с фронтовым товарищем, а ныне почетным гражданином Токмака полковником Резниковым.

«У меня была мечта – дойти до Берлина»

В уфинском госпитале лечился почти год. – Продолжает рассказ Виктор Леонидович. – Какое-то время из-за ранения в голову и контузии, я был глухонемым, страдал на провалы в памяти. Словом, меня комиссовали. Упросил начальника госпиталя взять на работу вольно наемным шофером (водить машину научился в десантной школе). Ехать-то было некуда. Токмак – оккупирован. Сел за баранку полуторки, подвозил в госпиталь продукты, лекарства и прочее.

А рядом, в лесу, был танковый полигон. Я часто приходил туда. С какой завистью смотрел на тех, кто вскоре окажется на передовой. У меня ведь была мечта – дойти до Берлина. Я был готов отдать все, чтобы опять попасть на фронт и бить фашистскую нечисть, напавшую на мою Родину, на Украину, на мой родной Токмак.

Однажды видя, как неумело водят боевые машины танкисты, стал в азарте кричать: «Да перейди на низшую передачу! Выжми, грамотей, правый фрикцион!» Оказавшись возбужденным, сразу и не увидел прошедшего майора-танкиста, который с удивлением рассматривал меня: я ведь так и продолжал ходить в морском кителе. Разговорились. Рассказал ему о себе, стал упрашивать взять меня на фронт. Майор был в смятении: «Ну, если умеете водить танк, тогда покажите». Я показал все, чему нас учили в десантной школе, вплоть до преодоления противотанкового рва. Когда мы вылезли из «тридцатичетверки, майор сказал: «Я фронтовик. Потерял в бою шесть танков. Но Ваше умелое вождение меня удивило. Мы ведь сейчас обучаем вчерашних танкистов, готовя их на фронт. Я скажу «бате» о Вашей просьбе».

К командиру полка Виктору Петровичу Лебедеву меня вызвали через два дня. В кабинете был также полковник в малиновых погонах – особист. «О тебе я уже немного знаю», - сказал командир. «Товарищ полковник, - обращаясь к нему, - возьмите меня в полк, я не добил фашистскую сволочь. Возьмите хоть солдатом». Лебедев улыбнулся, посмотрел на особиста и говорит ему: «Ну, что, Николай Андреевич, поверим этому матросу?» Садимся в танк. Я снова постарался показать все, чему меня учили. С той разницей, что противотанковый ров преодолел дважды - с обеих сторон. Комполка сказал мне: «Вы нам понравились. Мы не имеем права взять Вас на фронт, поскольку Вы комиссованы. Но мы попытаемся решить Вашу судьбу. Ожидайте».

На шестой день мне дали положительный ответ. Так я оказался в танковом полку резерва Главного командования. Меня зачислили водителем-механиком танка командира полка. Осуществилась моя мечта – попасть на фронт.

Наш полк принял участие в освобождении Белоруссии и Прибалтики. Я был награжден одновременно медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги». Об этом сообщили моей маме, отправив ей благодарственное письмо. Можно представить ее радость, когда после ранее полученной похоронки, она вдруг узнает, что я – жив.

Наш полк также принимал участие в освобождении Восточной Пруссии, дважды штурмовал Кенигсберг, потеряв при этом большую часть танков. Поскольку от полка осталось лишь два взвода, его оставили на переформирование. А через месяц мы узнали о Великой Победе над фашистской Германией.

После войны я встречался с адмиралом Октябрьским. Его тогда отстранили от должности командующего Черноморским флотом, обвинив в неумелой обороне Севастополя в Великую Отечественную. Я счел своим долгом приехать и поддержать морально мужественного адмирала. Позднее меня направили в Севастополь на курсы офицеров запаса. Я тогда случайно встретился со своим бывшим старпомом. Нам также было о чем вспомнить.

***Четырнадцатилетняя санитарка***

Зинаида Ивановна Запорожец – дорогой супруге Виктора Леонидовича – было неполных 15 лет, когда началась война. В Токмаке как раз стали формировать военный госпиталь. Мобилизовали её старшую сестру. Вместе с ней уехала и Зинаида Ивановна.

Уходя с отступающими, их госпиталь объездил весь Кавказ. Молодая девушка ухаживала за ранеными, носила им обеды (как-то торопилась и ошпарила кипятком себе ноги). Под Ростовом, во время бомбежки, была ранена. Лечилась в своем госпитале.

Из Махачкалы госпиталь перебросили на Урал. Оттуда – опять на фронт. Двигались за наступающими войсками по Украине, и на непродолжительное время останавливались в освобожденном Токмаке.

«Мы были очень выносливы и могли, помогая раненым, обходиться без сна по трое суток. Порой некогда было и поесть. На фронте принимали раненых прямо с передовой. Они были возбужденные, испытывали моральные, физические и клинические страдания. Среди тяжело больных встречались те, кто пытался покончить с собой. Старались облегчить страдания раненых, внушая им веру в жизнь. Весь персонал госпиталя был донорами. Мы радовались, когда во время переливания нашей крови бойцам становилось лучше. Бывало, умирали после переливания. Как больно было чувствовать свое бессилие в таких случаях…», - ещё при жизни рассказывала Зинаида Ивановна (теперь её воспоминания передает Виктор Леонидович).

После Чехословакии их госпиталь оказался в польском Кракове. Здесь они и встретили выстраданное известие о долгожданной Победе.

Так, жизнь прожита, – сказал в заключение беседы Виктор Леонидович. – И, думаю, не зря. Сперва проклятая война отняла нашу молодость, потом появились другие заботы – работа, дети, внуки, правнуки. Уже сейчас, на пенсии, свои заботы и проблемы – и главное со здоровьем. С годами оно не прибавляется. Но жить надо…
И он, Запорожец, живет. Как и в войну, борется за жизнь уже со своими недугами. Как и прежде, с верой и надеждой, храня в сердце, светлую память о своей любимой супруге Зинаиде Ивановне. Иначе Виктор Леонидович не может. Такой родился и вырос. Дай Бог ему здоровья!

Виктор Леонидович удостоен многих наград. Среди них ордена Отечественной войны и Богдана Хмельницкого, медали: «За оборону Севастополя», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «ЗахисникуВітчизни» и многие другими. У Зинаиды Ивановны наград не меньше, среди которых и орден Отечественной войны и «За мужність», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и очень много других.

По материалам газеты «Наш город Токмак»,

**Однополчане.**

Оказалось, что мужчины, которые во время Великой Отечественной служили в одном и том же полку, живут буквально по соседству. В те годы им познакомиться было не суждено, зато теперь они не разлучаются.

Каждое утро, как когда-то на работу, теперь он спешит в гости к своему другу. Не терпится проведать приятеля и обсудить с ним последние новости.

Кажется, они знают друг друга целую вечность. Однако фронтовики познакомились лишь год назад. Тогда, листая районную газету, жена Александра Михайловича случайно наткнулась на статью о ветеране Великой Отечественной. Пересказала мужу. Оказалось, что писали о его однополчанине.

"Боевой путь, говорит, одинаковый. О его боевом пути написана заметка. Вот давай-ка я тебе прочитаю. Она вслух прочитала. Я говорю, да, это путь тот же самый, где и я проходил", - рассказывает ветеран Великой Отечественной войны Александр Самойлов.

В тот же день позвонил в местную редакцию и был шокирован, когда узнал, что с боевым товарищем они живут в одном селе! Да что там селе, на одной улице!

От дома Александра Михайловича до дома Петра Иосифовича 10 минут ходьбы. Оба фронтовика, не сговариваясь, переехали в село Пономарeвка родной для них Оренбургской области 2 года назад. Об этом, конечно, ничего не знали. Как и не знали о том, что бок о бок прошли войну. В полку познакомиться не удалось. Это случилось только спустя 70 лет!

На фронт их призвали в 1942 году. Направили в Подмосковье, в парашютно-десантный полк. 19-летний Петя Студеникин попал в стрелковую роту, а 17-летний Саша Самойлов в разведывательную. От захватчиков они освобождали Южную Карелию, Украину, Румынию, Венгрию, Австрию, вместе воевали на одних и тех же боевых позициях. Вот только Победу встречали порознь.

"Я лежал в госпитале в Будапеште и там нам сказали, что война закончилась Тут сразу зашумели, кто заплакал, кто зарадовался", - вспоминает ветеран Великой Отечественной войны ПeтрСтуденикин.

"А мы в Чехословакии встретились с американскими войсками и на второй день нам объявили, что войне конец. Кто, чем был вооружен, пальба началась в воздух, ликовали, конечно", - рассказывает ветеран Великой Отечественной войны Александр Самойлов.

За отвагу и мужество в боях сослуживцы получили ордена славы третьей степени. Павда сейчас, говорят, дороже всех наград их встреча. Найти родную душу на склоне лет они даже не мечтали.

**Их молодость пришлась на войну**



**Александра Тимофеевна Боярских, Клавдия Петровна Вишнякова и Зоя Васильевна Митюшева.**

Судьба Клавдии Вишняковой – это история мужества деревенской девушки. Именно ей в июле 1942 года доверили службу в секретном отделе штаба Центрального – Воронежского фронта.
В составе 40-ой армии Второго Украинского, Первого Белорусского фронтов она, вместе с боевыми товарищами, освобождала Польшу, Венгрию, Чехословакию, Югославию и Австрию. Она вынесла все тяготы разрушительной войны и встретила Победу в городе Богуслав.
– Мы все были разного возраста, но Клавдия была среди нас самой молодой, – вспоминал в одном из писем её сослуживец Василий Григорьевич Тарасов. – Мы любовались её молодостью. Она была для нас ясным солнышком. Душа полна радостью, что мы остались тогда живы.
За боевые заслуги Клавдия Вишнякова награждена орденом Отечественной войны второй степени. Также в 2009 году ей вручили медаль за освобождение Белоруссии. На железнодорожном транспорте она проработала почти 22 года и ушла на пенсию с должности приёмосдатчика товарного двора станции Каменск-Уральский.
«Мы с мамой ночевали в убежищах».

На долю Зои Васильевны Матюшевой, инженера отдела эксплуатации службы связи управления дороги, выпало пережить блокаду Ленинграда. Когда началась война, ей было 15 лет. Её большая семья жила тогда в Петроградском районе Ленинграда – отец, мать, четыре брата и она.
– Так как в нашем доме не было радио, о войне мы узнали не сразу, – вспоминает Зоя Васильевна. – 22 июня был солнечным днём, но в небе летало небывалое количество самолётов – это рождало тревогу в сердце. Мы жили в своём доме, и у нас всегда бывало много гостей. Через несколько дней после начала войны мы остались втроём, всех братьев забрали на фронт. А в сентябре умер отец, и блокаду города я переживала с мамой. Мой младший брат погиб в начале войны в январе, но мама ждала его всю жизнь. Извещение о смерти нам не прислали – о его судьбе нам написал его товарищ.
По воспоминаниям Зои Васильевны, тем, кто не работал, выдавали по 125 граммов хлеба в сутки, а работающим – по 250 граммов. Хлеб был сухой, тёмно-коричневого цвета, и никто не знал, из чего он состоит. Но все радовались этому хлебу, ведь он давал силы встретить зав-трашний день. В апреле 1942 года норму добавили, стали выдавать ещё и крупы, и даже водку.
В блокаду по всему городу не было ни электричества, ни водоснабжения, и людям приходилось изготавливать лампадки, которые горели от керосина. Чтобы побороть чувство голода, Зоя читала по ночам книги, а наутро неслась в магазин за нормой хлеба. В этот период маму и дочь выручала картошка – одну грядку они посадили перед войной, видимо, чувствовали, что наступят трудные времена...
Зоя Васильевна вспоминает, как они сохраняли очистки, сушили их, смешивали с остатками чая и кофе, пропускали через мясорубку, добавляли отходы от пшеницы – пекли лепёшки. Им казалось, что ничего вкуснее и не бывает.
– За водой мы ходили к Неве – это было непростым испытанием, – отмечает Митюшина. – Я брала санки, укутывалась в мамино длинное пальто, одевала валенки и шла по воду. Вокруг проруби образовывалась ледяная корка. Чтобы набрать небольшой чайник и кастрюльку, приходилось ползти к пройме на коленках. Нам повезло жить рядом с рекой, ходить за водой было намного проще, чем тем людям, которые жили в удалённых районах. Чтобы спасти нас от бомбёжки, вокруг дома солдаты вырыли «щели» – убежища, где можно было укрыться от вражеских самолётов. Чаще всего мы спускались туда по ночам. Однажды, несмотря на звук немецких самолётов, я уговорила маму остаться на ночь в доме. Началась бомбёжка, целью которой был авиационный завод, который располагался недалеко от нашего дома.
И хотя в эту ночь ни одна бомба не упала на дома, наутро мы обнаружили огромные деревья, вывернутые с корнями из земли. Беда чудом обошла нас стороной. После этого случая мы с мамой переехали в дом сестры – он был подальше от опасного места.
Самым тяжёлым временем для Зои и её мамы стал конец 1941 и начало 1942 года. Эта зима была очень холодной. Наша героиня была свидетельницей, как к подъезду подъезжала большая грузовая машина, из неё выходил человек и спрашивал, нет ли умерших в доме. С наступлением весны было решено чистить Ленинград, чтобы снять угрозу нависшей эпидемии. Это спасло город и его жителей.
– С соседями мы жили дружно, поддерживали друг друга, – добавляет Зоя Матюшева. – В эти трудные времена очень помогало радио. Оно работало постоянно, транслируя сильный и мощный голос Левитана. Он говорил уверенно, и это давало надежду. А ещё я очень любила слушать по радио цикл стихов Ольги Берггольц.

На путях без выходных
В жизни другого ветерана железнодорожного транспорта – Александры Тимофеевны Боярских – годы войны выпали на начало трудовой деятельности на Свердловской магистрали. Ей тогда было всего-то пятнадцать лет, и она только-только успела окончить семилетку.
На «железку» её привёл отец Тимофей Петрович, который трудился в Баженовской дистанции пути. В то время старшие брат и сестра Александры уже были призваны в армию и отправлены на фронт.
А в 1942 году её брат погиб.
– В 1943 году я начала работать на дороге, – вспоминает Александра Тимофеевна. – И хотя я была оформлена счетоводом, трудиться мне приходилось в бригаде Баженовской дистанции – непосредственно на путях. Время тогда выпало тяжёлое. Рабочий день был не нормирован,
а выходных не давали. Мы, дети, работали наравне со взрослыми. Малой механизации на железной дороге не было, то есть весь наш труд был ручной.
За работу в военные годы – с 1943 по 1944 – Александру Боярских наградили медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». Ей также были вручены юбилейные медали на 50-ти, 60-ти и 65-тилетие Победы.
Несмотря на трудные годы работы в войну, Александра Тимофеевна осталась предана железнодорожному делу, связала свою жизнь со стальной магистралью. Со временем она дослужилась до инженера по труду и зарплате службы сигнализации и связи Управления дороги. На пенсию ушла после 37 лет работы.

**Молодость, украденная войной**



В небольшой и красивой деревне Новотумутук живет наша любимая бабушка, ветеран тыла **ХадичаШакировнаЯкупова**, которой недавно исполнилось 90 лет.
*Когда началась Великая Отечественная война, ей было 17 лет.*
Ее поколение не видело детской радости и счастья, лишь горькие воспоминания остались в памяти с той печальной поры.
Дедушка Ахметзариф с бабушкой прожили вместе более 60 лет. Но уже пошел седьмой год, как не стало его. Он защищал Отчизну, был ветераном войны и труда.
Как на фронте, так и в тылу народ самоотверженно боролся с врагом. Люди трудились во имя Победы. Бабушка тоже работала с раннего утра и до позднего вечера в колхозе.
Но Победу ей пришлось встретить не в родной деревне. В начале 1945 года ее и еще пятерых землячек, и двадцать семь девушек из республики отправили в Пермь на заготовку леса. Юные девушки и предположить не могли, какая тяжелая работа их ждет.
*И вот сборы. Поезд тронулся. Чем далее он следовал, тем сильнее охватывала грусть и тоска по родному сердцу краю.*
Но долг перед родиной был превыше всего. Сошли с поезда в глухом лесу на небольшой открытой местности, где располагался построенный еще до войны барак для заключенных.
С этих дней и начинается трудоемкая и сложная работа. Мужчины валят лес, сортируют. Женщины загружают в тележки и сплавляют по реке. Собирают и сжигают в кострах остатки, обрубки, ветки. И так каждый день.
*В начале апреля ХадичаШакировна вернулась на малую родину. Добравшись до границы Башкирии, теплотой и радостью защемила грудь.*
«Каких только страданий не испытали на пути: и голод, и нужда. Но радушие простых и добрых людей, их щедрость и отзывчивость на беду глубоко залегли в памяти», - говорит бабушка.
Выйдя в дорогу 16 апреля, не останавливаясь и строго двигаясь вперед, группа уже на 9 мая находилась в сорока километрах от родной деревни. Бабушка так вспоминает тот великий Победный день: «Красивый, солнечный день был.
Радуясь и смеясь шли мы по полю, как вдруг неожиданно раздался неподалеку от нас топот скачущего коня. Упали наземь, в голове кружат одни мысли - мужчина с винтовкой, значит, военный, схватит нас как беглых...
*Но, поравнявшись с нами, всадник воскликнул: «Люди, радуйтесь! Война закончилась! Мы победили!».*
После окончания войны бабушка вышла замуж, вместе с дедушкой вырастили четверых детей. А сейчас гордится шестью внуками и правнуками, которые при каждой теплой встрече благодарны ей за ее великое дело.

**Мой дедушка ветеран Великой Отечественной войны, буровик**

        65 лет тому назад закончилась Великая Отечественная война. Для мировой истории это, может быть, краткий миг, а для людей – целая жизнь. Время летит, как ветер. Годы текут, как реки. Но как утесы, стоят герои. Бессмертен их подвиг. Потому что залогом их бессмертия стала наша память. Пусть она всегда хранит былое. Память нужна не только тем, кто выстоял, ещё нужнее она нам – молодым, чтобы мы знали, что такое жизнь и смерть, война  и мир и какой ценой достигается свобода. Свободу надо беречь. Ложь и беспамятство рождают людей и без роду и племени, без памяти и родства, людей, недостойных свободы.

Мой дедушка   ШугаеповНигъмат  родился 22 июня 1922 года в селе БишмунчаАльметьевского района. Окончив 9 классов, получает знания в железнодорожном техникуме в Самаре. В 19 лет призывается в армию, начинает служить в городе Даугавпилс Латвии. Это было 7 июня 1941 года. А через 15 дней начинается война. На четвертый день после её начала, получив первое ранение, попадает в госпиталь. После одного тяжелого ранения его отправляют в тыл. В январе  в ходе одного из боёв под Старой Руссой он получает тяжёлое ранение и на 8 месяцев выходит из строя,  был на лечении в Ижевске.

После госпиталя  дедушка в составе 3 – го Украинского фронта участвует в освобождении городов Одесса, Николаев, снова получает ранение, встает в строй и с боями доходит до Белграда. Заканчивает войну в городе Констанца Румынии и до 1946 года служит там в советской комиссарии. Награжден орденами Отечественной войны I и II степеней, Красной Звезды, медалями «За оборону Одессы», «За освобождение Белграда», «За освобождение Праги». Дедушка Нигъмат часто упоминает имя своего земляка Е.М.Афанасьева. На одной из батарей 1949-го пушечно-артиллерийского полка резерва главного командования Афанасьев был командиром взвода, а Шугаепов старшиной батареи. После каждого боя земляки спешат узнать дела друг друга, во время встреч Евгений разговаривает на языке друга. Друзья расстаются в январе 1943 года - в ходе одного из боев под Старой Руссой. После этого их пути-дороги не пересекаются. Вихрь войны разбрасывает их по разным фронтам. 36 лет не забывает Н. Шугаепов  своего боевого друга. В октябре 1979 года он пишет в газету "Советская Татария" письмо с просьбой помочь ему разыскать друга-фронтовика. В одном из номеров газеты выходит его объявление. Сестра Афанасьева Валентина Маркова показывает эту газету брату-подполковнику запаса, живущему в Ижевске. Вскоре НигматКасимович получает письмо от фронтового друга. Оно начинается такими словами: "Здравствуй, мой несгибаемый старшина, Нигмат - Николай. Иметь товарищей, оставшихся в живых и не забывающих своих полковых друзей, - большая радость...Дружба двух ветеранов, испытанная на войне, разгорается вновь. Вот они снова около 30 лет обмениваются письмами, ездят друг к другу в гости со своими семьями. Город Ижевск знаком НигматуКасимовичу с военных лет.

По возвращении с армейской службы он работает счетоводом в родной деревне. Односельчане избирают его председателем колхоза имени Кирова. До 1953 года возглавляет коллективные хозяйства. А с 1953 года жизненные тропы приводят его к нефтяникам. Приехав в Актю6у, начинает работать шофером, механиком в гараже «Татнефтепромстрой». Затем работает водителем в разных подразделениях управления буровых работ, доставляет волу и раствор на буровые. Как водитель автомобиля на протяжении полувека преодолел все трудности, достигавший самые значительные победы. У него был такой девиз: «Работать без поломок и аварий, не срывать графики поставок грузов, обеспечивать буровым бригадам нормальные условие труда».  Работав 33 года, выходит на заслуженный отдых. За эти годы 18 лет избирается председателем цехкома, 12 лет - членом месткома, 4 года членом обкома профсоюза. 8 лет работает председателем совета ветеранов войны и труда Азнакаевского района.

        Мой дедушка очень уважаемый человек. Он отзывчивый и благородный. За всю свою жизнь он сделал многое для людей, в особенности, для актюбинцев. Он прошел длинный и тяжелый путь. Его жизнь можно брать в пример, как нужно добиваться успеха. Дедушка добрый и жизнерадостный человек

 «Сколько сделано им добрых дел за годы депутатской деятельности!- То ли за мою неугомонность, актюбинцы меня уже несколько раз выдвигают депутатом в местный Совет. За эти годы пришлось выполнить очень много наказов избирателей, приложить немало усилий для создания условий для жителей поселка», - говорит дедушка. – Благодаря дедушки и  непосредственной помощи руководителей района сегодня сильно изменился облик Актюбы. В последние годы в домах проведена питьевая вода. На улицах установили колонки. Три улицы заасфальтированы, на остальных улицах дороги покрыли щебнем. Протянута телефонная линия, которая позволяет обеспечить связью 220 хозяйств, организованы рейсы маршрутных автобусов. В поселке все столбы электролиний заменены на новые. Кроме того, добились выделения населению 45 гектаров земли совхоза "Актюбинский" Для пастьбы скота. Кому только нам, депутатам, не пришлось обратиться для решения этих вопросов,- говорит депутат. Да, в Актюбе, где в 1953 году была всего 40 хозяйств, сегодня их насчитывается 300. С ростом поселка все больше становится и требующих решения вопросов. Депутат Шугаепов и сегодня неустанна работает над решением этих вопросов. Хозяйство жителя поселка СаетаШайхуллина понесло большой ущерб от возникшего там пожара. На днях Нигматбабай, обратившись в Азнакаевское УБР, достал потерпевшему стройматериалы. Проявляет инициативу и в вопросах строительства клуба, магазина. Он заботится о пастухах для пастьбы скота личных хозяйств. Вот уже лет 10 приходит на помощь совхозу «Актюбинский». Участвует в распределении соломы, сена пенсионерам. Помогает в организации ветеранов на сельхозработы. Находят они время и для оказания помощи в хлебных амбарах, скашивания сорных трав на обочине дорог, вокруг столбов. В то же время Нигматбабай ведь еще являлся председателем постоянной комиссии поссовета по торговле. Постоянно проверял работу торгующих на улице, рынке.

Жене - Анисе әби - летом 1 июля исполнилось 85 года. Они воспитали 3 сыновей и 2 дочерей. Сегодня у них 10 внуков. Большинство детей получили высшее образование. Старший сын – Ильдар Шугаепов – председатель профкома в СУМР. Ленар окончил два института, сегодня работает заведующим в мастерской в ПРЦНО. Младший сын – Дильбар – начальник пожарной части №10, капитан. Дочь Зенфира, закончив среднюю школу на золотую медаль, получила высшее образование. Сейчас возглавляет техническую базу на вертолетном заводе в Лениногорске. А Венера, закончив Казанский пединститут, преподает физику в средней школе №1. И зятья, невестки занимают ответственные посты. Это ли не счастливая старость? Дети, зятья, невестки, внуки оказываем необходимую помощь. Не зря, наверное, говорят: не пожалеешь сил в молодости, спокойной будет старость. А уважаемый мой дедушка ветеран войны и труда и сегодня живет такой же полнокровной жизнью, как и в молодости. Он не унывает никогда.