Давыдов Михаил Алексеевич

Родился 05.02.1944 д. Сычёвки Истринского района Моск. обл.

Родители: Отец – Давыдов Алексей Иванович

Мать – Давыдова (урожденная Стулова) Александра Максимовна

Был третьим ребенком, всего в семье было пятеро детей:

Валентина родилась 25 ноября 1939г.;

Надежда – 2 мая 1941 года;

Михаил – 05.02.1944;

Татьяна – 21.03.1946;

Николай – 01.06.1952 (умер 26.01.2010).

 Отец – Алексей Иванович родом из деревни Мартюшино Звенигородского уезда (около села Синево Истринского района) родился (18 июля по старому стилю) 30 июля 1914 года, зарегистрирован в церковной книге церкви Троицкой села Мушкина Звенигородского уезда, Московской губернии.

7 ноября 1938 года женился на Стуловой Александре Максимовне (регистрация в Лучинском с/о Истринского р-на). Построил дом в Сычевках на берегу реки. Родились две дочки. Началась война. Жуткое лихолетье. Сразу взяли на фронт. Служил в подмосковной Балашихе в дивизии им. Ф.Э. Дзержинского. Жена с детками (2 годика и 6 месяцев) и больной матерью осталась без крова. Истра вся была сожжена немцами в декабре 1941 года. Ушли в лес за Маглушу (между железной дорогой, Лучинским, Трусовым и Буньковым), в лесу в овраге выкопали землянку.

Один эпизод: По Волоколамке в районе Н.Иерусалима шла толпа беженцев, в т. ч. и Александра Максимовна за одну руку вела двухлетнюю дочку, в другой держала завернутую в одеяло новорожденную Надежду, навстречу шли отступающие немцы, которым дали отпор у Снегирей. Зима 1941 года была лютой, стояли 40-градусные морозы. Один из фашистов отделился от колонны, поравнялся с женщиной, направил на нее автомат, вырвал из рук сверток с ребенком, вытряхнул ребенка на снег у дороги, забрал одеяло, натянул на себя и ушел обратно в колонну. Александра Максимовна подняла девочку, а укутать ее не во что, засунула ее к себе под телогрейку, так и дошли до землянки, где обитали. Девочка осталась жива, но переохлаждение на всю жизнь сказалось на ее здоровье: до трех лет она не могла ходить, а повзрослев, не могла иметь детей. Какие жуткие испытания перенесли все наши люди, которые не являлись ни участниками военных действий, не были они и тружениками тыла?

 Когда закончилась первая страшная зима, мать Александра Максимовна и ее свекор Давыдов Иван Васильевич попытались начать стройку хотя бы какой-нибудь халупки на месте сожженного дома. Вылавливали плывущие по реке Истра бревна, деревья, доски для своего нехитрого сооружения, которое было построено (скорее слеплено, ведь не было ни гвоздей, ни инструментов) здесь же на косогоре у реки в деревне Сычевки на старом плане. Это и спасло семью в следующие военные и послевоенные зимы. Потом примерно в 1944 году Алексей Иванович построил маленькую избушку (без пола и потолка) на том месте, где сейчас находится дом Татьяны. Тонкий сруб с земляным полом, печуркой, двумя крохотными окнами и выгородкой для кур, тут обитала семья Давыдовых до 1947 года (Алексей Иванович, Александра Максимовна, ее мать Стулова Прасковья Дмитриевна и четверо старших детей).

 Дедушка Давыдов Иван Васильевич (1878г/р) с бабушкой Прасковьей Ильиничной (1882 г/р) венчались в церкви Троицкой села Мушкина Звенигородского уезда, жили в деревне Мартюшино Истринского района. Запись об их венчании в церковной книге видел Давыдов Михаил в 1960 году, тогда дореволюционный архив хранился в г. Истра. В его свидетельстве о рождении были допущены ошибки: все фамилии написаны «Довыдовы», нужно было получать паспорт, а паспортистка знала их семью и сказала, что все они «Давыдовы», подсказала, что нужно обратиться в архив. И он получил справку о венчании дедушки и бабушки, в которой значилась фамилия деда «Давыдовъ». К сожалению, Михаил не помнит даты их венчания, примерно 1900-1905г.г. В деревне Мартюшино у Ивана Васильевича и Прасковьи Ильиничны родились пять детей:

1. Вукол (умер рано примерно в 16-20 лет);

2. Анастасия (16.12.1907 - 1941) застрелена немцами под Истрой. Осталась дочь Людмила (примерно 1932 г/р) вышла замуж за Харламова Николая, родили дочь Любовь (1952 г/р) и сына Владимира (примерно 1960 г/р) живут в Истре, Любовь живет по соседству в Сычевках в доме, который строил Давыдов Алексей Иванович для своей племянницы - сироты Людмилы после войны. Позже между ними была большая ссора. Детей в нее не посвящали, и в каждой семье – своя версия правоты. С Любовью и ее мужем Геннадием отношения у Давыдовых нормальные.

3. Александра (примерно 1909 г/р) вышла замуж за Данилова Ивана Семеновича, жила в Москве (их дети: Валентина примерно 1928 г/р, Евгения 02.12.1930 г/р и Николай примерно 1940 г/р). После войны Иван Семенович и Александра Ивановна два года находились заграницей в Югославии. Ни у Валентины, ни у Евгении детей не было. Валентина была замужем, умерла от рака примерно в 65 лет. Евгения была замужем, развелась, последние годы жила вдвоем с матерью, мать Александра умерла в преклонном возрасте (за 80). Евгения долгие годы работала начальником почтового отделения, была верующим человеком, соблюдала обряды, обладала острым умом, много знала и читала, имела хороший вкус, после 82 лет страдала старческой деменцией, умерла в возрасте 84 лет. Николай служил на Балтике во флоте. Во время шторма около Кронштадта на военной лодке терпел бедствие. Как он рассказывал Михаилу: «Тогда только понял, зачем у моряков тяжеленные брюки из сукна и покроя «клёши»: когда они намокли, одним движением руки расстегнул пряжку, и они с него слетели через ботинки». Выжил, но отморозил ноги, впоследствии – тромбофлебит нижних конечностей, от которого страдал всю жизнь, умер в 58 лет. Был женат, двое детей: Данилова Ольга Николаевна (у нее - дочь Мария), Данилов Игорь Николаевич (жена Татьяна, сын Илья). Вдова Валентина, дети и внуки Данилова Николая живут в Москве. Николай и Евгения дружили с семьей Давыдовых, часто приезжали в гости, Михаил вместе с Николаем рыбачили, ходили на охоту (тогда к ним присоединялся Алексей Иванович), катались на лодке по Истре. Даниловы Александра Ивановна, Иван Семенович, Николай Иванович, Евгения Ивановна похоронены на Кузьминском кладбище в Москве.

4. Дарья (13.03.1911 – 08.01.1995) вышла замуж за Митрофанова Михаила Алексеевича (1906г/р), он в 1941 году был застрелен немцами близ деревни Слабошеино Истринского р-на. (Родившегося в 1944 году сына Давыдовы Алексей Иванович и Александра Максимовна назвали Михаилом в честь погибшего – полного тёзки.) У Дарьи и Михаила остались два сына: Юрий (19.05.1931г/р – 22.10.1990) и Виктор (1941г/р – 1975). После войны из д. Мартюшино уехали, жили в Тушине.

Дарья второй раз вышла замуж (детей больше не было). Жили очень тесно в одной комнатке Дарья с мужем, старший сын с женой и младший сын. Когда приезжал племянник – Давыдов Михаил, то спал под столом, т.к. свободного места не было, но общались, встречались, радовались послевоенной жизни. Михаил ездил к ним в зимние и летние каникулы, баловались с двоюродными братьями, катались на коньках, купались в Москве-реке, лазали за огурцами, помидорами на совхозные поля, убегали от объездчиков (сторожа на лошадях).

Часто приезжало семейство Дарьи и в Истру. Однажды поздней весной Витя Митрофанов и Миша Давыдов отправились в лес к монастырю на Фаворы за черемухой, заблудились, бродили долго по зарослям вдоль реки (домов и дач еще там не было), голодные, захотелось есть. Нашли какие-то грибы, москвич грибов не знал, у Миши спросил: «Как называются?» – «Сыроежки». Витя: – «Значит, можно есть сырыми». Наелись. Еще побродили, но вовремя спохватились взрослые, пошли их искать. Домой пришли с букетами для мам и с отравлением, выполоскало их – слава богу, остались живы.

Виктора сбило поездом. Юрий умер в 59 лет. У Юрия остался сын. Дарья умерла на 84-м году жизни от кровоизлияния в мозг. Все Митрофановы похоронены на Истринском кладбище.

5. Алексей (30.07.1914 - 04.12.1995) – отец семейства.

 Судя по всему, семья Давыдовых Ивана Васильевича и Прасковьи Ильиничны имела очень крепкие корни и хороший достаток, т.к. была в доме разная живность и лошадь. Но революция сделала свое дело: всё поделили на всех и уравняли тружеников с лентяями. Детство и отрочество Алексея были не из легких, как у большинства людей того времени. Коснулся и его голод в середине двадцатых годов (примерно 1924г.), который погнал семью пешком в Поволжье. Дома осталась одна дочь – Александра Ивановна, которой было 12 лет. Нужно было управляться с большим хозяйством: и дом, и печь, и дрова, и вода из реки, и скотина, которую надо было чем-то кормить (наверное, было сено заготовлено). В Саратовской губернии впервые увидели, что такое саранча, как её стаи съедают все на пути, даже деревья. Побирались с котомками за плечами. Выжили. Вернулись в Мартюшино.

 Повзрослев, Алексей влюбился в Александру, она была очень красива. Поженились в 1938г. Построили в Сычевках дом на берегу реки. Родились две дочки. Война.

 Алексей был красивым и крепким мужчиной. Обладал недюжинной силой, в молодости на спор поднимал лошадь, хотя роста был среднего. Закончил всего четыре класса деревенской школы, но обладал очень острым, смекалистым умом и золотыми руками, умело делал всё, что было необходимо в крестьянском быту, брался за всё (по жизни никогда никого не нанимал).

 Два-три раза проездом с фронта Алексей Иванович навещал семью, ездила к нему в часть и жена. Однажды ему дали краткосрочный отпуск на трое суток, транспорта не было, и он пешком шел целый день из Реутова в Истру, чтобы повидаться с родными. В феврале 1944 года родился Михаил. В конце 44-го года вернулся в семью Алексей Иванович (был списан по здоровью). Позднее его признали инвалидом Великой Отечественной войны 2-ой группы. По возвращении с фронта его назначили председателем Лучинского сельсовета (в состав которого входили несколько деревень в округе) для подъема сельского хозяйства. А хозяйство представляло собой убожество – ни людей, ни машин, несколько лошаденок, старики да бабы с детьми.

Алексей Иванович был уважаемым человеком, с ним считались, просили совета, до последних дней он был председателем уличного комитета. На улице, как и во дворах, был полный порядок, вокруг участков трава была выкошена, заборы покрашены, лишнего ничего не валялось, своими силами односельчане выкопали пруд, как защита от пожара в улице (в 2000-е вода ушла) и как развлечение для деток: летом – тарзанка, зимой – каток. Дом Давыдовых всегда был открыт для людей, приходили кто с чем, кто с радостью, кто с печалью, кто со злобой, кто с обидой на соседей, всех выслушивал А.И., давал советы, иногда «власть употреблял», стыдил провинившихся, одобрял правых, и люди уходили от него с миром в душе.

А.И., несмотря на антирелигиозную политику в стране, был православным христианином. В доме всегда были иконы, дружил со священником. В те годы были запреты на посещение церквей, да и некогда было их посещать (только по Великим праздникам), работали от зари до зари и священники ходили по домам православных, справляли различные обряды (освящали дома, исповедовали, причащали, читали молитвы). Священник, который обходил дома в Сычевках, к вечеру сильно уставал, и ему нужен был ночлег, он останавливался всегда в доме Давыдовых. Наверное, это говорит о том, что семья была благочестивой и уважаемой, да, похоже, и просто отличалась чистотой и порядком в доме. Священник был интересным человеком. До войны и во время войны он был летчиком. Однажды его самолет был сбит над лесом, он покинул горящий самолет в последний момент, парашют не раскрылся, он свалился на огромную ель и как с горы скатился с нее по сучьям на землю. Выжил и дал зарок стать священником после войны. Слово свое сдержал. Им воевавшим, было чем поделиться и что вспомнить долгими вечерами.

Однажды, в один из Великих праздников (скорее всего на Рождество Христово) Алексей Иванович пошел на большую ночную службу в церковь… , взял с собой Мишу, ему было года 4-5. Народу было очень много, стояли плотно друг к другу. Вдруг в церкви начался пожар. Горящие провода падали на спины людей, страх!!! Отец-фронтовик быстро сориентировался, поднял ребенка высоко над головой, крикнул: «Беги к выходу!». И мальчик побежал по спинам и головам прихожан. Выскочил на улицу (один галош соскочил с валенка и потерялся), позднее подоспел отец. Оба остались живы и без повреждений.

Семья копила каждую копеечку, чтобы завести домашних животных. Священник, видя, как его прихожане бьются, помог деньгами для покупки первой коровы. В округе купить хорошую корову было невозможно, так Алексей Иванович ходил за ней в Смоленскую область и пешком шел с ней обратно в Истру, а сколько при этом было сложностей (и воры, и обманщики, и банды), везде был риск для жизни. С коровой стало чуть легче, да и то не сразу, молоко практически все продавали, чтобы отдать долг, купить материалы для нового дома и начать стройку.

В колхозе много не заработаешь, а надо кормить семью и строить дом. Алексей Иванович стал работать шофером на скорой помощи в Истринской больнице. Одновременно подрабатывал, как только возможно: красил магазин в Н. Иерусалиме, летом косил траву для колхоза, практически бесплатно. А после того, как накосишь n-е количество пудов, выдавали неудобья (поляны в лесу, откосы автомобильных и железных дорог, берега рек, но не луга, а там, где большие перепады по высоте), и уже можно было косить для своего хозяйства. Малые дети помогали, носили обеды и перекусы на покос. Когда косил недалеко от реки, плавали на лодке. Потом подрос Миша, отец сделал ему маленькую косу и поставил рядом с собой, брал его уже на несколько дней в лес. Жили в шалаше, косили и сушили сено. Когда уставали, собирали грибы, ягоды. Всегда в труде и заботе.

Дом строили вдвоем с Александрой Максимовной. Пилили бревна двуручной пилой. Разделывали их на доски вручную, продольной пилой двухметровой длины, это работа тяжелая даже для двух мужчин. Стружки, опилки – все шло в дело, что на подстилки живности, что на матрасы детям и взрослым. Как вспоминают их дети: они никогда не видели, чтобы их родители спали, когда дети ложились – они ЕЩЕ работали, когда вставали – они УЖЕ работали. А дома – четверо деток и больная теща, куры, собака, поросенок. Одной воды сколько надо принести с речки (колодца еще не было) и на стирку, и на готовку, и на пойло живности. Воду носили дети – кто ведрами на коромысле, кто бидончиками – в основном это была забота старшей дочери Валентины и старшего сына Михаила.

Как уже было упомянуто, отец делал все сам, и сруб, и полы, и потолки, и печку клал (а это большое мастерство и сложная работа, многое надо учесть: и теплоотдачу, и дымоходы, и чтобы в доме не было угара, за такую работу брались только обученные мастера). Делал сам и электрическую проводку (и это при 4-х классах образования), и наличники вырезал сам (лобзиков не было – вручную, сам рисовал, сам вырезал), крышу крыл (первично была из дранки). Чтобы приготовить дранку, надо было заготовить бревна, напилить на чурбаки определенного размера вручную, потом изготовить дранку (щепу), для этого надо было сделать станок. Такой станок был в соседней деревне, сходил, посмотрел: что к чему, сделал станок. Потом и станок, и продольная пила «ходили» несколько лет по дворам (все же строились в округе), не жадничал (надо – бери).

Современному мужчине это все невозможно даже представить – сколько вложено труда, и все это делалось в свободное от работы время. Жили по суровым законам послевоенного времени, тогда сажали в тюрьму и «за колоски», и за одну минуту опоздания на работу. Выходных после войны не было, рабочий день длился 10 часов. Это был подвиг во имя семьи, любимой женщины, драгоценных деток, во имя родителей, и во имя жизни, счастливы были уж тем, что остались живы. Дети, видя труды родителей, старались сызмальства помогать во всем.

Семья была очень дружная и трудолюбивая. В округе немного отличались по уровню доходов, т.к. работали все не покладая рук, и в своем хозяйстве, и в колхозе. У Михаила уже в 8-9 лет была трудовая книжка (к сожалению, не сохранилась), работал с колхозницей в паре, опахивали поля. Мальчик вел лошадь, а женщина – сзади на бороне. Лето – жара, сверстники купаются в речке, а ему надо работать. После обеда запрячется куда-нибудь, придёт тетя Стеша: «Шур, где Мишка-то?», «Да тут где-то был», а он сидит на чердаке – не шолохнётся; она повздыхает-поищет, ему становится жаль женщину, … вылезет, и пойдут допоздна продолжать работу. Однажды даже лошадь уже устала и никак не хотела тащить борону, а Миша ее все дергал под уздцы, в конце концов она осерчала и укусила его за живот всей пастью. Долго был синяк во весь живот. Зато вечером, когда лошадь поили и мыли в реке, можно было прокатиться верхом – на зависть всем мальчишкам. Когда закончилась страда, у Миши было больше всех из колхозных детей трудодней. В их семье, у одних из первых был велосипед, потом приобрели телевизор, потом холодильник, а в середине 50-х и автомобиль ГАЗ.

К сожалению, появились и завистники. Коров пасли в стаде. Нанимали пастуха на всю деревню, когда не было пастуха, то пасли дети по очереди по несколько человек. Выгоняли на заре и на закате возвращались. Днем на дойку хозяйки ходили сами на выпас с ведрами. У Давыдовых корова давала больше всех молока. Ведро (12 литров) и Миша еще нес бидончик литра на три. А остальные женщины не надаивали и десяти литров. Каким-то образом подговорили ветеринара, и при очередной проверке у коровы был обнаружен бруцилёз, очень опасное заболевание для человека. Как сейчас мы понимаем, такое в принципе невозможно — только у одной коровы из стада. И было приказано корову зарезать. Сколько было слез в семье. Зарезали кормилицу. А в доме уже пятеро детей. Насобирав денег (наверное, не очень скоро это произошло), опять Алексей Иванович оправился за коровой в другую область. Привел. Снова зажили.

 Умер Сталин. Произошла смена власти. Перемены в деревнях. Повышение налогов на все. Каждое плодовое дерево, каждый куст, вся живность — все было подсчитано и все обложено налогами. В общем, легко не жили. По указу Хрущева Н.С. уводили со дворов коров в колхозные стада, компенсации были ничтожными. Опять проруха. Алексей Иванович развел кроликов. Дети хоть и не голодали, но есть хотели всегда. Вспоминают, как ждали матушку из магазина. Она приносила хлеб, отрезала каждому по краюхе и насыпала ложкой прямо на стол горочку сахарного песка. Вкусно было неимоверно, съедалось все до крохи. Миша в 8 лет первый раз попробовал манную кашу, когда родился младший брат Коля. Так он до сих пор любит манную кашу, как самое заветное кушанье.

Дедушка с бабушкой Давыдовы Иван Васильевич и Прасковья Ильинична до войны жили в д. Мартюшино Истринского р-на, а позднее в Сычевках, в избушке, построенной в 1942 году, на этой же улице, где жила семья сына Алексея, в двух минутах ходьбы друг от друга. Бабушка умерла вскоре после войны, в 1946г. Дедушка умер в 1950 году от инсульта (похоронены на Истринском кладбище).

После смерти деда Давыдова Ивана Васильевича в 1950 году изба с садом были проданы, т.к. средств к существованию большой семье всегда не хватало. Сейчас на этом участке отстроился и живет правнук приобретшего избу.

Бабушка (по матери) Стулова Прасковья Дмитриевна (отчество вымышленное) была уже больной и умерла 20.01.1948 года в возрасте 77 лет. Похоронили ее на Истринском кладбище. В семье Давыдовых жила не всегда. По очереди: то в Колпаках у сына Николая Максимовича, то приезжала к дочери в Сычевки. В последний приезд сказала зятю: «Лёш, я ведь к тебе помирать приехала», наверное, чувствовала. Она очень любила Михаила и как наказ всегда повторяла: «Миньку берегите». Сама она попала в Россию малолетней (3-4 года) девочкой, откуда не знала, помнила, что с матерью её долго (несколько дней) везли морем. Мы предполагаем, что она была либо гречанкой, либо турчанкой (войны с Турцией и на Балканах) ориентировочно 1871 года рождения, воспитывалась в детском приюте. Что стало с ее матерью в России неизвестно.

Дедушка по материнской линии Стулов Максим Ефимович родом из деревни Колпаки Рузского уезда ориентировочно 1870 г/р. До революции деревня Колпаки относилась к приходу церкви Спасской села Ильинского-Толбузина, Мамошинской волости, Клинского уезда. Максим Ефимович был очень хорошим столяром (скорее всего и фамилия по ремеслу). После отмены крепостного права бесфамильным крепостным присваивали фамилии в основном по именам (Иванов, Васильев, Федотов), а по ремеслу – только уважаемым в округе и хорошим мастерам (Кузнецов, Бочкарев, Столяров). М.Е. всей округе делал мебель очень хорошего качества, по воспоминаниям внуков, долгое время у них был диван с резьбой, выполненный его руками, но с переездами и новой модой, диван остался у чужих людей. Максим женился на Прасковье Дмитриевне предположительно в 1900 году. Венчались (в какой церкви неизвестно). Жили в деревне Колпаки (сейчас – ж/д станция Чисмена), на границе Волоколамского, Рузского и Клинского уездов. Родились пятеро детей:

1. Николай Максимович Стулов 1904 г/р. Женат был на Марии Васильевне. Дети: Владимир 1936г/р (умер рано – в юности), Анатолий (1937г/р – 2010), Галина и Александра (двойня) - 11.05.1940г.р., Татьяна (1952г/р).

2. Гавриил (погиб в ВОВ) остались дети: сын Стулов Борис Гаврилович (1939-2014) и дочь Лидия (живет в Звенигороде). Борис работал связистом на Рижской ж/д, был женат на Валентине Федоровне, родились две дочери Любовь и Галина (живут в Устиновке, Н-Петровск), у дочерей по двое детей; один из них, Бучин Михаил, живет в Истре.

3. Иван Максимович был женат на Клавдии Клочковой, И.М. погиб в ВОВ, остался сын Герман, от травмы, полученной в детстве, у него вырос горб, умер рано, в юношеские годы. Клавдия второй раз вышла замуж (детей больше не было) и жила в Москве.

4. Александра Максимовна родилась 19 ноября 1914 года, вышла замуж за Давыдова Алексея Ивановича, вырастила пятерых детей, умерла в почтенном возрасте 84 лет, похоронена на Истринском кладбище.

5. Клавдия 1916 г/р, умерла при родах во время войны в 1941 или 1942 г., до 30 лет не дожила, была замужем за Кольцовым Егором – егерем Румянцевского лесничества (их дочь Людмила 1939 г/р, сейчас живет в Звенигороде).

Семья Стулова Максима Ефимовича жила в очень большом доме в д. Колпаки: дед Максим с бабушкой Прасковьей Дмитриевной, семьи сыновей Гавриила и Николая; дочери вышли замуж, уехали; сын Иван с семьей жил тоже в Колпаках, но в отдельном маленьком доме.

Умер дедушка Стулов Максим Ефимович до войны, похоронен на Колпаковском кладбище.

Военный эпизод: Бои в 1941-1942г.г. на волоколамском направлении шли очень тяжелые. В Колпаки пришел легендарный политрук Клочков, который воевал у генерала Панфилова (он был родным братом Клавдии – жена Стулова Ивана Максимовича), и предупредил, что немцы отступают и скоро будут в Колпаках, надо уходить в окопы. В деревне началась паника. Кто в чем был, побежали в лес, в землянки, окопы. Жена Николая Максимовича – Мария Васильевна с четырьмя малолетними детьми на руках, всех увести одновременно было невозможно. Двое старших (Володя и Анатолий) тащились, держась за подол, а на руках была полуторагодовалая Шурочка, вторую из двойни (Галю) она оставила дома. Довела их до окопа и бегом обратно в деревню за малышкой. Начался обстрел, когда вернулась с ребенком в окоп, её охватил ужас при виде ребенка. Девочка видимо от испуга и крика, вся вылезла из одеяла, а мороз – 35-40 градусов, простыла, тяжело заболела и вскоре умерла. Сколько они находились в землянках – никто не помнит. Так из двойни осталась одна Галина Николаевна (по мужу Федотова), которая сейчас живет в Москве, имеет дочь Елену Юрьевну и внучку Аннушку.

Когда жители вернулись в деревню, увидели страшную картину, вся деревня была сожжена немцами, кроме самого большого дома (дома Стуловых) – видимо, немцы там сами пересиживали и обогревались, а сжечь или не успели, или не захотели. Так вся деревня набилась к ним в дом, сколько там было народу неизвестно, но до весны 1942 года дожили все.

 Николай Максимович Стулов прошел всю войну. Имел награды: два ордена Славы, много медалей. Он был инвалидом ВОВ, имел очень тяжелое ранение: пуля вошла через рот, вышла через глазницу, позже ему сделали стеклянный протез. Николай Максимович и Александра Максимовна были дружны, войну пережили только они из такой большой семьи. Н.М. очень любил сына сестры Александры – Давыдова Михаила из Истры, всегда брал к себе на летние каникулы в деревню Колпаки в помощники по хозяйству. Михаил с детства умел хорошо косить, отец ему рано (10 лет) сделал косу под его рост, и он косил наравне со взрослыми, носил воду, крыл крышу (тогда соломой). Николай Максимович любил племянника за трудолюбие, доброту, любознательность, много ему рассказывал о жизни. Мать Александра Максимовна давала с собой сыночку бидончик сахара. Михаил ходил в лес с двоюродной сестрой Галиной по грибы и ягоды, приходя, заваривал на костре ягоды с небольшим количеством сахара и так делал, пока бидончик не становился полным, чтобы можно было отвезти домой, а там уже матушка доводила варенье до нужного состояния.

Однажды Миша, придя из школы, ему было примерно 7-8 лет, видит, что отец Алексей Иванович собирается в Колпаки, то ли по делу, то ли просто в гости, это было 21 ноября 1951 или 1952 года, Миша напросился с ним. На паровичке доехали до Чисмены, а дальше пешком через лес, там примерно 10 км. Погода была морозная и очень вьюжная. Они сбились с тропы и блуждали по лесу много часов, иногда понимали, что ходят по кругу, т.к. встречали свои же следы. Лес раньше был в тех местах дикий, водились и рыси, и волки встречались. Ребенок совсем устал и очень хотел есть. Конфетки, всего несколько штучек, которые взяли с собой для двоюродной сестры Гали, уже были съедены, и маленький Миша шел и нюхал варежку, в которой остался запах от лакомств. Прошли десятилетия, но он до сих пор помнит запах этой варежки. Плутали долго, потерялся шарфик, повязанный у мальчика на шее, увидели стог, ребенок умолял заночевать в стогу, но отец очень строго сказал: «Ляжем, и только в феврале нас тут найдут, когда приедут за сеном для скота». Делать нечего, пошли дальше, наконец, они услышали звуки гармошки, играл и пел Николай Максимович (в Колпаках Михайлов день был Престольным праздником), немного прошли, ветер сменил направление, опять тишина, и так еще несколько часов, пока, наконец, не вышли на огонек. Могли погибнуть.

Когда старшие дети Николая Максимовича выросли, обучились и разъехались, в Колпаках остались родители и младшая дочь Татьяна, которой надо было устраиваться на работу. Н.М. дали участок в деревне Шапково (ст. Лесодолгоруково). Дом в Колпаках разбирали Николай Максимович и Алексей Иванович с Михаилом. Потом ставили на новом месте. Так что с юных лет Михаил помогал и в таких серьезных делах. Позднее оценил его работу с топором тесть – хороший столяр-модельщик. К 70-ым годам 20 века редкий молодой человек мог мастерски орудовать столярными инструментами.

Умер Николай Максимович в 1974 году (захоронен в Колпаках), он был очень веселым человеком, любил повторять «Герои не умирают», играл на гармошке, пел, плясал. Позднее его жена Мария Васильевна и младшая дочь Татьяна переехали из Лесодолгорукова в пос. Нахабино. Татьяна до пенсии работала в Красногорском суде. Мария Васильевна умерла, похоронили в Нахабино.

Деревни Колпаки не существует, сейчас там располагаются дачи Московского Ботанического сада. Дом не сохранился, сохранилась черемуха (огромное дерево), в которой прятался Миша, если случалось что-либо напроказничать.

Александра Максимовна (19.11.1914 – 05.03.1999) – мать семейства. До замужества жила в деревне Колпаки Волоколамского уезда. Алексей пешком бегал из своей деревни Мартюшино (близ села Синева Истринского р-на) через лес в деревню Колпаки (примерно 20 км) на свиданья к своей невесте. Александра была необычайной красоты (смесь крови: мать турчанка или гречанка, отец русский – это всегда очень красивые дети). Вышла замуж за Давыдова Алексея Ивановича в 1938 году, родила пятерых детей. Трудилась в колхозе, потом в своем большом хозяйстве. Косила траву, ворошила сено, заготавливали на зиму сено всей семьей.

Содержала дом, шила, готовила, пекла пироги, куличи на Пасху, собирала родных, все делала с улыбкой, несмотря на тяжесть бытия. Помогали по хозяйству старшие дети Валя, Миша. Однажды, накануне Христова Воскресения, Миша пришел из школы (уже был пионером), а матери было некогда, и она попросила его сходить в церковь, освятить кулич. Миша положил красный галстук в карман, вышел на улицу, встретил приятеля, тому тоже наказали освятить кулич. Церковь была километрах в трех от дома, в Первомайском за Н.Иерусалимом. Шли-шли, болтали, переходили по мостику через речку, погода прекрасная, а кулич с яйцами тяжелый. … Приятель говорит: «Какая разница, какой водой полить, что святой, что из речки?» Побрызгал свой кулич и отправился назад, чтобы побыстрее выскочить гулять. Миша понимал, что ему доверили важное дело, и не мог обмануть. Дошел до церкви, сделал все, о чем просила мама, и только после этого вернулся домой… Ответственность с малых лет!

Александра Максимовна была доброй матерью, дети росли в любви, труде, находила время для их обучения (читать умели все еще до школы), учились хорошо, получали грамоты и благодарности. Дети:

1. Валентина Алексеевна 25 ноября 1939 г/р. В школу пошла после войны, беднота была жуткая, отец ей раздобыл сумку от противогаза (это была такая роскошь по тем временам), тетрадей не было, писала на обрывках бумаги и газет, но тяга к знаниям была высока. Училась на одни пятерки. В старших классах начала писать рассказы. И, похоже, получалось неплохо, один из ее рассказов был опубликован в книге, в которой были произведения уже известных писателей. Позднее, кто-то из известных людей – член Союза писателей приезжал к Давыдовым в Сычевки, и уговаривал, чтобы они ее отпустили на обучение в литературный институт. Но … не уговорил. Валентина закончила радиошколу в Москве и всю жизнь работала телеграфисткой в Штабе гражданской обороны г. Москвы, потом в Штабе ГО РСФСР. Живет в Истре. Имеет дочь Юлию 16 августа 1970 г/р, внука Дмитрия 1993 г/р.

2. Надежда Алексеевна 2 мая 1941 г/р. По окончании школы поступила в училище, занималась ремонтом часов. Некоторое время работала на Рижской железной дороге, дистанция Москва – Волоколамск, ремонтировала часы на платформах. Потом была проводницей на загран. направлениях. Потом работала в доме быта (ремонт часов). Была замужем за Татариновым Алексеем Васильевичем, разошлись, не прожив и двух лет. Позднее сами не понимали – зачем? Причина неясна. Алексей всегда навещал семью Давыдовых, дружили. Ходили на охоту с мужчинами, рыбачили, помогал чем мог (работал на грузовой машине). Алексей Васильевич до последних своих дней просил Надежду вернуться. Не получилось. Умер в 58 лет. Похоронен на Истринском кладбище. Надежда замуж больше не вышла. Детей не было. Фамилию не изменяла. Татаринова Надежда Алексеевна проживает в Сычевках в родительском доме.

 3. Михаил Алексеевич 5 февраля 1944г/р.

Учился в средней школе им. А.П. Чехова (г. Истра) с 1951г. по 1959г. Учился хорошо, первый класс закончил с благодарностью и памятным подарком. Это была толстая книга Виталия Бианки «Лесная газета». Помнит, с какой гордостью возвращался из школы, хотелось побыстрее прибежать и начать читать книгу, а его вела мама и он никак не мог понять, что же она так медленно идет, повзрослев, понял причину, она же была на сносях, через неделю Коля родился, 1 июня 1952 года, а весил он 4 кг 500г. Миша учился легко, очень много читал. И когда после 8-го класса пришел забирать документы, классная руководительница и директор школы не отдавали, настаивали, чтобы закончил среднюю школу. Но прошел слух, что не будут выдавать на руки паспорта деревенским жителям, это 1959 год. И нужно было что-то делать, чтобы не остаться привязанным к колхозу.

Работать в деревнях было некому, молодежь перебиралась в города или вербовались на целину. Естественно такой порыв не мог обойти и Мишу. Лет в 12 он с приятелем отправился в военкомат проситься на целину, предполагая, что без них там никак не обойдутся. Но военком их выслушал и предложил немного подрасти, получить специальность, и уж потом приходить записываться на целину. Еще подростком чувствовал себя мужчиной, ответственным за мать и сестер, это было привито семьей и обществом.

Вместе с другими мальчиками Миша ушел из школы по окончании 8-го класса и поступил в ремесленное училище в Тушине. Практику проходил на Тушинском авиационном заводе (тогда почтовый ящик). Чуть не погиб. В цеху на одном станке сорвалась многотонная станина, и полетела в ту сторону, где находился практикант, напротив стоял другой станок с углублением, благодаря тому, что мальчик был довольно щуплым, его впечатало в это углубление, он там уместился, повреждений не было. Остался жив, и на всю жизнь понял, что такое безопасность труда.

Погибнуть мог много раз по жизни:

- В детстве, года 3-4 было, с девочками катались с горки на салазках соседской девочки Ларисы, сестра Надя разбежалась и толкнула санки, он так и въехал на них в реку (Истра была позаберегам во льду) на течение. Санки уплыли, ребенок был одет в мамину душегрейку из меха и подпоясан, это его и спасло. Воздух, собравшийся в верхней части одежды, позволил держаться на плаву. Среагировала старшая сестра Валя, бегом помчалась домой с криком: «Мишка тонет». Отец как был в одной рубашке бегом к реке. Мальчик держался за кромку льда, замерзли руки, оперся на локти, держался из последних сил, увидел наверху бегущего отца, понял, что это — его спасение. Добежал отец, лег на кромку льда и вытащил бедолагу. Жив остался, слава Богу!

- Лет в 6-7, плавать еще не умел, вдвоем с другом поплыли на лодке покататься. Миша стоял с веслом, как заправский лодочник, Вова сидел на сиденье. Вдруг что-то пошло не так: то ли наткнулись на что-то в воде, то ли гребец потерял равновесие, лодка закачалась, и стоящий Миша оказался в реке, барахтался долго и пошел ко дну. Помнит, как сам себе сказал: «Ну вот, я утонул», в этот момент перед глазами мелькнуло тело в черных трусах, успел подумать: «Вовка тоже утонул» и потерял сознание. Очнулся на берегу, когда из него вытекала противная теплая вода, коли успела согреться, значит, не сразу откачали. Соседская девушка пришла на реку мыть посуду и увидела одного мальчика в лодке, поняла, что есть второй, нырнула и достала бездыханное тело. Повезло. Домой прибежал. Зуб на зуб не попадает. Отец: «Где был?» – «Я утонул.» – «Ах, утонул, сколько раз было говорено: лодку не брать». Получил тумаков по первое число. Но реку любил всегда. Научился прекрасно плавать. Сам клеил маски (купить было невозможно) из подручных средств. На первую полученную стипендию поехал в Москву в магазин «Пионер» (находился на Тверской улице), покупать ласты. Стоит, выбирает. Подходит иностранец, попросил посмотреть его покупку, пощупал, с иронией вернул. Сейчас мы понимаем – что это было за качество, по сравнению с иностранным. Но, как бы с одобрением погладил по голове, и сказал мол, «Молодец, плавай!». Уже в 80-е годы сопоставив даты, и увидев фильмы о подводных съемках, Миша понял, что это был сам Жак Ив Кусто, во время своего первого визита в Москву. Так что получилось, что сам великий океанолог, пловец и ученый благословил его на подводное плавание.

- Будучи взрослым, тело было еще гибкое. Занимался подводной ловлей рыбы, запутался в ивовых корнях, от плеч до ног, как ивовый прут при плетении корзины, когда погнался за крупной щукой. Воздух в легких кончился, а на поверхность подняться не может. Но у него всегда была великая сила воли. Как он рванулся, сам не понял, но клок кожи на спине был вырван с мясом. Выжил. Слава Богу и Ангелу Хранителю!

До старости Михаил Алексеевич увлекался подводным плаванием, моржеванием. Имел неплохое снаряжение. Приобрел первый водолазный костюм «Садко», в начале 70-х годов такой можно было иметь только профессионалам, договорился, переплатил, был счастлив. Много лет снабжал рыбой и семью, и родных, и друзей, оставалось и на продажу. Позднее купил долгожданный «Калипсо» – французский летний «мокрый» неопреновый костюм для плавания. Когда покупал, носил 48 размер, с годами возмужал до 52-го, но ухитрялся напяливать, резина и трикотажная подкладка не выдерживали, рвались, сам ремонтировал, клеил и продолжал плавать. Однажды мы были на озерах то ли в Ленинградской области, то ли в Карелии, и там встретили такого же одержимого пловца, разговорились, ему было 50 лет. Миша про себя подумал: «Надо же, такой старый, а все плавает довольно подолгу». Но не заметили, как пробежало время, Михаил занимался подводным спортом до 65 лет!

Возвращаясь к юным годам. Михаил закончил ремесленное училище. Работал на Тушинском авиационном заводе до армии. В семье уже был автомобиль. Отец многие работы по ремонту машины перекладывал на Михаила, таким образом, постепенно приучая к технике. До армии получил права. В армию призвали в 1963 году. Служил в Германии (тогда ГДР) водителем в танковой части. Демобилизовался в 1966 году. Работал водителем в разных организациях г. Истры (ВНИИЭМ, пожарная часть, почта, ресторан), имел коммуникабельный характер, всюду появлялись друзья, с которыми общался долгие годы. Одновременно закончил вечернюю школу 9-10 класс, получил среднее образование. 7 ноября 1967 года женился на Наталии Николаевне, жили в доме родителей в Сычевках, не все складывалось как хотелось. В августе 1968 года родился сын Михаил (назван в честь погибшего дяди по линии матери — тот был здоровяком и весельчаком, погиб при несчастном случае: шел по краю железнодорожной платформы с рюкзаком, проходила электричка, и лямка рюкзака зацепилась за боковое зеркало…)

Наталья почти сразу подала на развод. Но тогда вышел закон: не разводить супругов, если в семье есть дети, не достигшие одного года. Пытались помириться, перешли жить к другим родителям, не получилось. В 1969 году последовал развод. Вскоре Наталья вышла замуж.

Михаил в 1972 году перешел на работу в Москву в Штаб гражданской обороны РФ на должность техника связи. Там встретил свою вторую жену Кузьмину Зою Ивановну. Поженились 14 декабря 1974 года. 1 ноября 1975 года у них родилась дочь Евгения. Жили в Люберцах в двухкомнатной квартире Зоиных родителей вместе с родителями и младшей сестрой Татьяной (6 человек, комнаты проходные, совмещенный санузел, кухня – 6 кв. м), но ссор никогда не было. Михаила приняли в семью, и всегда относились с большим уважением. Тесть (Кузьмин Иван Ильич) работал на Ухтомском вертолетном заводе, был классным столяром-модельщиком и был на хорошем счету у директора завода и руководства конструкторского бюро. А также, что тогда имело немаловажное значение, занимался общественной работой: неоднократно избирался председателем цехкома, был членом народной дружины, имел много друзей, которые и подсказали, что нужно обратиться к директору, чтобы улучшить жилье. Таким образом, он получил неподалеку еще одну квартиру для себя, жены и младшей дочери.

Семья Давыдовых Михаила и Зои жила в очень затрудненных материальных условиях (раньше после родов женщине оплачивался только декретный отпуск в 56 дней, а далее без оплаты). Михаил работал всегда очень много, не гнушался никакими подработками. Зоя училась на 5-ом курсе института без академического отпуска. С малышкой Женей сидели все члены семьи: и родители, и дедушка, и бабушка (все же работали), и прабабушка, и тётя (зачастую с одноклассницами). Женя росла очень спокойной девочкой, давала по ночам спать, как будто понимала трудности взрослых. После отъезда родителей из квартиры мебели не было. Нужно было приобретать. А на что? Михаил, вместо отпуска, поехал на север на заработки (г. Енисейск Красноярского края). Работал там по 14 часов, без выходных. Привез деньги, купили мебель. Зоя через год после рождения дочки вышла на работу. Стало немного легче. Всегда откладывали какие-то деньги на предстоящий отпуск и на развлечения. С удовольствием ходили в театры, на концерты, на выставки, ездили на разные экскурсии по городам и весям, жили интересной, насыщенной жизнью. Но оставаться в Люберцах Михаилу не хотелось, огромный перенаселенный город удручал его. Да и без реки очень скучал.

Во время отпусков ездили по городам, озерам, рекам средней полосы и севера.

Когда подросла Женя, решили меняться на Истру. Родители Зои возражали, конечно, но решение молодых приняли, помогли с переездом. В Истру приехали в мае 1979 года. Дочку надо было устраивать в детский сад. Мест не было. Сады все ведомственные, а Зоя и Михаил работали в Москве. Нужно было искать, через кого пристроить ребенка. Помогли связи. Посоветовали обратиться в РайОНО, там подсказали имя и адрес заведующей ближайшего садика. Ходили, уговаривали, ответ один – «Мест нет». Помог случай: Михаил пришел в садик с очередными уговорами, а там пригласили из фотоателье фотографа для съемок детишек. В саду погас свет, заведующая его гонит, вроде «не до Вас сейчас», Михаил не растерялся, говорит: «Свет будет через 10 минут, возьмете ребенка?». Вера Сергеевна согласилась, делать нечего. Свет был восстановлен, Женя пристроена…

 Через три дня опять возникла проблема. Её взяли в среднюю группу (от 4-х до 5-ти лет). А она была очень развитым ребёнком, уже и читала, и рисовала, знала много стихов наизусть, была хорошо поставлена речь (говорила сложными предложениями с эпитетами, восклицаниями и т.д.). Воспитательница сказала: «Женю нужно переводить в старшую группу». Вера Сергеевна Газова опять пошла навстречу. Перевела. А через год соответственно из старшей группы в подготовительную.

Из садика вместе со всеми хотелось идти в школу. Школа переполнена. Принимали только тех, кому уже исполнилось 7 лет на 1 сентября, т.к. набрали уже шесть первых классов (впервые в истории школы им. Н.К. Крупской) по тридцать человек в каждом классе, нам отказали категорически, опять пришлось просить Веру Сергеевну. Она лично пришла к завучу, объяснила, что таких детей и семей мало в Истре и уж кого-кого, а Женю Давыдову надо принять, помимо знаний, она и ростом была выше всех в группе. Тогда завуч пригласила на собеседование ребенка. Поговорила, спросила: как она считает, знает ли буквы, а Женя не растерялась, на столе лежала газета «Правда», начала бегло читать одну из статей-передовиц, чем полностью сразила Светлану Михайловну. Так Женя стала ученицей 1-го «Е» класса.

Училась очень легко, с любовью. Занималась в разных кружках: балетном, ходила в бассейн на другой конец города, училась в художественной школе, потом курсы стенографии, от музыки отказалась, хотя дома было фортепиано, родителям сказала: «Играть буду только на арфе или на флейте!». Класса арфы, равно как и флейты, в Истринской музыкальной школе в те годы не было, так что осталась без музыкального образования, позднее классе в 8-м поняла, что имеет пробел, стала заниматься с педагогом по классу гитары. Женя хорошо играла и пела, стеснялась, конечно, и пела только в домашнем кругу или среди близких друзей. Потом оказалась в компании ребят, которые играли и пели почти профессионально. Больше инструмент в руки не брала, а жаль. Но музыку любит, понимает, слушает, ходит в филармонию, консерваторию.

Художественную школу окончила с отличием.

Школу могла закончить с медалью, нужно было только пересдать два предмета. Отказалась. Т.к. нужно было готовиться к поступлению в ВУЗ (а уже СССР распался), а обучение становилось платным по многим престижным специальностям, все силы были направлены на подготовку. Занималась на подготовительных курсах и самостоятельно. Аттестат получила очень хороший, легко поступила на бюджетное отделение Московского института легкой промышленности. Закончила с «красным» дипломом. На третьем курсе решила переквалифицироваться, заняться английским языком, много занималась самостоятельно, с репетиторами, на подготовительных курсах Ин. яза. Все получилось! Вскоре после получения основного диплома, была зачислена в Институт иностранных языков им. Мориса Тореза на второе высшее образование. Закончила также с «красным» дипломом: основной английский язык, второй – французский.

Работала в разных организациях, сначала после института недолго помощником руководителя, потом переводчиком и техническим писателем. В 2000 году вышла замуж за Горшунова Евгения Евгеньевича. В 2006 родилась дочь Валерия. В 2007 предложили помогать делать переводы для ЗАО «Лаборатория Касперского», работала от случая к случаю без оформления, на дому. В 2009 году была принята на постоянную работу. Одновременно стала изучать итальянский язык.