Лоста моя дорогая, тебе посвящаю рассказ…

Вологду-красавицу любят все, ею гордятся, любуются, ей посвящают стихи и песни, о ней пишут картины и делают зарисовки. Гости города, побывавшие в Вологде хоть раз, мечтают снова вернуться в этот красивейший старинный город, тихий, светлый и спокойный. И это здорово! А мой рассказ о малоизвестном, самом дорогом и любимом для меня уголке Вологды - Лосте. Давно хотелось составить жизнеописание Лосты, но, увы… Никакой обобщающей литературы по истории Лосты я не обнаружила. Лишь сухая историческая справка сообщает о том, что с 1895 г. до 1917 года это был просто разъезд № 33 –Турундаево, да небольшая заметка, гласящая об обнаружении в 1940 году больших болот с залежами торфа вблизи юго-восточной части Вологды. Вот и всё, пожалуй, что известно об истории моей Лосты.

Мне посчастливилось родиться в посёлке торфяников с необычным названием «Торфоболото», украсившим в моём первом паспорте графу «место рождения», что вызывало неприкрытую усмешку знакомых.

Я не испытывала неловкости и стыда за это, зато был лишний повод поведать историю возникновения этого населённого пункта с красивым необычным названием-Торфоболото.

О том, что торф-это очень хорошее топливо и удобрение - знают все. А вот как добывали его - мало кто представляет, да и представляет ли? Моя детская память возвращает меня в то время, когда женщины, а среди них и моя мама, стоя по колено в болотной жиже, доставали торф, резали его специальными резаками в виде кирпичей и укладывали в клетки на просушку. Высушенный торф по узкоколейке отправляли в Вологду для местных электростанций.

По мере того, как торфодобыча набирала значимость, производство по торфоразработкам росло и развивалось. Для торфодобычи нужны были рабочие руки: активно шла «вербовка» работников со всех уголков России. Татары, украинцы, белорусы, чуваши - вот те герои-труженики, поднимавшие это тяжёлое хозяйство . Торфоуборочная и торфодобывающая техника была уже более совершенна, но, не смотря на это, труд торфяника оставался очень тяжёлым, так как качество добываемого торфа зависело только от сухой солнечной погоды, и людям приходилось сутками, без сна и отдыха, убирать торф на изнурительной жаре. Я помню обжигающий жар раскалённого торфа под босыми ногами, неся отцу еду на торфяное уборочное поле. Ведь столовых тогда не было, и мы, ребятишки, носили своим родителям еду. Но сложнее всего было найти торфоуборочный комбайн отца: в облаках торфа номер не просматривался и приходилось бегать по торфяным картам за комбайнами, чтобы найти папин. Счастье переполняло мою детскую душу, когда папа был «выслежен» и его красивая улыбка и добрые карие глаза, не смотря на толщу торфа на лице, озаряли меня. «Шабашка», принесённая мной, делилась поровну и эта простая и бесхитростная еда на всю жизнь осталась у меня самой любимой – окрошка на хлебной закваске и варёная картошка, купающаяся в подсолнечном масле с солью.

Значение труда турундаевских торфяников было неоценимо, ведь Вологодская ТЭЦ с 1955 года начала работать на твёрдом топливе – торфе, обогревая приличную часть Вологды.

Постепенно посёлок разрастался. И на выкорчеванной земле начали выстраиваться ленты шлако-блочных бараков для временного поселения. Торфопредприятие богатело и смогло уже подумать о расселении своих работников из ветхих времянок в более благоустроенное жильё. Как на дрожжах стали возводиться многоэтажки, детский сад и ясли, новый клуб, магазин. Больше всех жители Лосты радовались построенной в 1963 году новой школе. Ведь ребятишкам приходилось добираться до деревенской школы, расположенной в 3-х км от посёлка, через грязь, ухабы и канавы, затопленное от весеннего паводка поле. Ребята постарше (четвероклассники), переносили на «закукорках», т.е. на плечах нас, первоклашек через затопленные места. Но самое страшное, через что прошли наши родители-это переход детей через нерегулируемые никем железнодорожные пути по дороге в школу.

В строительстве школы принимали участие наши родители, наши родные, добрые родители, совершенно бескорыстно, жертвуя своим отдыхом после тяжеленного труда. Мы, путаясь у них под ногами, тоже пытались помочь, кто - чем мог. Об охране труда вряд ли кто думал: к первому сентября нужна была школа! И она открылась. Ровно в назначенные сроки. Все плакали, и мы, не понимая отчего, тоже.

Лосту очень люблю. Люблю гулять по улицам старой Лосты, рассказывать внукам о своём родном доме, которого уже давно нет, а воспоминания живы:- «Вот здесь он стоял. Вот у этих деревьев строили шалаши. Здесь готовили для кукол еду. Этот дом стал родным домом и для ваших родителей». Рассказываю им, каким чудом для нас был чердак под крышей дома и маленькое чердачное окно, откуда окружающий мир казался совершенно другим. Конечно, по прошествии лет я понимаю, что чердак для нас был зоной свободного общения друг с другом: ведь все мы просто-напросто жили в коммуналках.

А игры? В какие игры играли мы, уже повзрослевшие 12-13-летние девчонки и мальчишки! Обхожу заветные игровые места, некогда так любимые мной и моими друзьями. На этом месте играли в «Лапту», а на этом – в «Салочки». С удовольствием прохожу по тем, мне известным тропинкам, где искали друг друга по «стрелам», прятались друг от друга. А здесь работала моя мама прачкой. Это - бывшие ясельки - так их тогда называли. Наверное, потому, что воспитанники яселек были уж очень малы – от двух месяцев. То время я помню, когда мамочки каждые три часа приходили кормить своих «пупсиков». Мамочки надевали белые халаты, прикладывали к груди младенцев и на всю «кормильную» комнату слышалось сладкое дружное почмокивание, умиротворённое гуление, благодарное поглаживание пухлой ручонкой материнской груди. В то время о здоровье детей заботились очень хорошо. Дети росли здоровые, закалённые, малоболеющие.

Надо заметить, что «завербованные» когда-то на торфоразработки люди обрусели и уже не могли себя представить вне этого, выстраданного потом и солью, маленького вологодского уголка под названием Лоста. Их дети, внуки, уже и правнуки населяют наш микрорайон. Я очень благодарна судьбе за то, что мне посчастливилось знать этих замечательных людей, общаться с ними, воспитывать их внуков и правнуков, рассказывать о них своим детям, внукам, воспитанникам, знакомить их с заветными историческими уголками своей малой родины. К сожалению, уходят из жизни эти прекрасные люди, уносят с собой нераскрытые странички истории Лосты, поэтому необходимо собирать, сохранять по крупицам всё , что мы о ней знаем и ещё узнаем.

Сейчас, конечно, трудно представить, что красивая, ухоженная, зелёная, цветущая Лоста некогда была болотистой местностью, богатой клюквенными, морошечными, грибными местами да смело пробегавшим лесным зверем.

Да, моя любимая Лоста, очень хороша и красива. И огромной радостью для всех жителей нашего посёлка стало приобретение Лостой в 1993 году статуса города Вологды. С тех пор Лоста стала ещё краше и привлекательнее. Вырос жилой комплекс, построен большой детский сад, к сожалению, доступный не для всех маленьких лостовчан. Это проблема Лосты № 1. Особой гордостью у лостовчан считается построенная в 2012 году автомобильная дорога, в день открытия которой некоторые жители целый день встречали и провожали каждый рейс автобуса и плакали от счастья. Конечно, гордостью Лосты можно было бы считать и железнодорожную станцию, являющуюся одним из самых крупных железнодорожных узлов России. Но для жителей Лосты это всего лишь неудобство, угроза для жизни. Не будем оспаривать их мнение.

А ещё Лоста-это огромный дачный массив. Бабушки и дедушки спозаранку бредут на свои «фазенды», как они сами любовно называют свои огороды. Невозможно пройти мимо бабушки, не купив продаваемый ею пучок свежей зелени, семейку оранжевой морковки, даже если это тебе и не нужно. Люблю этих бабушек, так напоминающих мне мою маму.

Люблю Лосту- в ней такое огромное количество детей и беременных женщин!

Люблю Лосту- за цветущий вид, отремонтированные дороги во дворах домов, развитую инфраструктуру.

Люблю Лосту - в ней так много талантливых и творческих людей.

Люблю Лосту- в ней живут самые приветливые, трудолюбивые, воспитанные вологжане.

Приезжайте к нам, убедитесь сами!