**Пояснения:**

В косых //…// скобках мои комментарии.

**БЫЛО**

**Антонина Митрофановна Фоменко**

**(дети, внуки)**

 Родители: потомственный почетный гражданин Митрофан Иванович Яковлев и законная жена его Анна Александровна. Крестные: Иван Митрофанович Яковлев (родной брат) и крестьянка Александра Павловна Кобякова (девица).

 …четырнадцати лет //начало предложения, пишем с большой буквы.
В данном случае это не вырванная из контекста фраза, а её начало//, окончив 4 класса сельской школы, Антонина уехала в Харьков к двоюродной сестре отца – тёте Жене. Там ее устроили контролером пищи в ресторан. Работала до голодовки 1933 года. Когда все труднее стало покупать, выстояв длиннющую очередь, маленькие две буханочки хлеба, одну из которых продавала, чтобы купить что-то другое съестное, написала родным в Чиглу: «Умру с голода» /неправильно выстроенное предложение, очень тяжело воспринимается/. Написала откровенно, потому что шло к тому.

 Приехала на родину: МТС, работа счетоводом //см. выше//. Девушкой, 20-ти летняя Антонина была видной. //при использовании словесно-цифровой формы записи буквенные наращения после числительных не пишутся: восьмидесятипятилетний / 85-летний; двадцатилетний / 20-летний// Директор МТС стал домогаться молодой работницы, но получил решительный отпор. Свою подчиненную уволил. Да не просто уволил, а со страшными строками приказа: «…как социально чуждую».
В обосновании приказа похотливый директор привел довод: прадед Антонины был священнослужителем и личным дворянином. Почти год шло разбирательство жалобы девушки. На работе ее восстановили, выплатили компенсацию, но в МТС Антонина не осталась, в 1936 году снова уехала в Харьков.

 Жить стала у брата, Григория Митрофановича, работать продавщицей в заводском магазине. Здесь познакомилась и вышла замуж за Петра Фоменко. Первый ребенок – сын Эдуард не дожил до года восьми дней, дочь Альбина родилась в Монголии, куда направили служить мужа, военного командира.

 – Монголы детей воровали. Свои-то умирали, грязно жили, и у меня чуть не украли собственную дочку, – вспоминала Антонина Митрофановна. //здесь не прямая речь, а воспоминание, цитата. Уместнее взять в кавычки//

 В селе Татарское, где после Монголии оказались с началом войны, жили впятером на один офицерский аттестат мужа. Но были привезенные из Улан-Батора домашние вещи, ходили за много километров менять их на продукты.//Неправильная конструкция, предложение не согласовано//

 Закончилась война. Переехала в Чиглу, а раненный муж, Петр Фоменко, был в Каунасе, где после ранения лежал в госпитале. Вызвал телеграммой, чтобы рассказать, что живет с другой женщиной. О той «жизни» рассказала Альбина:

 – Нажарила мама картошки. Отец есть не стал. И мне не разрешил. Поужинала только мама, а ночью с ней стало плохо. Просит отца, чтобы вызвал врача, а он не идет. Поднялась мама, кое-как дошла до милиции, а те уже вызвали скорую. В больнице определили отравление. //здесь не прямая речь, а воспоминание, цитата. Уместнее взять в кавычки//

Правды врачам не сказала, а от мужа ушла. И это произошло после того, как она спасла его от тюрьмы.

Почти вся дальнейшая жизнь Антонины Митрофановны прошла в Чигле. В родном селе ее дочь закончила среднюю школу //учебные заведения оканчивают, а заканчивают какую-либо работу или деятельность//. В родном селе, работая кассиром с окладом в 60 рублей в кинотеатре, Антонина Митрофановна взяла ссуду 500 рублей, и вдвоем с сестрой Полиной Митрофановной, ее мужем Николаем Ивановичем Кисуриным они стали строить дом на месте древнего //неподходящее слово//.

– Семь лет мы жили с мамой на 28 рублей, – вспоминает Альбина Петровна, – и тем, что выращивали на огороде. //не прямая речь, а цитата//

В восьмом классе дочь Альбина ходила в плюшевом пальто, было которому почти полвека: еще бабушка Анюта привезла его с собой в своем приданом. Но Антонина Митрофановна вытягивалась в струнку, экономила на всем, чтобы и ее дочь Альбина была одета не хуже подружек. Семья сестры жила побогаче, но если покупали двоюродной сестре Нелле /имя Неля пишется с одной л/ пальто и ботиночки, то такую же обновку покупала своей дочке и Антонина Митрофановна.

До самой пенсии она прорабатывала //неправильное высказывание// кассиром. Очень хотела Антонина Митрофановна, чтобы дочь получила высшее образование. Приехала сдавать экзамены на физмат Воронежского университета, но заболела и вернулась в Чиглу. Работать стала счетоводом в вечерней школе и… огорчила маму. Перерешив //неграмотное выражение, просторечное//, подала документы на заочное отделение дошкольного воспитания Борисоглебского педучилища. Рассудила по-взрослому: нельзя просить помощи и /у/ мамы, а на стипендию не проживешь;
а после окончания училища работа в детском саду воспитателем//нехорошо//, где есть возможность что-то покушать. К 20-летней воспитательнице детского сада пришел первый успех. Трехлетний сынишка заведующей райфо не умел разговаривать. Взялась за него Альбина, стала учить и успешно. Мать мальчика в благодарность и в порядке исключения разрешила ей работать на 2 ставки.

Чигла, Таловая, Семилуки, Абрамовка. Счетовод, старшая пионервожатая, воспитательница детского сада, последняя должность – секретарь директора мясокомбината.

Почти 38 лет трудового стажа. Вместе с мужем, Александром Фоновым, живет в Абрамовке, /лишняя запятая/ Воронежской области.

Старший сын Альбины, Евгений, с отличием закончил //см. выше// Воронежский сельхозинститут, получил диплом инженера-механика. На третьем курсе написал научную работу, на этом же курсе создал семью. Работает завгаром. Срочную службу в звании сержанта прошел в Польше.

Младший сын Андрей в профтехучилище получил специальность слесаря контрольно-измерительных приборов и автоматики. Срочную отслужил в приморском крае. Работает шофером. Женат.

У Евгения дочь и сын, и у Андрея дочь и сын.

 **СТАЛО**

**Краткая история Антонины Митрофановны Фоменко,**

**её детей и внуков**

 Родители: потомственный почётный гражданин Митрофан Иванович Яковлев и законная жена его Анна Александровна. Крёстные: Иван Митрофанович Яковлев (родной брат) и крестьянка Александра Павловна Кобякова (девица).

 …Четырнадцати лет от роду, окончив 4 класса сельской школы, Антонина уехала в Харьков к двоюродной сестре отца – тёте Жене. Там её устроили на должность контролёра за качеством пищи в ресторане, где она и проработала до голодовки 1933 года. Наступили трудные времена, и ей приходилось выстаивать длиннющие очереди для того, чтобы купить две маленькие буханочки хлеба, одна из которых тут же шла на продажу, чтобы за вырученные деньги купить что-нибудь другое. Она тогда написала родным в Чиглу: «Умру с голода». Написала откровенно, потому что всё шло именно к этому.

 По приезде на родину Антонина устроилась работать в МТС счетоводом. Она к тому времени стала видной 20-летней девушкой. Директор МТС оказался весьма похотлив и стал домогаться молодой работницы, но, получив решительный отпор, уволил свою подчинённую. Да не просто уволил, а со страшной формулировкой в приказе: «…как социально чуждую», обосновав её тем, что прадед Антонины был дворянином и священнослужителем. Девушка подала ответную жалобу,
и разбирательство дела затянулось почти на год, после чего на работе её восстановили, компенсацию выплатили, но в МТС Антонина не осталась,
в 1936 году снова вернувшись в Харьков.

 Жить стала у брата, Григория Митрофановича, а работать пошла продавщицей в заводском магазине. Здесь познакомилась и вышла замуж за Петра Фоменко, военного командира. Первый ребёнок – сын Эдуард – не дожил до года восьми дней, дочь Альбина родилась в Монголии, куда направили служить мужа.

 «Монголы детей воровали. Свои-то умирали, грязно жили, и у меня чуть не украли собственную дочку», – вспоминала Антонина Митрофановна.

С началом войны переехали из Монголии в село Татарское, где жили впятером на один офицерский аттестат мужа. Немного выручали привезенные из Улан-Батора домашние вещи, которые они ходили менять на продукты за много километров от села.

 Но вот война закончилась и Антонина перебралась в Чиглу. Муж её, Пётр Фоменко, был в то время в Каунасе, где после ранения лежал в госпитале. Он вызвал её телеграммой, чтобы сообщить, что живёт с другой женщиной. О той «жизни» рассказала Альбина:

 «Нажарила мама картошки. Отец есть не стал. И мне не разрешил. Поужинала только мама, а ночью с ней стало плохо. Просит отца, чтобы вызвал врача, а он не идёт. Поднялась мама, кое-как дошла до милиции, а те уже вызвали скорую. В больнице определили отравление. Правды врачам не сказала, а от мужа ушла. И это произошло после того, как она спасла его от тюрьмы».

Почти вся дальнейшая жизнь Антонины Митрофановны прошла в Чигле. В родном селе, работая кассиром в кинотеатре с окладом в 60 рублей, она взяла ссуду в 500 рублей и с сестрой Полиной Митрофановной и её мужем Николаем Ивановичем Кисуриным они стали строить новый дом на месте прежнего. В родном селе дочь Антонины Митрофановны окончила среднюю школу.

«Семь лет мы жили с мамой на 28 рублей, – вспоминает Альбина Петровна, – и тем, что выращивали на огороде».

В восьмом классе Альбина носила плюшевое пальто, которому было почти полвека: ещё бабушка Анюта привезла его с собой в своём приданом. Антонина Митрофановна, вытягиваясь в струнку, экономила на всём, чтобы её дочь была одета не хуже подружек. Семья сестры жила побогаче, но если покупали двоюродной сестре Неле пальто и ботиночки, то такую же обновку покупала своей дочке и Антонина Митрофановна.

До самой пенсии она проработала кассиром. Очень ей хотелось, чтобы дочка получила высшее образование. Дочь же приехала сдавать экзамены на физмат Воронежского университета, но заболела и вернулась в Чиглу, став счетоводом в вечерней школе, чем очень огорчила маму. Всё обдумав, подала документы на заочное отделение дошкольного воспитания Борисоглебского педучилища, рассудив по-взрослому: нельзя просить помощи у мамы, а на стипендию не проживёшь; а после окончания училища предоставляется работа в детском саду воспитателем, где есть возможность что-то покушать. Первый успех к воспитательнице детского сада пришёл в 20-летнем возрасте. Трёхлетний сынишка заведующей райфо не умел разговаривать, и Альбина вполне успешно взялась за его обучение. Мать мальчика в порядке исключения из чувства благодарности разрешила ей работать на 2 ставки.
И пошло: Чигла, Таловая, Семилуки, Абрамовка. Счетовод, старшая пионервожатая, воспитательница детского сада, последняя должность – секретарь директора мясокомбината. Всего почти 38 лет трудового стажа. Вместе с мужем, Александром Фоновым, живёт в Абрамовке Воронежской области.

Старший сын Альбины, Евгений, с отличием окончил Воронежский сельхозинститут, получив диплом инженера-механика. На третьем курсе написал научную работу, на этом же курсе создал семью. Работает завгаром. Срочную службу прошёл в Польше, демобилизовался в звании сержанта.

Младший сын Андрей в профтехучилище получил специальность слесаря контрольно-измерительных приборов и автоматики. Срочную отслужил в приморском крае. Работает шофёром. Женат.

У Евгения дочь и сын, и у Андрея дочь и сын.