*Приложение №3.*

К вечеру шоссе Минск-Москва опустело.

Смеркалось. Я вышла на веранду и увидела какие-то маленькие машины, они двигались из центра Минска. Я ещё позвала своих, говоря, что это наши на танкетках. Раздались выстрелы, и мы все поняли, что это враги. Они остановились, заехали во двор, начали обыскивать дом, искали пар­тизан. Бабушка Нины почему-то пыталась объяснить, что она – литовка. Немцы перебили все наши запасы ситро, которые стояли на веранде.

Наступила ночь, первая ночь в оккупированном городе… Жители нашего временного пристанища стали покидать домик на окраине. Моя ба­бушка ходила на пепелище нашего дома. Ей почему-то казалось, что могло сохраниться пианино (это на втором-то этаже!) Кроме того, она пыта­лась найти несколько золотых безделушек, которые у неё были. Но всё это было страшной утопией. На бабушку так подействовало происходящее в последние дни, что она перестала что-то решать, что-то думать. При­шлось все решения принимать мне самой, а она только беспрекословно мне подчинялась.

Мы убедились, что родителей в Минске нет, и что с ними, мы не знали.

Итак, мы остались раздетые, без всяких средств и продуктов, без дома, да ещё в немецкой оккупации. Надо было искать место для жилья, тем более, что к приютившей нас женщине приехали родственники. Решили мы обосноваться в одной из комнат детского сада, недалеко от Комаровской развилки. Здание было двухэтажное, мы заняли одну из комнат на 1-м этаже. Сначала нас было шестеро, потом соседка ушла. В комнате было до 10 детских кроваток с матрасами, что нам было на руку. Питания у нас никакого не было. Удалось достать немного муки и сахару. Бабушка пы­талась варить какой-нибудь супчик, сжигая в голландской печи много бу­маги. В сад приводили детей, хотели их эвакуировать, но ничего из это­го не вышло. Потом за детьми пришли их родители, разобрали всех, и мы остались одни. Бабушка заболела, из-за постоянных сквозняков у неё обострился воспалительный процесс в лёгких. Её нужно было хорошо кор­мить, а продуктов никаких не было. Кроме всего прочего, бабушка насто­лько была, угнетена происходящим, что не сопротивлялась своей болезни, и ей становилось всё хуже и хуже. Тринадцатого июля в середине дня она потеряла сознание, лежала, потихоньку хрипя, не реагировала на окружающих.

Ей уже нельзя было помочь, и во второй половине дня она умерла. Кроме меня и Миши у её постели была врач со 2-го этажа. На улице началась гроза, с ветром и дождём. Было очень страшно. Наступал вечер, и мы оставались с мёртвой бабушкой. Я подтащила матрасы к дверям, подальше от бабушкиного последнего ложа, мы с Мишей легли, взявшись за руки и попытались уснуть. Не на много это мне удалось: я окунулась в радостный детский сон с живой бабушкой и близкими родителями…

А на утро пришли женщины, одели, обмыли бабушку, мужчины позаботились о гробе, и двое из них помогли выкопать могилу на военном кладбище недалеко от церкви. У меня стали мелькать мысли о том, что и родителей нет в живых, и что придётся взять на себя все заботы о себе и младшем брате. После смерти бабушки у меня осталось 30 рублей, не было одежды и продуктов. Сначала решили найти подходящее жильё. Тут же на территории детского сада нашли маленький домик из комнаты и веранды, перетащили туда 2 кровати, там же добыли матрасы и одеяла. Осталось немного муки и сахара. Как погорельцам дали нам с братом «та­лоны, чтобы питались в столовой, где выдавали 200 г. хлеба и забелённую водичку.

 Потом я заболела дизентерией, стала лечиться земляникой, помогло. Голод всё чаще давал о себе знать, хотя знакомые пытались нам помогать, Я с женщинами ходила в бывший военный городок на окраине Минска копать картошку, хотя была она ещё очень мелкой, в одном из разгромленных домов нашла я резиновые ботики, которые потом здорово выручили меня зимой.

Появилась немецкая охрана, и под угрозой автоматов выгнала нас. В городе стала действовать биржа труда. Меня брала оторопь от одной мысли, что придётся работать на оккупантов. Тем более выяснилось, что в связи с моим возрастом (я не могла получить никакого удостоверения личности) мне можно было работать только в немецкой организации, в другие брали с 16 лет.

Мои знакомые стали уговаривать меня отдать Мишу в детский дом, т.к. я не в состоянии была его прокормить.

Пошла я в управу. Выслушали меня внимательно, дали направление в детдом для Миши, Вечер и ночь я думала, как поступить. Утром снова пошла в управу и попросила поменять направление на детский сад, которые ещё действовали. 3а посещение детсада нужно было платить 50 рублей, но платили сразу за половину месяца. У меня было 30 руб., я заплатила сразу. А теперь надо было зарабатывать, чтобы отдать за вторую половину месяца. Я пошла на биржу труда. Через несколько дней мне предложили работать уборщицей в столярной мастерской одного гражданского немца. Группа таких немцев приехала вслед за войсками и должна была стать хозяевами предприятий, которые сохранились после бомбёжек.

Я явилась на работу. Мастерская представляла одну большую комнату, где стояли столярные, станки. Хозяин внимательно осмотрел меня. Вид у меня был довольно измученный, худая, измождённая, кроме того, малолетка, явно не привыкшая к физической работе. Целый день я пыталась что-то подметать, мыть, чистить. В конце дня хозяин дал мне 25 рублей и ска­зал, чтобы я больше не приходила, т.к. не подхожу к такой работе. И вот я шла домой. С одной стороны, довольная, что заработала деньги на вторую-половину платы за детсад, а с другой стороны страшно расстроенная, что лишилась и этого заработка. Утром я узнала, что та мастер­ская ночью сгорела. И я опять пошла на биржу труда. Через пару недель предложили работу на кухне в аэродромной военной части. Привезли нас туда, объяснили, что я, например, должна чистить картофель. Военная часть находилась совсем в другой части города, от моего жилища это было где-то около 10 км. Но выбора у меня не было. Началась моя работа. Рабочее место было у бачка с картошкой. Шеф-повар, немец, с пренебрежением наблюдал, как я неумело чищу картошку, хотя я и очень старалась. Нам разрешалось уносить домой котелок с обедом, иногда перепадал кусо­чек хлеба, который я старалась принести брату.

Наступила осень. С каждым днём становилось всё холоднее. В на­шем домике не топилась печка, не было освещения, вторых рам. Я сооруди­ла какую-то коптилку, при свете которой мы наскоро ужинали и ложились в кровать, согревая друг друга дыханием. Мечты наши были о мешке муки и картошке. Страшно было даже думать, как же, мы выживем в этом холоде.

Первого октября выпал первый снег, не помню в своей жизни такого ранне­го снега. Из обуви у меня были только босоножки, в которых я ушла из дома. Я на них надевала найденные ботики, это была моя обувь. А ноги были натёрты, затем обморожены, каждый шаг отдавался дикой болью, а надо было пройти ежедневно 20 км (до работы и обратно). Из одежды на мне было летнее бабушкино пальто и лёгкий платок. Мише я приобрела какую-то одёжку, но, конечно, не очень тёплую.

Стали мёрзнуть и немецкие солдаты. Дни становились короче. Я возвращалась домой уже в сумерках, каждый раз опасаясь, чтобы не подстрелил патруль, пропусков у нас не было.

Конечно, хотелось знать, где сейчас наша армия, что с нашей любимой страной. Информации было очень мало, кроме победных сообщений немцев, что они вот-вот возьмут Москву. Но этому поверить не могли даже мы, попавшие одними из первых в оккупацию.

Приближалась 24 годовщина Октября. Было воскресение, когда мы работали меньше. После обеда нас отпустили домой. И бот я иду через город с горшочком супа в руках. Светит солнце, не очень холодно. Я давно уже не видела город при свете дня. Подхожу к скверу около драмтеатра, и вижу нечто странное, напоминающее фигуру из папье-маше. Но это виселицы. На них трупы троих мужчин, с надписью на дощечках: «Мы партизаны стреляли в немецких солдат». В ужасе, почти бегом тороплюсь домой, а на пути ещё в двух местах – эти ужасные картины казненных…

Прибегаю домой. Миша дома, вроде всё нормально. Позже мы узнали, что казнены были коммунисты-подпольщики, а немцы, видимо, таким обра­зом решили «отметить» наш, советский праздник. Но вместо устрашения эта акция принесла обратный результат. Всё чаше стали появляться листо­вки, в которых сообщалось о положении на фронте, содержались призывы к борьбе против оккупантов.

Через несколько дней, в связи с осложнением положения немцев под Москвой, военная часть, где я работала, передислоцировалась, и я опять оказалась без работы. А положение наше всё ухудшалось: мы голодали, замерзали, не видели выхода из создавшегося положения.