*Приложение 4.*

Женщины из переплётного цеха решили идти что-то менять в За­падную Белоруссию. Я тоже решила идти с ними, хотя менять мне было совсем нечего. Но хотелось избавиться от вечного чувства голо­да, дум о Мише, которого я никак не могла накормить, худенького и такого ещё маленького. Перед этим я купила у переплётчика из Гамбурга туфли, истратив на них почти всю месячную зарплату. Я была вынуждена это сделать, т.к. ходить мне было не в чем, они мне пригодились в дальней дороге. Купила на базаре пару ситцевых платочков – это было всё, что я могла с собой взять. Женщины, с которыми я шла, надеялись заработать что-то в хозяйствах. Матушка Елена дала мне письмо к священнику в Столбцы с просьбой, как-то мне посодействовать. Пошли мы где-то в конце июля. Когда проходили пограничный участок между Восточной и Западной Белоруссией нас остановили партизаны, проверяли документы. Как оказалось, они искали какую-то женщину, жену полицая, которая совершила предательство. Было так радостно, что увидели живых парти­зан, убедились, что они действительно сила. Посидели, поговорили с ними, рассказали о своих заботах. Мне они предложили идти в их отряд, но когда узнали, что у меня на руках малолетний брат, то сразу ска­зали, что моя главная задача – сохранить и вырастить брата.

Через два дня к вечеру мы были в Столбцах, Там была советская власть, т.е. всем заправляли партизаны. Ночевали женщины у знакомых, а я пошла к священнику, где меня накормили и уложили спать. На другое утро мы должны были расходиться по сёлам. Но началась какая-то паника, раздавались выстрелы. Оказалось, немцы предприняли карательные акции против партизан. В это время больших работ в селе не оказалось. Я дня два работала у одного зажиточного хозяина, в основном, по дому. Наградил он меня выше моих наработок, дал даже кусок масла, а я уже и за­была, как оно выглядит. Не очень удачно сложились дела я у других женщин. Возвращались мы в Минск теми же дорогами. В районе границы нам опять встретились партизаны…

А по возвращению в Минск опять началась работа и та же голод­ная жизнь.

На грядке на кустах помидоров стали появляться зелёные завязи. Мы с Мишей каждый день их обходили, казалось, что они вот-вот начнут краснеть, что их можно будет съесть, но до этого было ещё далеко. В общем, когда зелёный помидорчик достигал 2-3 см, то мы его съедали.

Первого сентября Миша пошёл в школу, обучение началось на бело­русском языке с латинским шрифтом. Ему нужна была одежда, а деньги все уходили на питание, да собственно говоря, на мою месячную зарпла­ту можно было купить на базаре 2 булки хлеба. Положение становилось тяжелейшее, Мишу в школе не кормили, как раньше в детском саду, сле­довательно, стало ещё голоднее. Правда, Эмма Казимировна подкармливала Мишу тарелкой супа ежедневно, но это лишь на короткое время снимало то ощущение вечного голода, которое мы испытывали тогда постоянно. Я упорно отказывалась работать в немецких организациях, но меня все начали убеждать, что в таких условиях Миша может заболеть, не говоря уже обо мне. Батюшка Иоанн помог мне устроиться на работу в бывший клинический городок, где размещался немецкий госпиталь. Сначала я работала на общегоспитальной кухне – чистила картошку. Сидели мы в полу­подвальном помещении около 3-х деревянных бадеек, которые вмещали по 3-4 ведра картошки каждая.

Каждая группа составляла 6-7 женщин. Я была самой молодой, не опытной в хозяйственных делах и шеф-повар Ганс, подсматривая за моей работой, не раз грозился меня уволить. Опекать меня взялась пожилая эстонка она, всячески пыталась мне помочь, вступала в переговоры с Гансом, стараясь его убедить, что я скоро буду работать наравне со всеми. Трудились мы с 7 час. Утра до 6 вечера, в воскресение – до обеда. Нам разрешалось брать домой порцию обеда, иногда давали полбулки хлеба. Зарплата была около 300 марок, но я приносила домой обед и могла под­кормить Мишу. В то же время я его почти не видела, т.к. уходила на ра­боту, когда он спал ещё, а приходила довольно поздно. Следить за ним, заниматься его воспитанием не хватало времени, тем более, что надо было постирать, починить его одежду, убрать в комнате…