*Приложение 6.*

Уже была слышна в Минске канонада советских орудий. Наш новый дом находился почти рядом с ранее сгоревшим, но располагался у самого шоссе. Люди думали, как пережить отступление немцев. Говорили, что они уничтожают, взрывают дома. Устин Григорьевич посоветовал выкопать неда­леко от дома щель, и несколько дней жители дома трудились над этим. Ночь со 2 на 3 июля 1944 г. почти все жители дома провели в щели, в доме дежурили несколько мужчин. Всю ночь по шоссе к центральной части Минска проходили колонны немцев. Когда рассвело, шоссе было безлюдным. Потом появились эсесовцы в чёрной форме. Нас они не заметили, а немного дальше бросили гранаты в частный дом, обстреляли его. Мы слышали грохот взрыва, выстрелы, потом всё стихло. Мы решили, что немцы уже ушли. Я решила разведать обстановку, выскочила из убежища и чуть не поплатилась жизнью. Оказывается, где-то поблизости сидел снайпер, который вёл огонь. Соседи сумели затащить меня в убежище. Через пару часов мы услышали громыханье наших танков на соседней улице. Войска вошли в город со стороны железнодорожного вокзала, и теперь двигались на окраины Минска. Мы бросились к ним. Танки продвигались очень медленно, т.к. толпы людей, встречая их, пытались обнять наших бойцов, осыпали их цветами, пытались вручить какое-то угощение. Люди и плакали, и смеялись. Весь день мы хо­дили, опьянённые счастьем: больше не было в Минске оккупантов, не было и этого пережитого трёхлетнего страха и гнёта, врагов. Ми были свободными людьми.

Вечером, в Минске кое-где возникали перестрелки, но на них уже никто не обращал внимания.

На следующий день войска двинулись дальше, а в городе постепен­но стала налаживаться советская власть.

Через пару дней депутаты Верховного Совета Белоруссии ходили по домам, беседовали с местным населением. Пришли они и к нам. Я рассказа­ла, как остались мы с братом одни, как пришлось жить эти три года. Мне посоветовали сходить в МВД и попросить разыскать отца. Я конечно на следующий день отправилась разыскивать МВД, где в мед.сан.части до войны работал мой отец. Один из военных, находящихся в здании МВД, рассказал мне, что работал с моим отцом в санчасти тюрьмы г. Балашова и дал мне его адрес. Я шла домой, не чувствуя под собой ног от радости. Неужели может так быть, что после трёх лет неизвестности я смогу что-то узнать о своей семье. Пришла домой, села писать письмо. Правда, дней восемь не рабо­тала почта, а потом я послала своё письмо и мы стали ждать ответ.

А жизнь продолжалась, надо было кормить брата, кормиться самой. Против нашего дома разместился военный госпиталь, и я пошла туда работать. Сначала меня определили в прачечную, но работать там у меня не хватало сил, и потом перевели меня в санитарки. Медперсонала не хватало, и мне приходилось заниматься приёмкой и размещением раненых.

Дежурили сутками, особенно, когда поступали раненые. Часто их привозили ночью. В здании школы не было света, зажигали свечи. Раненых переносили пленные немцы. И иногда раненые просили: «Сестричка, смотри за ними, несут очень неосторожно, особенно по лестницам». Поэтому при­ходилось сопровождать почти каждые носилки. Здесь же делали операции. Некоторых спасти не удавалось. Госпитальные будни-были обычные. Дежу­ришь ночью, везде темно, только около меня горит свеча. Раненый стонет, просит пить, а пить ему нельзя, т.к. ранение в брюшную полость. Подой­дёшь, протрёшь губы мокрым бинтиком, успокоится. Через несколько минут опять стонет, опять просит пить. К утру вдруг стоны затихают. Подхожу к нему, а он уже умер...

Вот это ощущение беспомощности перед смертью вызывало мысли о необходимости медицинского образования, о чём когда-то мечтал мой папа: он хотел видеть меня только врачом.

Особенно страшные ранения были у танкистов. Была целая палата та­ких раненых, горевших в танках. Чтобы прикрыть поражённые участка тела, приспосабливали шины, натягивали на них марлю. Боли у них были страшные. Были, конечно, и лёгкие раненые, которые старались мне помогать, т.к. я была одной санитаркой, на всё 2-х этажное здание.

Иногда бывали бомбёжки. Чувствуя свою беспомощность, эти мужчины очень их боялись. Меня просили оставаться с ними в палате, но этих палат было много, поэтому я сидела с самыми тяжёлыми.

Начальник госпиталя поражался моей работоспособности, часто хвалил меня, пророчил будущее, связанное с медициной.

В начале августа раненых начали эвакуировать в глубокий тыл, а госпиталь должен был двигаться вслед за фронтом. Начальник госпиталя вызвал меня к себе, рассказал о дальнейших планах и о том, что я должна ехать с госпиталем. Я была растеряна. Ведь я пока не получила никаких известий о своей семье, а надежда всё-таки была. Кроме того, как я буду с Мишей? Начальник госпиталя отмёл все мои сомнения, сказал, что Мишу берём с собой, а отца разыщем после войны, ведь она скоро уже кончится. И я написала заявление.

Раненых эвакуировали. Собрали всё имущество госпиталя, должен был прийти состав для его отправки. Но случилась какая-то задержка, делать нам пока было нечего. Я утром приходила в госпиталь и, узнав новости, уходила обратно. Начал созревать картофель, мы подкапывали его и этим кормились.

И в этот день я с утра сходила в госпиталь, получила «отбой» до следующего утра решила приготовить свои и Мишины вещи к отъезду.

Я была дома и завтракала, когда прибежала соседка с возгласом: «Надя! Миша, на огороде с кем-то целуется и плачет». Я поспешила на улицу и увидела папу. Позже у нас в комнате мы, перебивая друг друга, стара­лись хотя бы в общих чертах рассказать что было с нами за эти страшные три года.

Оказывается, папа, получив моё письмо, решил немедленно поехать за нами, не надеясь на письмо. Ему нужно было съездить в Саратов за разрешением, ведь он служил в составе войск МВД. Получив разрешение на выезд в Минск, он сразу отправился на поезд, но доехать до Минска в то время было не очень легко.

Соседи рассказали папе, что я должна уезжать с госпиталем. Он сра­зу же со мной пошёл к начальнику госпиталя, но тот категорически отка­зался меня отпускать, сказал, что подготовят из меня медсестру. А папа говорил, что ему нужна дочь, которая три года прожила здесь в этих страшных условиях, но в первый день ему так и не удалось уговорить начальника.

Потребовалось еще три дня, чтобы начальник госпиталя с большим сожалением уступил ему.

Мы ещё несколько дней находились в Минске - папа оформлял нам документы. А между этими делами всё говорили, говорили и не могли наговориться.

Папа рассказал, что они с мамой где-то в 2—3 часа 24 июня 1941 г. встретились у нас дома, он ещё не горел. Взяли чемодан с вещами, документы, к вечеру были в парке Челюскинцев, где были и мы, но там было такое количество людей, что найти нас не было никакой возможности.

Кто-то им сказал, что мы поехали в сторону Могилёва. Они тогда также отправились туда. По мере продвижения на восток они поняли, что вернуть­ся назад уже невозможно, и они, сели на поезд, поехали в Москву. В по­езде у них украли документы, деньги, их ссадили с поезда на «Москве-товарной», т.к. без документов в Москву не пускали. Они затем всё-таки попалив Москву с огромным трудом восстановили документы. Мама ведь была москвичкой, здесь были документы о её рождении, а папа обратился в своё ведомство. Папу не отправили в действующую армию в связи с возрастом, а поехал он в Тамбов врачом в тюрьму. Через год его перевели врачом в тюрьму г. Балашова, а мама стала работать там в учительском институте. О нас, сколько ни наводили справок, так ничего и не узнали…

Наконец, все наши документы были оформлены, и мы отправились в г. Балашов, к маме. Ехали через Москву. Какое волнение испытывала я, подъезжая к Москве! Наконец, я в столице, украденной у меня на целых три года. Если до войны любовь к Родине была неотъемлемой частью моего существа, но это хранилось в глубине души, то теперь это чувство вспыхнуло с новой силой, оно сохранилось на всю мою дальнейшую жизнь. Любовь к Родине, к Москве - её столице.

В Москве нас встречали мамины подруги Зиночка и Галя, которые уже вернулись из эвакуации на Урал. Первая моя просьба в Москве была: «идём на Красную площадь!» У папы в руках была какая-то сетка с вещами, но он был в форме и должен был отдавать честь офицерам. По пути периодически возникали неприятности. Наконец, мы добрались до Красной площади, и я увидела Кремль, рубиновые звёзды на башнях, красный флаг над зелёным куполом крыши, Мавзолей...

Всё это было моё, я возвращалась к жизни в своей, советской стране, в великом Союзе. Советских социалистических республик.