На городской конкурс «Духовные скрепы Отечества»

ГБОУ Школа № 851 (СП № 728)

Рассказ по рассказам ветеранов Великой Отечественной войны

ученицы 5 класса Кондрашовой Варвары

«Только на Родину, в Советский Союз!»

Часть 1. Путь в чужбину…

Было это перед началом Великой Отечественной войны. В город Орёл переселялась молодая семья – мама, учительница русского языка и литературы, и дочка 7 лет, которая должна была пойти осенью в 1 класс. На вокзале их встречал отец – офицер Красной Армии. Они с радостью увидели его ещё из окна вагона, взяли чемоданы, сумки, корзинку с продуктами и поспешили к выходу.

К удивлению, на его лице была печаль и тревога. Было это 22 июня 1941 года. Они в поездке ещё не знали самого главного. Отец сообщил им о начале войны с Германией, вручил ключи от новой квартиры, помог найти таксиста, наскоро попрощался и поспешил в свой военкомат, ему предстояла отправка на фронт…

А для них началась новая самостоятельная жизнь, без отца, в совершенно незнакомом городе, известным им только по книгам и учебникам. Вскоре, город был захвачен немцами. В школе разместили госпиталь. Работы для матери не было, пришлось продавать на толкучке разные вещи. Мама, Эвелина Геннадьевна, всегда уходила из дома только вместе с дочерью, Глафирой, Глашенькой, как ласково называл её папа, папочка, который был где-то на фронте. Последнее, что он успел им крикнуть, садясь в кабину грузовика: «Берегите себя! Помните: я вас очень люблю!»

Однажды, когда Эвелина Геннадьевна предлагала всем на рынке своё лучшее платье, а Глашенька любимую куклу, для обмена на продукты, началась облава. Полицаи хватали молодых парней и девушек, затаскивали в грузовик и намеревались увезти их, как говорили вокруг, на работу в фашистскую Германию. Девочку отбросили подальше от машины, хотя мать умоляла их не разлучать. Но полицаи продолжали отталкивать и удерживать ребёнка.

Машина с пленниками тронулась с места. В отчаянии, плача и крича, малышка старалась догнать машину, чтобы оказаться вместе с мамой. На её счастье машина завернула за угол и остановилась. Пока полицаи ловили и хватали какого-то парня, мать за руки втянула дочку в кузов и спрятала за спинами взрослых людей. Главное, чтобы они были вместе…

Впереди показался уже известный им вокзал. Всех пленников под угрозой автоматов втолкнули в телячий вагон. Девочку опять перевели, пряча за спинами, в глубину вагона. Народа в вагон натолкали так много, что нельзя было ни прилечь, ни присесть. Ехали долго, стоя, ни воды, ни еды… Чтобы девочка могла хоть немного отдохнуть, взрослые вытягивали руки и клали на них ребёнка, создавая «решётку». Так она могла хоть немного поспать…

Часть вторая. В долгом рабстве…

Когда они прибыли в какой-то город Германии, их построили на перроне и начали сортировать. Женщин, мужчин и детей насильно разлучали. Крики, плач, отчаяние… Но вот прибыла покупательница, высокая, сильная немецкая Фрау. Она остановилась, придирчиво рассмотрела всех пленников, обратила внимание на Эвелину Геннадьевну, оценила её внешность. Мать со слезами стала умолять эту Фрау:

- «Возьмите меня вместе с дочкой, она у меня крепкая, работящая, помогать будет! Битте! (Пожалуйста!) Я на всё согласна, только, чтобы дочка была рядом!»

Так они оказались в кафе для немецких офицеров. Немецкая хозяйка - Фрау взяла девочку при условии, что та тоже будет «арбайтен» (работать) и сразу же заставила выучить немецкую пословицу:

- «Морген, морген, нур нихь хойте! Заген алле фаулен лёйте!» (Завтра, завтра, только не сегодня, - так говорят все ленивые люди).

Работы в кафе было много: наша чистюля, русская учительница, перемывала горы грязной посуды. Стирала фартуки, скатерти, салфетки. Мыла до поздней ночи полы. Глашеньке тоже пришлось нелегко: она бегала за разогретыми у камина утюгами, переглаживала кипы столового белья, вытирала столы, меняла салфетки, приносила для офицеров коробки с конфетами и букеты цветов их дамам, подносила им сигареты и зажигалки…

Жить пришлось на чердаке. Было холодно. Кутались во всё тряпьё, как две Золушки. Ночью прижимались к каминной трубе, питались объедками со столов, скрывая унижение в опущенных взглядах… Поздно вечером потихоньку шептались, вспоминали отца и довоенную счастливую жизнь и свободу. Мать рассказывала сказки, вспоминала прочитанные книги и кинофильмы. Но чаще всего, устав за день, засыпала на полуслове. Да и дочке доставалось не по возрасту, её тоже клонило ко сну.

Однажды Глашенька сильно простудилась, заболела и слегла с высокой температурой. В бреду она просила: «Папа, папочка, подари мне котёночка… Совсем маленького, я его согрею…» Мать бросилась по всем дворам и где-то разыскала, а, может быть, обменяла на какое-нибудь припрятанное колечко. Она положила котёнка под старый половичок, которым укрывала девочку сверху, и поспешила в свою тесную подсобку перемывать очередную партию посуды. Когда совсем стемнело, она стала подниматься на чердак. К ней подошла гневная хозяйка.

- Девочка больна? Не работала? Это заразно?

- Нет, нет, у неё всё быстро пройдёт, она скоро поправится. Она у меня закалённая, всё выдержит. Лекарств, жалко, никаких нет…

Хозяйка подошла к девочке, оттянула воротник старого вязанного свитера:

- Сыпь? Нет? Завтра утром работать!

Фрау, слава Богу, удалилась, а девочка с блестящими глазами, румяная от высокой температуры, поделилась:

- Мамочка, я как только погладила котёнка, мне сразу стало легче. Не огорчайся, я скоро поправлюсь! Я так ему рада! Вот увидишь, завтра буду здорова! Ой, я так испугалась, что Фрау его найдёт и запретит ему жить с нами… Я его гладила, гладила, чтобы он не мяукал…

- Кажется, обошлось…

Так прошло много времени, они уже понимали почти всё, о чём говорили за столами офицеры: слышались слова «Москва», «Ленинград», затем «Сталинград», «Курск, Орёл и Белгород»… Они ждали и верили, что обязательно победят наши… Они надеялись, что отец отыщет их после Победы…

Немцы становились всё развязнее, всё злее. К Эвелине Геннадьевне всё чаще начал приставать пожилой одноглазый немец-инвалид. Он даже лез в подсобку. Однажды, сильно подвыпив, он так досаждал ей, так мешал работать, что она не выдержала, сдали нервы, и она на глазах у дочери дала ему крепкую пощёчину. Часа через два за ними пришла машина…

Часть третья. Концлагерь.

Теперь им предстояло разлучиться: девочку отправили в детский барак, а Эвелину Геннадьевну – в женский. Как она умудрилась выпросить, чтобы её поставили в кухню, чтобы готовить суп-бурду для пленных? Опять пригодилась какая-нибудь цепочка с кулончиком для кого-то из немцев?!

Незаметно она прятала в потайной карман то кусочек морковки, то обрезок картофеля, то шелуху от брюквы. Ночью она тайно выскальзывала за дверь своего барака, ложилась на землю и прислушивалась. Потом осторожно, потихоньку ползла к детскому бараку. Выжидала, чтобы Луна скрылась за облачками, потом снова ползла. На вышках скучали пулемётчики, изредка звучали выстрелы. А она всё ползла и ползла…

У двери в детский барак она тихонько звала дочку: «Глашенька…», боясь самого худшего. Услышав родной голосок, просовывала кусочек под дверь и приказывала: «Съешь сейчас же при мне…». Потом она просила вспомнить самые главные слова: «Москва, Орёл, Россия, Советский Союз… Никогда не забывай этих слов. Если что-нибудь со мной случится, отец непременно найдёт тебя! Он нас любит и помнит, и ты его не забывай! Уже слышны звуки боя, скоро здесь будут наши! Красная Армия подошла совсем близко!»

Часть четвёртая. В американской зоне.

Близко, совсем близко подошли с боями советские войска. Нервозные немцы бросали в грузовики награбленные ценности, наспех расстреливали пленных – свидетелей их зверства. В бараках тоже произошли изменения. Глашенька теперь была с мамой. Немец, почти подросток с автоматом в руках, которому было приказано расстрелять людей в бараке, спешил и трусил, боялся отстать от машины. Он из проёма двери барака расстрелял всю обойму и помчался догонять своих.

Никого даже не задело, все прятались под нарами, у самых стенок. Через некоторое время послышалась чужая речь, но уже не немецкая.

- Американцы… Союзнички… - ахнул кто-то из русских военнопленных.

Всем приказали идти к штабу. Их стали переписывать. Выстроилась большая очередь. Американец-офицер взглянул на маму с дочкой, открыл свой чемодан, вынул большую красивую французскую куклу и протянул Глашеньке.

- Это мне?! - задыхаясь от радости, сказала девочка и побежала в свой барак показать всем американский подарок.

Старенький профессор, поляк, удивлённо спросил:

- «Кукла? А в каком классе должна учиться эта девочка?» И все взрослые вдруг впервые поняли, что у этой девочки никогда не было школы, уроков, весёлых друзей и подружек…

Профессор взял лист бумаги, на которой они писали свои анкеты, опросил всех, кто, где и чему учился до войны на своей родине, составил расписание занятий и каждый стал рассказывать девочке всё, что помнил о своей стране, о народе, об обычаях, о достижениях. Так Глашенька стала учиться: читать, считать, писать, училась говорить на разных европейских языках. Она узнала о славянских народах, об их обычаях. Многим её «учителям» удалось выехать, наконец-то, домой. Прощались друг с другом, как родные люди.

Часть пятая. Снова вместе!

Эвелину Геннадьевну американцы долго не выпускали из своей зоны Германии. Она ходила, просила, умоляла, настаивала…, но в ответ слышала одно и тоже:

- Вы не должны возвращаться в СССР. В России вас сошлют в Сибирь или расстреляют. Мы вам предлагаем лучшую страну, США. Любой город! Вы будете там преподавать русский язык, у вас будет комфорт. Вам дадут квартиру или даже дом. Мы советуем вам поехать за океан.»

Но каждый раз она твердо отказывалась: «Нет, нет и нет! Только на Родину! Только в Советский Союз!» Ей предлагали большие деньги, доллары, но она твёрдо настаивала: «Война давно закончилась. СССР и США были союзниками. Почему вы нас не отпускаете?»

Их мучили еще почти 4 года. Всё это время они ничего не знали об отце и других своих родных. Однажды, мать дала девочке бумаги и сказала, что надо как-то передать эти бумаги русскому послу». Выручил кто-то из освобождённых бельгийских коммунистов, он взял с собой их бумаги.

Наконец-то, в 1948 году, они сумели вернуться на Родину. Они сразу пошли в военкомат в городе Орёл и сделали запрос. Оказалось, что их отец и муж воевал, но остался жив, и он продолжает служить в Советской Армии! Скоро состоялась долгожданная встреча!

А потом для Глашеньки началась совсем другая жизнь: школа, золотая медаль, МГУ. Потом она вышла замуж, родила дочку. Её отец и мать всегда были рядом, воспитывали любимую внучку. И всегда, когда к ним приходили друзья, соседи, гости, отец обнимал свою жену и благодарил её за то, что она сохранила в рабстве и в концлагере жизнь их единственной дочери.

Этот рассказ написан по воспоминаниям людей, которым довелось беседовать с Эвелиной Геннадьевной и её дочерью в тёплой, гостеприимной, домашней обстановке, за чашкой чая с русскими пирожками и ватрушками, которые каждый раз готовили к такой встрече умелые хозяюшки – мать и дочь. Было это на Урале в городе Свердловск, он теперь называется Екатеринбургом.