**Лидины откровения**

*Нет величия там, где нет простоты, добра и правды*

*Л.Н.Толстой*

75 лет наша Родина живёт мирной, счастливой жизнью: строит, мечтает, учится, путешествует, трудится и, конечно же, помнит своих, настоящих героев, благодаря которым это стало возможным. Об одной такой героине и хочется рассказать всему миру. Это удивительно светлый, гостеприимный, жизнерадостный и интересный человек – Лидия Фёдоровна Бирюкова.

Страшным набатом для всей страны прозвучал голос Левитана 22 июня 1941 года. Как гром среди ясного неба прозвучало по радио в селе Салтыковка Ртищевского района Саратовской области: «Война». Отец Лиды не стал дожидаться повестки из военкомата, а добровольно отправился на призывной пункт. Семнадцатилетняя дочь – красавица, с длинными тёмно-русыми косами, стройная, кареглазая, брови дугой, румяные щёчки, чуть вздёрнутый носик и алые губки - стала работать за двоих не покладая рук в родном колхозе: фронт надо кормить – голодный солдат воевать не может. А когда не осталось в селе взрослых мужчин, Лидию повысили до бригадира. Беда пришла в дом 7 ноября 1942 года: сначала получили страшное известие о том, что отец пропал без вести в боях под Сталинградом, а позже – и похоронку. Через две недели девушка получила повестку из военкомата. Мужчин боеспособных крайне не хватало, поэтому на призывных пунктах всё чаще стали мелькать молоденькие девчонки, вчерашние школьницы и студентки. Провожая на фронт, больше всех плакала бабушка, только что потерявшая сына на войне. В дорогу она положила внучке частый гребешок, который девушке всегда был напоминанием о доме, согревавшем сердце в холодные зимние и осенние месяцы.

К концу 1942 года зенитный 243-ий дивизион, сформированный на Украине, заметно поредел. И новобранцы, в их числе была и Лида, пополнили его ряды. Не очень-то любят ветераны рассказывать о войне. Но кое-что всё-таки удалось услышать из первых уст. Лидия Фёдоровна при встречах никогда ничего не приукрашивала, только по блестящим от слёз глазам можно было понять, что войну она сможет забыть только тогда, когда перестанет видеть, слышать, чувствовать и дышать. Ей до сих пор снятся крики женщин, детей, стариков, спасающихся от налёта фашистских самолётов и авиабомб в районе белорусского города Кричева, и много фугасных воронок с останками людей, и стоны, стоны, стоны… А ещё не забыть экскурсию по освобождённому концлагерю в Восточной Пруссии. Чудовищные камеры пыток, зверское уничтожение сотен тысяч ни в чём не повинных людей. «Не дай бог такое кому-то испытать!» - часто повторяла Лидия Фёдоровна.

Но случались в её военной биографии и курьёзные моменты. Рассказывая о них, пожилая женщина вдруг неожиданным образом вся преображалась, морщинки разглаживались, а глаза начинали светиться молодостью и счастьем. Однажды ей выдали ботинки 41-го размера, хотя носила 36-ой. Конечно, неудобно, некомфортно, подкладывала в носок всё, что только можно было. А нога всё равно болталась. И вот вызывают младшего сержанта, зенитчицу Бирюкову, к командиру батальона. Вошла в землянку, обратилась по уставу, получила предписание и уж собиралась выходить, но при развороте ботинок не послушался и остался на месте. Упав прямо под ноги комбату, пришлось по-пластунски выползать из землянки. Можно только догадываться, чего стоило удержаться молодым лейтенантам, находившимся рядом с командиром, от хохота при виде такого. Скорее всего, комбат показал кулак или что-то вроде того своим подчинённым, чтобы удержать их от смеха. Лишь спустя неделю, комбат поинтересовался её здоровьем и узнал истинную причину падения, после чего девушке выдали ботинки подходящего размера.

Весело вспоминает Лидия Фёдоровна военный эпизод весны 1943 года. Простояла на посту три часа, а когда вошла в землянку, то не смогла снять сапоги, так как портянки примёрзли. Недолго думая, решила поставить ноги в сапогах прямо на печку-буржуйку. К сожалению, опомнилась слишком поздно, когда подошвы уже отвалились. За порчу обмундирования Лидия получила хорошую взбучку от начальства. «По землянкам часто шастали голодные крысы, а после их визитов (если мы спали) находили от ботинок только шнурки и подошвы. И смех и грех», - рассказывала Лидия Фёдоровна. А когда приезжал проверяющий из штаба, обязательно строил всех и дул в затылок. Девчонки сперва думали, что он с ними заигрывает, а оказывается, на вшивость проверял. Молодость и на войне молодость.

В минуты затишья стелили девчонки на земляные нары плащ-палатку, или солому, или еловые ветки, прижимались друг к другу и пытались хоть как-то согреться. Особенно неприятно было в слякотную дождливую погоду. Грязь, холод. Одежда плохо сохнет, а волосы помоют, и на голове ледяная корка образовывалась. Очень поднимала дух музыка. Приходил в гости химинструктор - баянист. И тогда девчонки расцветали: пели любимые песни довоенного времени, плясали, вспоминали о доме, о маме, мечтали скорей вернуться с войны с победой.

Хлеб фронтовой был совсем не такой, как сейчас в магазине, – чёрный, сыроватый, плохо жевался и тянулся. А про жидкий суп бытовала даже поговорка: «Крупинка за крупинкой бегает с дубинкой».

Неприятные моменты тоже были, но это единичные случаи. Попытался один солдатик вернуться домой, прострелив себе ногу, а его после санчасти отправили в штрафной батальон. Наверное, хуже дезертирства может быть только предательство.

Очень обидно было девчонкам, освобождавшим Прибалтику, встречать на себе неприязненный взгляд литовцев. Почти у всех рядом были мужья, кормилица-корова, хотя домишки довольно бедные в районе города Шауляй и полы глиняные. В 1944 году советским бойцам стали выдавать деньги, но брать советские рубли литовцы не хотели. И наливали кружку молока скрепя сердце только потому, что боялись мести. А вот русские, жившие в оккупации на болоте, так как литовцы выдавали фашистам евреев и русских, с радостью пускали в баню. Это были минуты блаженства: тело оживало, дышало, очищалось от грязи и пота. Поляки, по воспоминаниям Лидии Фёдоровны, не очень дружелюбно относились и прямо задавали вопрос: «Мало вас немцы били?» На что девчонки резко отвечали: «Так зачем же вы пропустили их в Советский Союз через свою территорию так быстро, сдав почти без боя родину?»

Демобилизовалась Лидия Фёдоровна в июле 1945 года, дойдя до Кёнигсберга. «Работать немцы умели хорошо – рано вставали, ложились в 10 часов вечера, экономили электричество. Везде чистота. Женщины, старики и дети не виноваты. К ним мы ненависти не испытывали и даже подкармливали, когда нас об этом просили», - рассказывала Лидия Фёдоровна. Вот такие наши советские девчонки-зенитчицы, мужественные, выносливые, весёлые и задорные, человечные и жизнерадостные.

К счастью, она вернулась домой целой и невредимой, 40 лет проработала электриком на предприятии Сарэнерго. Как жалко, что совсем немного не дожила Лидия Фёдоровна Бирюкова до 75-летнего юбилея Победы. Но в нашем сердце она навсегда останется яркой звёздочкой, осветившей путь счастья и мира для всего земного шара. Спасибо, что Вы жили, работали, любили. А главное - завоевали ценой огромных потерь и лишений Великую Победу.

20.01.2020 *г Филиппова Алёна, 11э группа КЭиФ им.Г.В.Плеханова*

*Преподаватель: Горчакова Л.Н.*