Будем помнить…

Люди! Смерть замученных Нельзя простить фашизму!

Помните погибших на войне! Берегите мир во имя жизни! Подняв вверх кулак,

Скажите «Нет» войне!

Шел 3 год войны. В нашем селе забрали всех мужчин, остались только женщины, старики и дети. Нелегко стало жить без отца. Мама с раннего утра и до позднего вечера была на работе. Трудилась из всех сил, чтобы прокормить нас. А нас у нее было пятеро – три сестры, брат и я.

«Петруша!,- сказала мама,- ты останешься за старшего». Следи за домом, накорми своих сестричек и братишку, а я пойду на поле жать хлеб. Сегодня придется работать допоздна».

Взъерошив волосы, мама обняла меня и ушла. Я прилег на кровать и заснул. Сколько проспал, не помню, только слышу в окно рев мотоциклов и немецкую речь. Отодвинув занавески, я увидел, как по нашему двору ходят полицаи. Они заглядывали в каждый сарай и забирали живность, которую мама так бережно выращивала, чтобы прокормить семью, оставшуюся без отца. Я выскочил из дома и побежал во двор.

* Дяденьки, не забирайте, нам есть будет нечего!
* Уберите этого гаденыша!- крикнул полицай.
* Дяденька, не надо! У меня сестрички и братик голодные, пожалуйста!

Тут послышалась автоматная очередь. Мимо ушей просвистела пуля. Я пригнулся и закрыл глаза. У меня не было страха, была только одна мысль,

как там мои сестрички и братик. Внезапно раздался хохот. Это смеялись немцы. Один из них зашел в сени и стал кричать:

* Schneller, schneller! Виходи кто есть!

И тут из двери показалась сестренка Наташа, потом Катя, Оля, у которой на руках сидел мой маленький братишка Колюшка.

* Дяденьки, не убивайте!- кричал я так сильно, что прибежала бабушка Рая, которая жила неподалеку от нас.
* Пожалейте ребятишек! Они малые еще, не убивайте!

Раздалась автоматная очередь, и бабушка осела, как скошенная, к двери. В её голубых глазах так и осталась просьба. Наташа, Оля и Катя заплакали, а Коленька сильно прижался к груди сестренки. Что было сил, я побежал к своим сестренкам. Закрыв спиной своих родных, я закричал прямо в лицо фрицам, смотревшим на нас с ухмылкой:

* Лучше меня убейте, а их оставьте в живых!

Позади меня послышался плач, и маленькие пальцы сжали мои руку. Это братишка схватил меня за руку и не отпускал.

* В машину их! – скомандовал немец.

Нас схватили за волосы и поволокли к грузовику, подъехавшему к нашему дому. Я упирался как мог, но силы были на исходе. Сжавшись в комок, мы сидели и плакали. В голове возникали то и дело разны мысли: куда нас везут, как там мама, что с нами будет?

Машина подъехала к вокзалу. На рельсах стоял закрытый вагон. Из него были слышны крики о помощи, детский плач. Нас погрузили в вагон и закрыли двери. Было темно и страшно. Я взял своих сестричек за руки. Оля держала Колюшку.

Поезд тронулся. Постепенно глаза стали привыкать к мраку. Я разглядел в углах вагона маленьких детей. Они сидели, вжавшись в угол, и плакали. Наверно я был самым старшим из них.

* Ребята, не надо плакать, все будет хорошо.

Но дети еще сильнее заплакали. Они хотели пить. Было очень жарко, не хватало воздуха.

Поезд все сильнее набирал скорость, и было уже понятно, что нас куда- то везут. Плач затих, только изредка раздавались тихие всхлипы моего брата. Он звал маму.

* Не плач, Коля, мы скоро ее увидим!

« Мамочка - а - а - а, где ты? – звал мамку братишка».

Я утешал его, как мог, помня мамин наказ. Потом провалился в глубокий сон. Во сне я видел маму, бегущую нам навстречу. Сквозь сон я слышал, что плакал и звал мамочку.

Лязгнули засовы вагона.

* Виходи по-одному! – услышал я голос, доносившийся по ту сторону вагона. Открылись двери, и мы увидели немецкого офицера с автоматом в руках.
* Schneller, schneller!

Потихонечку стали выходить кто постарше. Потом выносили маленьких детей. Все выстроились в ряд перед вагоном. Малыши плакали и звали маму. Было очень тяжело на это смотреть, но я себе дал слово, надо крепиться. Теперь я был в ответе за моих сестричек и братишку. Я поклялся себе, что буду их беречь, чего бы мне это ни стоило.

Нас подвели к большим воротам, на которых было что-то написано на немецком языке. Впоследствии я узнал, что это был самый жуткий из

фашистских концлагерей. Нас загнали в длинные бараки. Там вместо кроватей лежали доски. Мы расположились в углу барака. Было очень холодно, зуб на зуб не попадал. Наверно это от страха. Самые маленькие плакали, другие, что постарше, понимали, что здесь закончится их жизнь. За несколько дней, пока ехали в поезде, мы повзрослели.

Каждое утро к нам приходили немецкие солдаты и забирали с собой по 3-4 ребенка. Нам говорили, что их поведут в баню и дадут красивую одежду и вкусно поесть. Все так радовались этому и не понимали, что им грозит неминуемая смерть.

Мама научила меня молиться Богу. В своих молитвах я просил Боженьку спасти нас. Мне казалось, что Он с нами живет в бараке и помогает нам.

Однажды нас вывели гулять. Кругом была колючая проволока. Мы радовались солнцу и небу, травке, птичкам, которые весело щебетали, пролетая над лагерем. Внезапно мы увидели дым и почувствовали сильный запах горелого тела. Я помню этот запах, когда у нас на улице сгорел дом, в котором жил дядя Коля. Его тело вытащили сильно обгоревшим до костей. И тут я понял, что это горят тела детей, которых уводили, якобы, в баню. Было очень страшно. На колючей проволоке было написано «Проход через проволоку воспрещен под угрозой расстрела». Мы старались не подходить близко к проволоке.

Здесь в бараке мы стали как родные. Дружили с другими детьми, как могли, подбадривали их. Старались не плакать, ведь кто плакал, того уводили и больше мы их не видели.

К нам в барак часто приходила медсестра тетя Лида. Она была в белом халате, и от нее всегда пахло булочками, так похожими на те, которые пекла мама. Она осматривала нас и иногда давала конфетки, но всегда шепотом просила, чтобы никому не рассказывали об этом. После ее ухода мы плакали

тихонечко и вспоминали маму. Где она? Жива ли? Было очень тяжело жить, но старались не падать духом.

Однажды к нам пришла тетя Лида. Она искала глазами меня и моих сестренок и братика. Подойдя к нам, прошептала на ухо, что сегодня ночью мы должны совершить побег, когда услышим, как конвоир стучит железной палкой по трубе. Она рассказала нам куда бежать. Когда я услышал этот звук, а в бараке все уже уснули, я потихонечку встал, разбудил Катю, Олю, Наташу и Коленьку. Мы подошли к двери. Они были открыты. Потихонечку выйдя из барака, пошли вдоль стены, которая не освещалась прожекторами. Было очень страшно, но жажда жизни была настолько сильная, что мы не шли, а «летели». Я понимал, что нам помогла тетя Лида. Она сделала так, что никто не мог нас увидеть, потому что когда мы продвигались вдоль барака, прожектор ни разу не осветил нашу сторону. Подойдя к колючей проволоке, мы стали ломать прутья, чтобы перелезть через нее. Младший братик не проронил ни слова. Он понимал, что это наше спасение. Потихонечку разжав проволоку, мы осторожно пролезли через дыру, которую сделали.

Мы ползли по грязи, ни разу не останавливаясь. Впереди замаячили деревья. Вдруг услышали вой собак и рев сирены. Стало понятно, что этот ищут нас. Стараясь не выдать себя, мы лежали на голой земле лицом вниз и не шевелились. Неподалеку я услышал голос тети Лиды. Она говорила шепотом:

* Ребята, вы смогли, вы успели!

Тетя Лида взяла на руки Колю и побежала с нами в лес. Там были спрятаны одежда, еда и обувь для нас. Быстренько переодевшись в другое белье. Мы побежали за ней. Бежали без оглядки, спотыкаясь о кочки, и цепляясь о ветки деревьев. Внезапно нас подхватили на руки, и я услышал мужской голос:

* Ну, ребятушки, вы теперь с нами. Успели!

-Николай Иванович, я смогла! – устало сказала тетя Лида.

* Я их вытащила, благодаря офицеру Нильсу, который помог мне бежать. Хороший человек, только жаль его. Расстреляют, поди?
* Он хорошее дело сделал! Зачтется ему на Том свете.
* Я поняла. Убирайте детей поскорее, иначе не успеем. Нас посадили в машину и повезли. Машина подпрыгивала, на ходу ломая ветки, хлеставшие кузов.

«Успели, - подумал я и заплакал». Я молился Богу со слезами на глазах и благодарил Его за наше спасение.

Прошло много лет. Я уже стал взрослым мужчиной, у меня появилась семья, но это тяжелое время плена я буду помнить всю жизнь. Буду помнить дорогую тетю Лиду, которая совершила такой подвиг, не боясь быть убитой. Невозможно забыть то страшное горе, которое случилось с нами.

Маму расстреляли в поле, когда она бежала в село. Об этом мне рассказали люди, спасшиеся в лесу, неподалеку от деревни. Кто не успел убежать, сожгли заживо. На месте села теперь мемориальный комплекс. Шумят березы, поют птицы, и гулко стучит железная палка о трубу, напоминая о той страшной войне, в которой погибли миллионы людей, зверски замученные фашистами.