*Приложение №2.*

Наступило 22 июня – воскресение. Бабушка с утра пекла пирожки, меня послали в магазин. В 12 часов по радио передали сообщение нар­кома иностранных дел В.М.Молотова о нападении Германии на СССР. Услы­шала я это сообщение на улице. Около репродуктора собралось много народа. Побежала домой, там уже знали о сообщении. Волновались о маме, которая была в командировке в Западной Белоруссии. Она вернулась оттуда сразу же в тот же вечер. Рассказала, что ехала с трудом, т.к. уже начали двигаться на восток беженцы, 23 июня был рабочий день, мама и папа пошли на работу. Вечером немецкие самолёты сбросили бомбы на фабрику, которая находилась на правом берегу реки в нескольких кварталах от нашего дома. Начался пожар, который быстро потушили. Утром 24 июня Мишу надо было вести в детский сад, т.к. он уже поправился после бо­лезни. Потом всё-таки решили оставить его дома. Мама уехала на работу. Папа был мобилизован в отряд ПВХО, находился на дежурстве. Я с Мишей пошла гулять в парк. Там мы увидели несколько больших автобусов с бе­женцами из Западной Белоруссии – это были женщины, старики и дети. Они, оказывается, ночевали в парке. Вдруг прилетели немецкие самолёты и начали бомбить электростанцию, которая находилась на правом берегу Свислочи, т.е.рядом с парком. Мы пережили ужасные минуты. Самолёты улетели. Мы бросились домой. У входа в парк нас встречала испуганная бабушка, которая, убедившись, что мы целы и невредимы, повела нас до­мой. Во дворе мы встретили папу с противогазом. К нему кинулись все женщины, спрашивали совета, что делать. Папа советовал всем уйти на окраину города, например, в парк Челюскинцев, который находился на восточной окраине города, где начиналось шоссе «Минск-Москва».

Мы быстро собрались, взяли питание на день, одеты были по-лет­нему. Правда, Мише взяли капитанскую курточку, а бабушке – летнее пальто. Папа сказал, чтобы я зашла к маме в институт, он находился у нас по дороге.

И мы отправились к парку «Челюскинцев» - началу наших больших и малых военных странствий…

…Кроме меня, бабушки и Миши пошли в парк моя подружка Нина с ба­бушкой и молодая женщина с 2-мя детьми; 4-х и 1,5 лет. Шли очень долго, т.к. по дороге несколько раз попадали под бомбёжку. Когда подошли к зданию, где был мамин институт, началась очередная бомбёжка, и нас всех препроводили в бомбоубежище. Находились мы там около часа. По­том я попыталась найти маму, но мне сказали, что она ещё утром уеха­ла в филиал института на другом конце города.

Наконец, добрались до парка. Там вдруг началась паника, что бы­ла газовая атака, но, к счастью, этот слух оказался ложным. Мы огля­нулись на город: в разных его местах поднимался дым, было видно и пламя.

Мы нашли большое деревянное здание, где находился однодневный дом отдыха. Там в больших комнатах стояли застеленные кровати, несколь­ко из них мы облюбовали. Народу в парке всё прибывало, скоро мы стояли все плечом к плечу. Вдали полыхало пламя: горел город. И хотя был позд­ний вечер, было светло, как днём. Простояв в толпе какое-то время, мы решили пойти отдохнуть, благо, кровати у нас уже были. К утру людей в парке стало меньше, город продолжал гореть, бомбёжек почти не было. Уходить из парка мы не решались, т.к. знали, что папа будет искать нас именно здесь. Очевидцы говорили, что наши дома начали гореть уже вчера, во второй половине дня. Идти куда-то в горящий город было просто невозможно. Ещё одну ночь мы переночевали в парке. Никто за нами не при­ходил. Было уже 26 июня, и часам к 12-ти в парке почти никого на оста­лось. Пришли какие-то 2 женщины и сказали: «Немец идёт по Шаши». Мы и так находились в подавленном состоянии, не знали, что делать, причём обе ба­бушки растерялись ещё больше нас, мама с ребятами – то же. Мы с Ниной решили, что надо бежать в сторону Москвы, сперва на Борисов. Убедили старших, и вышли на шоссе, стараясь поймать какую-нибудь машину. Все вокруг были охвачены паникой. Наконец, нам удалось упросить взять нас какую-то военную машину. С огромным трудом втащили в кузов бабушек, маленьких детей. В кузове лежал раненый командир, ему было очень плохо. Мы прижались к борту, чтобы не задеть его. Не успели выехать за пределы Минска, как машину остановила толпа человек в 20, они просят взять на машину бабушку-еврейку. Шофёр согласился, тогда все 20 человек влеза­ют в кузов. Удивительно, но как-то мы все там разместились, правда, стоя. Едем в сторону Борисова. Над нами появляются немецкие самолёты. Машина останавливается, все буквально скатываются в кюветы, разбегаются по полю. А самолёты, облетая нас, строчат из пулемётов. На мне красное платье в горошек. Все кричат, чтобы я закрыла своё яркое платье, бабушка отдаёт мне своё летнее пальто. Наконец, самолёты вроде бы улетели.

Забираемся в машину, проезжаем с километр, и опять над нами появля­ются немецкие самолёты. И всё повторяется сначала. Впереди на шоссе и сзади тоже едут несколько машин, и они проделывают то же самое, что и мы. Всё поле покрыто фигурками лежащих и бегущих людей. Немецких пилотов, видимо забавляет это зрелище: охота на безоружных людей. Они несколько раз заходят над обезумевшими от страха людьми и методично стреляют из пулемётов. Кого-то ранили, раздаются крики, стон, плач детей… Особенно тяжело нашей соседке с двумя маленькими детьми. Мы стараемся помочь ей влезть на машину. Через какое-то время опять налёт, и опять нас расстре­ливают вражеские самолёты. Опять забираемся в машины, едем, навстречу нам едут военные, сигналят, чтобы повернули обратно. Потом выясняется, что сзади высадился немецкий десант. Нас высаживают из машины, и воен­ные на 2-х машинах с раненым командиром отправляются в сторону десанта, приготовив оружие.

Мы оказались где-то в километре от Калодиш. Бредём туда измученные, голодные. Никто нас не пускает в дом, даже не дают воды… Наконец, на окраине села одна пожилая женщина, пустила нас переночевать на сеновале. Она ска­зала, что её сын-милиционер день назад уехал в сторону Москвы, а она вроде ничего не имеет против немцев, т.к. они наведут порядок с землёй.

Утром мы обсудили наше положение и решили двигаться в Минск. Я с бабушкой надеялась встретить родителей. Нинина мама тоже была, вероятно, где-то в городе. Каждый ещё думал, что, может быть, наши дома чудом со­хранились. И вот мы всемером отправились в Минск. К счастью, попалась нам телега, которая тоже направлялась в сторону Минска. Нам разрешили посадить детей и бабушек, а я, Нина и молодая соседка шли пешком. Пройти надо было 18 км., что было тяжеловато, учитывая, что мы последние пару дней почти ничего не ели.