*Приложение №5.*

Как-то ночью мы услышали взрыв, а утром узнали, что был убит гауляйтер Белоруссии Кубе. Однажды в Минске собралось немецкое командование. Совещание проходило в одном из редких, чудом уцелевших зданий. Вечером советские лётчики разбомбили это здание, причём определить эту цель им помогли подпольщики.

Устин Григорьевич, глава семьи, с которой мы вместе жили в доме, работал на каких-то складах. Оттуда он нередко приносил соль, которую его жена выменивала на продукты. Торгуясь, она часто говорила, что нужно помогать сиротам (т.е. нам с Мишей), поэтому продавец дол­жен продать подешевле. Таким образом, Миша почти ежедневно получал тарелку супа.

В это время в душах людей всё больше крепла вера в победу над фашистами. После сталинградского котла, траура немцев по поводу та­кого сокрушительного поражения, после знаменательного танкового сражения под Курском-Белгородом (об этих событиях мы узнавали, хотя и со значительным опозданием), мы понимали, что линия фронта постепенно приближается и к нашим, местам. Мы ждали с нетерпением освобождения, но как нам не хватало в эти дня правдивой информации о событиях на фронте!

Во врачебном доме на втором этаже срочно наводили порядок: должны были приехать молодые врачи. Вот они приехали. Их было четверо, разме­стились они в пустующей большой комнате. Где-то на второй день я утром убрала у них и решила помыть окна. Увидела приёмник, и надеясь, что все в это время на работе, включила его, нашла Москву. Какое чувство я испытала, услышав голос нашего диктора, всё на свете забыла!.. Только слушала и слушала, не забывая при этом управляться с окнами.

Вдруг в комнату кто-то вошёл. Это был один из врачей, окулист Карл Гайнц Гейне. Увидев моё испуганное лицо, подошёл к приёмнику, выключил его, сказал: « » и ушёл. Я прекрасно понимала, чем это может кончиться. Почти не спала ночь, еле приплелась на работу на следующий день, но никаких репрессивных мер не последовало, видимо, никто об этом инциденте не рассказал моему начальству.

Прошло несколько дней. Врач этот относился ко мне очень дружелюбно, иногда даже игриво. У меня появилось чувство благодарности к нему, хотя оно никак, не проявлялось внешне. Хотя в какой-то степени, я стала думать о том, что немецкий народ – это не только фашисты. Так думали многие и до войны. Но были страшно разочарованы ходом немецкого наступления на другие страны. Казалось, что должны же наконец выступить и немецкие антифа­шисты. Позже стало известно, что такие антифашисты были, даже в Минске по решению военного суда был расстрелян немецкий офицер который помогал русским был связан с подпольем.

Война продолжалась. Мне уже семнадцатый год… Эмме Казимировне не даёт покоя моя неустроенность, она пытается «устроить мою судьбу». Прихожу после работы домой, вдруг появляется какой-то немец, с которым Эмма хочет меня познакомить. Но я не настроена на знакомство, приходится ему уйти, потом появляются ещё и ещё немецкие молодые люди. Оказывается, моя хозяйка «устраивает» мне смотрины за вполне определённую плату – вся­кие подношения в виде булки хлеба. Но все эти её попытки кончаются ничем. Однажды меня познакомили со словаком, из части, которая размешалась в Минске. Оказывается; он меня где-то видел, и приложил усилия, чтобы по­знакомиться со мной. Изъяснялись мы с ним довольно свободно. Он настоял чтобы мы сходили в фотографию. Я и не предполагала, зачем ему это понадо­билось, а он, оказывается, отослал фотографию своей матери, которая жила в Карловых Варах и содержала там гостиницу… Вскоре пришёл ответ, что мать согласна на его женитьбу и чтобы он привозил меня к ней. Я была пора­жена таким оборотом дела. Тем более, что со мной об этом он даже не заго­варивал. Я к нему чувств никаких не испытывала. Встречались мы с ним до­вольно редко. А когда он прочитал мне письмо свое матери, я ответила отказом. Но он всё равно искал встреч со мной.

Вскоре начались волнения в словацких частях. Многие из военнослу­жащих ушли к партизанам. В связи с этим, немцы были вынуждены вернуть эти части в Словакию.

Миша пошёл во второй класс. Он ещё до войны знал почти все буквы, но с введением латиницы у него настолько всё запуталось, что успехами он не отличался. Учили их только на белорусском языке, о русском не вспоминали.

Если с питанием, хотя бы самым минимальным, белее или менее налади­лось, т.к. Миша приходил каждый день обедать, а вечером я нередко при­носила что-нибудь с собой, то надевать на себя нам было совершенно не­чего. Зарплата у меня была очень маленькая, на неё я кое-что приобре­ла для Миши, ведь ему нужно было ходить в школу, а тут стало холодать, дело шло к зиме. А для меня моя знакомая сшила сарафан из перекрашенной простыни, а кофточку смастерила из тоже перекрашенного нижнего белья.

Подучилось довольно нарядно: тёмно-синий сарафан и светло-зелёная кофточка. Правда, пальто я всё носила бабушкино.