**[О юности, ушедшей тропою войны](https://subscribe.ru/group/pozitiv/427873/)…**

**10 апреля свой 94-й день рождения отмечает замечательный человек из многострадального поколения детей войны, ветеран Великой Отечественной войны, участница партизанского движения на Брянщине, малолетний узник фашистских лагерей Анастасия Григорьевна МАРЕИНА из Дубровки.**

**Члены редколлегии газеты первой поселковой школы «Наша первая» побывали у ветерана и взяли интервью, которое мы предлагаем вашему вниманию.**

**- Анастасия Григорьевна, мы пришли, чтобы поздравить Вас с праздником. Скажите, а в военное время были праздники? Отмечались ли они?**

- Да, праздники были, конечно. Война жизнь-то не отменяет, хотя делает её очень хрупкой и более драгоценной. В период фашистской оккупации было не до веселья – люди с трудом выживали, и удалось это далеко не всем. Оккупанты и их приспешники зверствовали нещадно. А вот когда прогнали врага с родной земли, хоть и трудно жили, восстанавливать пришлось всё разрушенное ими, да и война ещё продолжалась, но уже веселее дело пошло. И праздники были. Мы-то были молодыми, полными энергии. Нищета была, голодно, конечно... Порой и надеть совсем нечего. Натянешь на ноги рукава от старой кофты вместо колготок, колготок-то не было тогда ни у кого, и пойдёшь в пляс! «Сербиянка», «Саратова» - были такие популярные плясовые наигрыши… Вы и не знаете, поди… Веселились люди от души, танцевали под гармошку, пели. Очень хорошо было! Очень весело!

**- А какие песни пели?**

- Песни были всё народные, красивые. Я и сейчас люблю их слушать. Из соседней деревни к нам приходил гармонист. Придёт, бывало, и говорит: «Девки, дайте что-нибудь поесть. Есть у вас кавардашки? Если покормите, сыграю, а если нет, то и играть не буду, уйду». А вы знаете, что такое кавардашки?

**- Нет.**

- Где-то их называли «тошнотики», где-то - «лындики». А у нас – «кавардашки». Что останется с осени на огороде, что не убрали под зиму, пропустили, то весной и выбираешь. Мёрзлую, гнилую картошку. Обшалушим, помоем – и пекём…

Что такое кавардашки?

Это грустные мордашки

И больные животы.

Это синие лепёшки

Из мороженой картошки,

Это приступ дурноты.

Еда войны, детки…

**- Сколько Вам было лет, Анастасия Григорьевна, когда началась война?**

- А было мне, ребятки, 13 лет. 4 класса окончила. Вы в каком классе? В 7-м? Ну, вот, почти ваша ровесница.

**- Что Вам помогало справиться со всеми трудностями военного времени?**

- А, наверное, характер, как сейчас скажут. О многом теперь думаю, воспоминаю... Вот был случай: идёт по нашей деревне немец, идёт, музыку играет на губной гармошке и целые вёдра яиц несёт – по крестьянским хатам насобирал. А ему навстречу мы с братиком моим идём, братик мой – Толя. Я его за ручонку тяну. Немец на меня: «Эй, паненка!» То, значит, они всех детей киндерами звали, а я уже была паненка – девушка.

Я смотрю на эти вёдра, полные награбленных яиц, а мы-то голодаем… И вдруг мысль: надо яйцы побить, чтоб этим гадам не достались! Говорю своему братику: «Давай я тебя ударю и побегу, а ты – за мной! Я буду хорониться за немцем, чтоб яйцы побить».

Сообразила ж голова! Во как!

Вот, значить, как ударила братика, и, видать, хорошо так ударила. Он голосить начал и за мной погнался, а я вокруг немца бегаю. Брат палку ухватил. Крутимся около немца так, чтоб это ведро перевернуть. Ну, и перевернула ж я это ведро. Сколько яиц побилося! Ах, ты, думаю, гад! Вот тебе! И убегать, брат за мною…

Надо ж, сообразила голова! (Смеётся)

**- Анастасия Григорьевна, а как Вы участвовали в борьбе с фашистами?**

- Я родом из Заустья. В семье нашей было 5 детей: 2 сестры, 2 брата и я. В партизанском отряде Ф.С. Данченкова, в женской группе подрывников находилась моя тётя - Анна Ларичева, мамина родная сестра. Красивая такая, гордая, строгая, шофёром полуторки до войны работала в колхозе. Погибла она, фашисты расстреляли её в Рославльской тюрьме. Схватили их, когда возвращались с задания: минировали железную дорогу…

А мама и ещё пять женщин, её подруги, помогали партизанам: шили, стирали и чинили одежду, пекли хлеб. И я им помогала. С ровесником моим Витькой ездили в соседнюю деревню Молотилку, привозили оттуда одежду, ремни. Собирали золу, камни, закладывали в бочку, заливали кипятком и в этом варе стирали одежду партизан. А до этого прожаривали её над костром, чтоб убить вшей. Ой, сколько их тогда было!..

Бывало, в нашей хате останавливались партизанские разведчики, связные. Помню, однажды к нашему дому подъехали две подводы с партизанами. И в это время немцы нагрянули. То ли предупредил их кто (прислужники из местных были у фашистов), то ли случайно заехали, - я не знаю. Я увидела их и сказала партизанам. Они быстро по тропинке в лес ушли. Коней, правда, спасти не удалось, забрали их немцы. Они потом устроили в нашей хате погром - партизан искали. Отца били, забрали с собой, хотели казнить за укрывательство партизан. Чудом остался жив…

**- А как Вы оказались в фашистском лагере?**

Каратели погнали нас из деревни Лутёнки пешком через Минеральные Воды, Рябчи, Дубровку. В Дубровке остановились, заночевали. Все были очень голодные. Покормили «баландой», также дали пшёнку и хлеб. А на утро погнали дальше. Привезли на территорию Восточной Пруссии, выгнали из вагонов и отсортировывали по двум большим красно-кирпичным зданиям: в одно – молодёжь, в другое – людей постарше.

Женщины там работали на песочной ленте: песок на ленту загребали, а потом его дальше в Германию отправляли. Меня на работу не отправляли, это всё женщины постарше делали. Маму уводили на работу, а она разве своих детей оставит? Я тут же рядом крутилась. Вот пока никто не видит, возьму да и закопаю в куче песку камень, у них и станет всё. Начинают искать поломку, ремонтировать ленту. Починят, а я опять. Ну, раз 7 я так делала. А потом они, видать, поняли и убрали нас оттуда.

Вот, девочки, как…

А как освободили нас и добрались мы домой, оказалось, что дома-то и нет. От деревни ничего не осталось, сгорела вся. Чтобы где-то жить, начали копать землянки. Сажать и сеять было нечего. Ходили за 35 км в Дубровку, чтобы там взять зерно. Было трудно, голодно, но жизнь постепенно налаживалась.

**- Да, боевой Вы были девчонкой!**

- Не знаю, но мне вот всё время хотелось им навредить, гадам этим фашистским! Как только жива осталась за такое?

**- Трудно на войне всем. А что было с женщинами?**

- Ох, девочки, трудно, трудно… Бывало, что и по горбу получали. А некоторых насиловали, пытали: и языки отрезали, и груди… Ой, страшные вещи творили эти фашисты…

Можно я не буду вам рассказывать больше? Я боюсь, что мне плохо станет…

Пережили всё – и слава Богу!

**- Спасибо Вам, Анастасия Григорьевна, за рассказ и за то, что Вы у нас есть! За то, что мы можем узнать всю правду о войне, какой бы страшной она ни была. Будьте здоровы и всех благ Вам!**

**Интервью подготовили:**

**Ульяна Никитина, Анастасия Громова, София Ходько,**

**ученицы 7 Б класса, члены редколлегии газеты «Наша первая»**

**под руководством учителя русского языка и литературы**

**Натальи Викторовна Кротовой**