**Воспоминания Тамары Адамовны Лукк (Эльяс).**

В 1941 году ей было 8 лет. Жила в деревне Пежевицы. Язык, на котором говорили в деревне и в семье - финский. Мать русская, отец эстонец.

**Вопрос:**

Какой была ваша семья, где находились, что вы помните о первых днях войны, о появлении в Ваших краях немцев, о бытовых условиях, медобслуживании, школах, праздниках. Расскажите любое, что вспомните.

**Ответ:**

Впервые о начале войны услышала 22 июня, мы с мамой шли из церкви, это была Троица.

Известия о происходящем приходили скудные. В деревне был лишь один радиоприемник (частный), репродуктора на столбе не было, политикой не интересовались, жили как жили. Взрослых мужчин из деревни в армию, на тот момент, не мобилизовали, они прошли финскую войну, а на войну с Германией их по каким-то причина не забирали, - ни финнов, ни эстонцев. Родного брата, который по паспорту эстонец (у нас все русские, один он эстонец) взяли на строительство аэродрома. И только оттуда, позднее, в действующую армию. Отец находился в заключении в районе Лемболово. Арестован он был за растрату госимущества. Будучи лесным обходчиком, он выписал 10 кубов леса на колхозные нужды по какой-то большой необходимости для колхоза, за что и пострадал. С началом войны из заключения был направлен на передовую. Это все, что мы о нем знаем. Пропал без вести. В семье было семь детей.

Когда отчетливо стала слышна канонада и стрельба (в Коноховицах были бои, примерно за 8 км от деревни), мужчины отправили нас в лес. Это было 16 августа 1941 года. До того состоялась частичная эвакуация населения в сторону Ленинграда, но эвакуировали только скот и управленцев (директора, агрономы, госслужащие). Простые люди оставались где жили.

Перед появлением немцев жители ушли в ближайший лес (половина в одну сторону от дороги, вторая в другую). У нас в лесу был небольшой хутор, и мы ушли к нему. Там был сарай большой и большая яма (курус, как называли), устланная соломой. Лежим на дне куруса и слышим, как с воем пролетают снаряды. Провели мы там пару дней. Старшим сестрам было 16, 18 и 20 лет, соответственно, и они утром ходили в деревню, доили корову, приносили молоко и хлеб. Через два дня немцы распорядились - всем выйти из леса, иначе будут простреливать. Мы вернулись домой.

Тех, первых, немцев, которых увидели называли "барскими сынами", вероятно, потому, что все они были либо на мотоциклах, либо на машинах, пеших не видели никого. Особенно запомнилось, что они много фотографировали. Думаю, хроники эти сохранились.

С этого момента началась жизнь при немцах. У нас в деревне было три дома, где хозяева с русской фамилией Ивановы - к ним немцы не заселялись. Мы тоже считались русскими, несмотря на фамилию Эльяс. И к нам не заселялись. Сказать, чтобы немцы нас обирали не могу, но, временами скотину брали. Мы держали по 12-13 овец, но немцы баранину не очень хотели, в основном говядину и свинину. Однажды пришли к нам отнимать поросенка, сестра старшая вцепилась в руку и не отдает, они уже стрелять хотят, она не отпускает. Не взяли.

Через какое-то время немцев в деревне не осталось, но комендатура была. Буквально с первых дней избрали старосту. Им стал Калкин, дядя Матвей. Очень хороший мужчина. После войны его забрали. Тогда по 25 лет давали. Больше мы его не видели. Но человек он был очень хороший.

Старшую сестру направили работать в Терпилицы на молочный завод в принудительном порядке. Немцы организовывали все быстро и основательно, в том числе и молочный завод на котором делали даже масло в большом количестве.

В наших Пежевицах никого не расстреливали, никого не вешали и не было ни от кого ... жалоб. Партизан мы не видели. Но о репрессиях со стороны немцев по отношению к семьям, чьи родственники находились в Красной армии, слышала. В частности, в деревне моего будущего мужа, в Тарасине, начали преследовать, даже вешать, тех у кого дети были в Красной армии. Там жил мой будущий муж. В их семье (эстонской) тоже были два брата: Альберт в армии, Петя, еще молодой, на военном заводе в Челябинске.

Потому вся семья из Тарасина уехала (еще деревня была жива и цела). Ночью запрягли лошадь и уехали, оставив собаку, что было очень больно. Собаку оставили, чтобы создать видимость присутствия людей в доме. Успели за ночь доехать до Молосковиц, и дальше в Эстонию. Это было сразу после прихода немцев, в 41-ом году.

Через какое-то время в нашей деревне появились австрийцы. У нас квартировали четыре человека, на втором этаже жили. Это были обычные крепкие мужчины - крестьяне. Общались с ними на ломаном немецком. Сестра в школе учила два года немецкий язык и могла как-то объясниться, а я, поскольку была еще маленькая, хватала на лету, научилась понимать очень хорошо и была уже переводчица бабушкам. Объем слов не был велик: яйца, курица, конфеты. В основном речь шла об обмене одного на другое.

Не скажу, чтобы голодали, но и не разъедались. Берегли пшеницу и ячмень до весны, потому в основном щавель, грибы и ягоды. Бывало, австрийцы овса принесут, у немецких лошадей украденного. Не любили австрийцы немцев.

Магазинов не было, медобслуживания не было. Колдунов или знахарей у нас тоже не было. Мама умела лечить заговорами некоторые болезни, например: ангину, мастит, ночницу (когда дети не спят), грыжу (и пупковую, и паховую), другие, теперь не вспомню.

Как только немец занял наш район, школы открылись сразу; заняли в августе, а в сентябре уже были школы. И в нашей деревне была, куда ходили дети из трех деревень. Обучение было на финском языке. Точно помню, что было "Божье слово" раз в неделю. Еще была "воскресная школа" при немцах. Туда тоже ходила. Кроме арифметики, там преподавали настоящий русский язык и письменность.

В 41-ом весь колхозный урожай собрали. Раздали хлеб "по едокам" в сентябре-октябре. Землю разделили. Всем вернули свои хутора, у кого они раньше были. И нам досталось место с множеством старинных курганов. Их распахали тракторами и заровняли в дальнейшем, уже после 1954 года.

Праздники праздновали - и Пасху, и Рождество. Причем, русские и финны праздновали в одни дни (по Юлианскому календарю), а эстонцы по Григорианскому. Церкви были в Большой Вруде, в Ославье и в Волосово. Мы ходили в Ославье. (Она сгорела, значительно позднее.)

В ноябре 1943 года нас насильно, не спрашивая, немец решил отвезти в свой тыл. Финнов в Финляндию, эстонцев в Эстонию, русских в Латвию. Оставлены были только те, кто обслуживал железную дорогу.

У нас, как у семьи смешанной, был выбор - либо в Латвию, либо в Эстонию. Мама решила в Эстонию, потому, как ближе возвращаться. В том, что наши вернутся, она не сомневалась. Для нас, жителей деревни, своими были русские, симпатий к немцам не помню. Очень у многих мужчины погибли в финскую войну.

В Финляндию (финнов) отправляли со станции Вруда, эстонцев (нас) грузили в Кикерино. В телячьи вагоны, подстилка из сена, чугунка, но разрешили многое с собой взять: у нас была корова с собой, лошадь, даже куры, зерно, мука. В этом же составе были отдельные вагоны для животных. Везли долго, двое-трое суток, отгоняя поезд в сторону для пропуска эшелонов. Нас не разбомбили. Выгрузили на станции Тапа. Там находился сортировочный лагерь с длинными бараками, обнесенными колючей проволокой. Мы находились в нем как, в своего рода, карантине на время пока эстонцы отбирали себе людей. К "хозяевам" мы не попали, потому, что у нас было трое иждивенцев - я и два брата, а взрослыми были только две сестры. Потому мы в лагере прожили дольше других. Рядом с нами находилась деревня Пыдрангу-Мыз. В ней сельскохозяйственное предприятие, типа наших совхозов. Это было большое хозяйство с огромными зерновыми полями, с развитым овощеводством. Чего там только не было: капуста всех цветов (впервые там увидела кольраби), парники огромные, хорошее большое хозяйство. Двух сестер и одного брата (старших детей) взяли туда на работу, предоставили жилплощадь. Среди работников было много русских, комендант австриец, не любивший немцев, как потом выяснилось.

Я и брат остались с мамой. Корову у нас отняли.

Старшая сестра отчаянно противилась отбору коровы, за что была посажена на сутки в бункер. В дальнейшем она еще раз оказалась в бункере за то, что отпустила на пять минут раньше с работы девчонок своей бригады, при немецком порядке такое не прощалось. Через некоторое время нас взяла к себе жить небогатая эстонская семья, на условии, что мы отдаем им лошадь (24 декабря). Нас там прописали (мы имели паспорта, или свидетельства о рождении) и выдали продовольственные карточки. Кстати, у этой семьи сын тоже воевал в Красной армии. Общались с ними на эстонском. Мама хорошо его знала, ну и нам пришлось быстро научиться. Голодно не было. Кроме всего, была возможность подработать в выходные дни (выходные там настоящие были) на работах для частных хозяйств (покос, уборка картофеля, сушка сена). Рассчитывались салом, картошкой, а главное хорошо кормили работников. Первые блюда были не приняты, в основном картошка и мясо, картошка и мясо; и сладкое, и молоко и белый хлеб пекли.

Весной нам разрешили забрать нашу вконец оголодавшую корову. Расстояние в три километра до хутора мы ее сутки с мамой вели: покормим - тихонько, покормим - тихонько.

В 44-ом году, после освобождения, нам разрешили вернуться. Опять сформировался поезд, на котором мы поехали обратно с той же коровой и даже с остатками зерна, с которым уезжали. Выгрузили нас в Волосово. Это был октябрь. Пошли к дому, с коровой, в родную деревню. Наша корова, столько пережившая, под бомбежку попадавшая (у нее один сосок был прострелен) родной дом узнала и прямиком к нему направилась. Ее звали Эллю. Но в дом нас не пустили. Вся деревня была занята переселенцами с Нарвы. Они были русскими. Каким образом и кем русские из Нарвы были переселены в Пежевицы не знаю. Знаю только, что люди были хорошие и наш дом содержали очень чисто. Но попасть в него мы не могли, поскольку занят. Пришлось нам жить какое-то время в Горках у хозяина-матюгальщика. У нас оставалось зерно и мука, которые привезли с собой, не много, но было и зиму мы пережили. Я сразу пошла в школу, во второй класс.

**Вопрос:** А кто таскал эти мешки с мукой-зерном до поезда и обратно?

**Ответ:** А, на что и были девки? Это теперь нельзя поднять три кило, а мы приподнимали.

**Вопрос:** А вы получали компенсацию от Германии за насильственное переселение, уже в наше время?

**Ответ:** Получала. И хорошую. Но доказать было нелегко, несмотря на сохранившиеся документы. Эстонцы не хотели давать подтверждение долго.

Записано в апреле 2012 года.