Карлина Раиса Кузьминична, 1937 г.р.,

Образование: среднее специальное – Трусовское медучилище

Место и время записи: г. Астрахань, 3 января 2014.

Интервьюер: Четырова Л.Б.

Интервьюер: Раиса Кузьминична, расскажите, пожалуйста, о своей жизни на Калмбазаре.

«Ну, что я хочу сказать, пока издалека. Родилась я здесь, раньше это не Приволжье было, а Калмбазар. Это центр Калмыкии был. Папа построился где-то в 35-ом году, поместье он взял. Друг моего отца, калмык, приехал сюда из Енотаевска. Папа разрешил ему строиться на нашем участке. Они приехали, а жить им негде. Папа пол–двора делит и половину двора ему отдает. Они построились. Они молодые были. А мои родители - уже немолодые. Мама меня в 40 лет родила. Папа работал в заготконторе приемщиком.

Бо-о-ольшой был поселок. Сейчас половины такого нет, как тогда было. Дома все деревянные, рубленые. Бревна привозили. Папин дом рубленый до сих пор стоит. Жили в то время, я так понимаю, хорошо. Все хорошо, потому что мяса было много. Скотины было много: в степях держали отары. Привозили много скота каждый день и забивали его здесь.

Мы жили по соседству с теми калмыками: два дома, а забора не было. Отцы уходили на работу, а нас детей будили: «Вставайте завтракать». Посредине двора стояли две печки. В одной котел был и в другой – котел. В одном котле чай калмыцкий варился, а в другом борцоки пеклись. И все застелено коврами было. Чашки-пиалы разноцветные подавались. И все это на полу, на кошме. (Ладонями трет) крученая такая кошма, толстая такая. Нас (детей) усадят, мы сидим, ждем. Мама говорит: «Ну, давайте есть». А папа ей: «подожди». Он чай 33 раза взбивал ковшиком (смеется) и только тогда чай готов. Разливали нам чай. Мы, дети мамой звали и ту маму, и эту (калмычку и русскую). Одной семьей жили.

Масло кипит в котле. большие подносы с лепешками. Они наискосок порезаны и па-а-а-р идет… Сыр нарезанный лежал. Скотины было много у всех. Молоко продавали. Полно у всех всего было. Все свое было. Соседи носили друг другу: «Теть Надя, вот, на тебе молока к чаю!» Сами все делали, все домашнее.

Это завтрак был. Потом отцы уходили на работу. В обед они приходили. Матери опять готовили в котлах. Они не работали нигде. А зачем было работать? Мясо было, зарплата была. Все отцы приносили, все было обеспечено. На обед (отцы) приходили. МЯсо (ударение) опять матери наготовят. Садимся есть, мясо достают из котла и в чашки. Мяса много с заготконторы приносили.

Папу очень любили, он хороший был такой. Он плотник хороший был. Его отец, мой дед стоил театр без гвоздей (в парке Аркадия). Он известный в городе был плотник. У него бригада была. Вот этот театр они строили.

И вот мы жили и росли вместе с соседкой, девочкой Розой. Вместе росли: и обедали, и ужинали, и играли. Родители своими делами занимались, мужики уходили на бойню. Все хорошо, очень даже хорошо. Девочку Розой назвали, а меня Раей. Отец хотел меня тоже Розой назвать, когда я родилась. Но мама говорит: «Ну, что же это - две Розы, не разберемся». Ну, назвали меня Раей, значит.

Сосед-калмык был какой-то начальник, потому что он в Москву ездил часто. Однажды он привез нам с Розой из Москвы… ей, нам, мы всегда вместе играли…привез набор деревянной мебели: столик круглый, диван, два кресла, кроватка такая маленькая. Все запаковано, в коробке. А еще привез голову куклы, пластмассовую. Мамы сшили нам куклу. И-и-и и была нам радость! Прям, вся улица к нам приходила играть, вся ребятня.

Ну, вот так это было. Все нормально, все было хорошо, пока не началась война. Война началась. Вначале, вроде, нормально. Но потом со степей меньше стали привозить скотины. К концу 41 года стали закрывать половину заготконторы … Отец говорил, что скота уже почти нет, привозят мало. Мясо в рационе сменилось требухой. Смотрю они привозят требуху, стали готовить требуху. Кровь даже привозили, запекали лепешки какие-то. Мы не вникали. Нам по 4-5 лет. Ну, и стало хуже, хуже. Совсем закрыли заготконтору. Папа пошел работать в детский сад, заведующим детским садом. Отопления там не было, папа все сделал, трубы в подвале. Так сделал, что до сих пор сохранилось.

Все было хорошо. И питание было, молоко где-то добывали, стали держать коз. Все нормально было. А потом как-то ночью папу забрали на фронт. Ему было 50 лет. Одного старшего брата забрали в армию служить еще в 40 году. Он служил моряком в Севастополе, так и остался там служить. А забирали как: машина подъезжает посреди улицы и кричат. «Кузнецовы, Степановы, выходите! С сумками!». Степанов – имя моего отца как раз. Мама отвечает: «А у нас никого нет!». Отвечают: «Нет, у вас Николай». Мама говорит, что ему 16 лет. «Нет, он добровольно идет». Как добровольно, когда добровольно? Мама ничего не знала. Соседа-калмыка не брали, не трогали. Квоты какие-то были, наверное.

Папа погиб в 1942 году. Оба они со старшим братом моим без вести пропали под Севастополем. Папа прислал последнее письмо. Писал, что будут стоять насмерть за Севастополь, стоять до последнего. А если писем не будет, значит он погиб. Больше писем не было. Севастополь сдали.

Немец прорывался к Волге. Здесь перекинули у нас понтонный мост. А напротив стояли больши-и-и-е белые баки, прямо на берегу. Большие-большие … там бензин. Куполом так стояли. И вот оттуда грузили этот бензин и через этот понтонный мост, плавучий – его раскидывали – и ночью перевозили сюда, на эту сторону, заправлять орудия в Калмыкии. Немец уже стал прилетать к нам бомбить эти баки и мост. Ну, чтобы отрезать. И танки шли, пулеметы шли, солдаты шли через этот мост. Одна была эта дорога, перекидной мост и через эту дорогу на Калмыкию, под Сталинград…

Немец стал прилетать, чтобы отрезать дорогу. Бомбил у нас здесь все, бомбил … мы под дома лазили, прятались там. А он пристань бомбил, и эти баки бомбил, и мост этот… И вот сколько летал, как даст! А нам интересно, мы дети ... выскочим смотреть – стекол нет, трубы все слетели. А он так низко летает. Соседка кричит: «Теть Надя, ты что там одна, беги к нам с ребятишками». У них как-то дом повыше стоял, а у нас пониже. И вот я помню мы выбежали ночью – такие шары висели, красные шары, зеленые, синие прямо на воздухе. А бомбили все время ночью. Светло, иголку собирай, все видно! Прямо над нашими головами, над нашим домом немец развернется и над Волгой сбрасывает бомбы. Прямо над нашими домами разворот делает. Голову опустит, видит, что мы бежим, голову так опустит и смеется. А нам интересно, мы рты разинули, а он оттуда смотрит, смеется. Хоть не поубивал! До сих у меня лицо его в глазах. Шары светло, нам интересно. А он как раз пролетает и опять над Волгой заход делает. И вот так летает. До утра бомбил – бомбил никуда не попал, ни в мост, ни в баки, ни в пристань. Никто ничем не отбивался, никаких зениток не было. Может с той стороны отбивались?

Наш третий дом от Волги. А он как даст в пристань, вода то того вся поднималась. Вся вода накрывала дом, все сюда во двор. Утром бежим смотреть – пристань целая. Не попадал. Оттуда, утром из подвала вылезаем, собираем осколки от бомбы, острые такие, собираем в кастрюли. Играть, нам играть надо.

Взрослые говорят, что все уже к Калмыкии подходят немцы. Нам, наверное, конец. И вот как-то ночью гром, крик во дворе, машины гремят. Мама наша говорит: «Лежите, не вставайте, наверное, немцы вошли сюда». Потом слышим, русская речь. Дверь открыли. Мама сама вышла во двор, русских полно машин наехало. Что такое, не знаем? Детям то интересно. Мама не выпускает нас за ворота. Ворота такие старинные были, большие в затворах. Не такие, как сейчас, а высокие, на две половины открывались.

Смотрим, машин грузовых полно. Машины, закрытые материалом, стояли во всю улицу, до самого конца. Половина машин в одну сторону, половина в другую, задом друг к другу. Слышим, крики, плач, дети плачут. Все боятся выходить. Отца уж забрали (на фронт) никого нет. Мама молится. А потом мама к соседям. К ним туда. А на улице крики – офицеры, солдаты кричат: «Выходите!». Стучали в окна, ломали окна, двери и их сонных прямо с постели брали и в машины. Никто ничего не поймет. Крик на всю улицу. Мама к соседям, узнать. Ну, и мы за ней, за платье держимся. Соседка говорит: «Теть Надя, что такое не знаю? Куда бежать, прятаться?» А куда бежать, все кругом оцеплено. Мужа ее не было, я не знаю, где он был? Может забрали его, может уехал. Были только соседка и Роза.

Роза подходит ко мне и коробку мне дает. А уже к ним стучат, ворота срывают: «Открывайте!» А она мне говорит: «Рая, на тебе коробку!» А игрушки эти – самое ценное, что было у нас. И вот она сунула эту коробку: «Сохрани, я приеду к тебе!» Я говорю: «Конечно, приедешь!»

Мама бежать к себе и мы с ней. Потом смотрим увели соседку. Она кричала: «Тетя Надя, до свидания, помните, помните нас! Тетя Надя, мы все равно приедем, приедем! Не забывайте нас!». Маме–то откликаться нельзя. Никто же ничего не знает!

И вот повели их, в машину их, как были раздетые, в ночных рубашках, автоматы в спину! Смотрим в дырочку. Ушли они. Мама молится, икону вынесла икону к воротам, молится, крестится. И нас заставила молиться, креститься. Ну, вроде спаслись! Что такое, почему людей берут?

Выглядывать стали в дырочки. Со всех улиц забирали. Открывали ворота, били их, если были закрыты, раскрывали, и, прям, гнали людей в машины. Машины полные закрывали на задвижку и уезжали. Следующая машина, следующая. Чего–зачем, никто ничего не знает. За час, буквально за час все Приволжье (опустело). Мы смотрим в дырочку, с нашей улицы уехали. Крики идут с тех улиц. Собирали там. Всех брали, всех подряд, не разбирая, виноват, не виноват, дети не дети!

А наутро мы встали. Страшно так, боимся выходить. Вышли. Дворы все раскрытые, двери раскрытые, окна раскрытые, валяются, оторванные. Книги бумаги, ветерок такой. Все по улице метет. Книги, я не знаю откуда они взялись? Может у них отнимали книги. По улице одни листки, листки валялись. А я выскочила. Мама нам: «Не выходите, не выходите!» Русские, кто остались, никто не вылазит. А мало тогда русских было. А я выскочила – книжка лежит, какая-то книжка с картинками: «Мама, картинки! Мама смотри, какие картинки!» Я думала, Розины. Мама мне: «Ты что, сейчас же брось! Такое горе у людей, брось сейчас! Ни в коем случае, ни в один дом не входите, ни одну вещицу, чтобы в дом не приносили, ни одну! Это большое горе!» А наутро, часов в 10–11 часов, уже солнце, смотрю пошли по домам лазить. Ну, русские всякие–же, люди всякие ведь. Вот пошли по домам. Что ж, они (калмыки) все бросили. А жили богато – посуда красивая такая. А мы вышли из калитки смотрим – тащут, тащут, собирают. В дома заходят берут, кто посуду, кто постель, кто чего. Грабят, как говорится.

А потом очухался этот, кто в райсовете сидел–то. Смотрим – комиссия какая–то создана. Стали дома запечатывать. Машины стали свозить в клуб, в фойе всю мебель, посуду. Потом продавали это. Покупали люди. Мы ничего не покупали, не хотели. Да и не ходили туда, не смотрели. Дома пустые забили. Мы все охали, переживали – не знаем ничего.

У меня остался пакет Розин. Я все берегла его, прятала. Память была Розина. Годы прошли… Потом говорили, что на Калмбазаре была создана ячейка, которая хотела пропустить немцев. Должны открыть ворота немцам. И вот поэтому Сталин дал приказ вывозить всех. Но мы так и не знаем, может быть не было никакой ячейки? Потому что жили мирно. Нас мало русских было, но жили одной семьей. Так хорошо, все одной семьей!

Ну, вот так прошли годы. Стали эти дома открывать, давать русским. Дома перешли к государству. И вот в эти дома заселяли русских, кто из Енотаевска, кто из близких сел. Не продавали дома, а пускали жить.

Время пошло другое, бойня открылась. Кто, где стал работать. Трудно было – мужиков нет. Напротив нас пекарня была. Мы еще лазили туда. Хлеб пекут, а обрезки нам давали. Мы ямку прорыли туда со двора. Под землей пролезем в пекарню. Мать сумку тряпочную даст, а они нам накидают обломков хлеба. Другой раз буханку завернут нам пекаря. Я иду к себе во двор, а они заходят к нам. Посмотрят, никого нет? Заходят и заберут эту буханку хлеба. Время было трудное. На рыбзаводе найдут две воблы на проходной и сразу в тюрьму на 5-7 лет, без суда, без следствия. Не смотрят, дети остаются, нет. Законы такие были. Милиция стоит, щупают, обыскивают. Все равно выносили, голод заставляет.

После войны слух прошел, что из–за этого их сослали. Потом стали спрашивать, куда же, люди эти, где же они? После войны стали слухи доходить, что в Сибирь отправили. К маме кто-то приезжал. Какие-то калмыки там выбирались, приезжали. Не знаю, какими путями выбирались. Им было разрешено было только в Калмыкии. Они не жить приезжали, а просто посмотреть свое место рождения. Доходили слухи, что в Сибири за колючей проволокой жили они. Война кончилась, а у них не было паспортов. Ничего не было. Я замуж вышла, военный был муж. Мы уехали. А потом мы сюда переехали, в 54 году я техникум закончила. Это был 58 год, наверное.

В 60-е годы здесь уже стали свободно говорить. Все время про них говорили куда, да чего? Все русские, кто здесь остались. Душа болит, хочется знать, как живут?

Это было около 1970 года, потому что мама умерла в 1973 году. А я куда–то уезжала. Приезжаю домой, а мама говорит: «Рая, если бы ты знала, кто ко мне приезжал. Сижу на лавочке, смотрю, идет женщина молодая лет 25–ти, хорошо одетая. Подходит ко мне, поздоровалась: «Теть Надя, это ты? Ты меня не узнаешь? Посмотри хорошенько. Розу ты помнишь? Вот мой дом!» Охались, ахались… Пошли домой, к маме. «Я приехала, говорит, – посмотреть на свой дом, повидаться с Раей. И вот только паспорта дали нам, и только в Калмыкии мы должны жить. Но не дождалась она меня.

Много рассказывала она чего… мама мне потом передала. Рассказывала: «Погрузили нас в товарные эшелоны, двери широкие открыты. Набивали туда – ни сидеть, ни лежать. В туалет хотим – уголок отвели. Ехали холодные, все голые…Кто в рубашках, кто как спал. Дорогой тут же помирали… Постучим, нам откроют, заберут умершего и опять запечатывают. И вот нас в Сибирь привезли. Ни еды, ничего. Нас в Сибирь привезли – холод! Спасибо русские там помогли. Конвой стоял, а люди из сел подбегали и бросали нам одежду: кто пиджак, кто узелок. Нас за колючую проволоку и в землянки. Робу дали, чтобы работать. Почти все слегли. Все попростывали… цинга, голод, холод. Ничего не лечилось. Осталось нас мало. Меня мама берегла. Мама мне говорила: «Роза, выживешь, обязательно навести тетю Надю. На родину съезди. Я дала слово. Мама умерла, и папа умер. Из всех осталась она одна».

Я с этими игрушками так и играла. И мама Розе говорила, что я хранила игрушки, берегла. Я уж аккуратно с ними. Все думала, что Роза приедет, Роза приедет… У сестры дети родились – один, второй, третий и игрушки в ход пошли. Все поломали. Все уже, от игрушек ничего не осталось. Ребятня, другое поколение. Я куклу хранила-хранила. Все время куколка эта сшитая была. Она уже замазанная была, а ребятишки все играли с ней. И куда потом дели? Куда-то пропала она…»