**Воспоминания Валентины Семеновны Любимовой**

**Любимова** Валентина Семеновна (1930 г.р., жительница г. Риги). Недавно из Интернета я узнала, что Национальный архив Республики Беларусь собирает информацию для размещения в Интернете о сожженных деревнях и уничтоженных жителях во время карательных экспедиций в 1943 г. в Республике Беларусь. О сожженных деревнях и уничтоженных жителях Дриссенского р-на Витебской области почти ничего в Интернете я не нашла. Поэтому я решила написать вам о тех страшных годах, которые остались в моей памяти. Тогда мне было 12 лет.

Я сама родом из деревни Каркалец Дриссенского района Витебской области. До войны в деревне было около 40 домов. Были почта, сельсовет, амбулатория, ветеринарный пункт, клуб, 2 здания школы и правление колхоза. В 1943 году все это было сожжено и такой деревни теперь нет.

В то время мои родители и я, наверное, за неделю до этого, ушли в партизанскую зону в Освейский район. Моя бабушка, Циро Евдокия Евдокимовна, категорически отказалась уйти с нами, как она сказала — «в никуда», и осталась в деревне в нашем доме. Ей было 75 лет. И она карателями была застрелена и сожжена вместе с домом. Я не могу сказать, сколько человек в деревне Каркалец погибли от карателей в 1943 году, но 6 человек точно были расстреляны и сожжены. Деревня тоже была сожжена.

Недалеко от деревни Каркалец находилась в глуши небольших лесов деревня Шабалы. Из этой деревни родом были моя мама и бабушка. В этой деревне было всего 6 домиков. Все жители были родственниками — двоюродные братья. Пятеро из них были также двоюродными братьями моей мамы, а шестой — родной брат. Во всех были семьи. Все они жили мирно, занимались крестьянским трудом, в партизанских отрядах из них никого не было. Единственный мамин родной брат Циро Осип Константинович в первые дни войны был призван в армию, пропал без вести.

И вот зимой 1943 года в эту деревню на рассвете нагрянули каратели, приказали всем жителям взять с собой ценные вещи и выйти на улицу. Рядом с деревней Шабалы в 2 км, с одной стороны, была деревня Корзуны, а с другой стороны — деревня Бузово. И когда жители деревни Шабалы вышли на улицу, к ним присоединили пригнанных жителей деревни Корзуны, и потом всех (как скот) погнали в деревню Бузово, где тоже уже были собраны жители этой деревни. Там их всех загоняли в сарай, на окне которого стоял пулемет, из которого их расстреливали, а потом сарай, да и всю деревню подожгли, и жители были сожжены.

Но жена двоюродного брата моей мамы Циро Клавдия во время такой экзекуции была легко ранена и упала, на нее упали муж и сын. Когда уже начали тлеть тела, она поднялась, потрясла сына, мужа (они были мертвы — застрелены) и потом сама сквозь огонь выскочила на улицу. Каратели уже уехали, решив, что сделали свое черное дело. Она ушла в поле, где стоял стог сена, и зарылась в него. Спустя сутки после этой трагедии ее нашла разведка партизан и привезла к моим родителям. Она обо всем рассказала и партизанам и моим родителям, но не выдержало сердце, как констатировал врач (я не знаю его фамилии), умерла от разрыва сердца.

Но следует сказать, что перед тем, как совершить это страшное дело, кое-кто из карателей увез с собой в Латвию несколько молодых людей из деревни Шабалы — 5 девушек и 1 мальчика. Их всех была фамилия Циро, а имена я только знаю двух девушек — Анфиса (13 лет), Ольга (20 лет) и мальчика — Геннадий (15 лет).

После освобождения Беларуси и Латвии от фашистов Анфиса возвратилась в Дриссенский район, но адреса ее я не знаю. А Ольга ушла в монастырь еще при оккупации, т.е. сбежала от хозяина. Монастырь находится в Латвии недалеко от Елгавы и называется «Пустынька». Геннадий живет в Риге. Были ли вывезены и тем самым спасены кто-то из деревень Корзуны и Бузово — я не знаю.

Сейчас очень сожалею, что я не расспросила подробно свою маму об этой трагедии, что ей рассказала Клавдия. Но маме моей было очень больно и тяжело вспоминать этот рассказ, особенно как убили 2,5-годового племянника, подбросив его как мишень.

Вот сколько человек было сожжено из деревни Шабалы. Всех их фамилия была — Циро:

Василий, его жена и сын Анатолий, 15 лет.

Бронислав, его жена и дочь.

Михаил, его жена.

Флор, его жена Клавдия и сын Александр, 15 лет.

Степан, его жена.

Семья родного брата моей мамы — жена Анна, 33 года, и дети: Тамара, 11 лет, Володя, 8 лет, Петя, 2,5 года.

Как рассказывала моя мама, после войны в деревне, бывшей Бузово, был насыпан Курган памяти. Как обстоит теперь с этим — я не знаю. А деревень Шабалы, Бузово, Корзуны теперь нет.

Мои воспоминания получились, возможно, сумбурными. Но я очень хочу, чтобы память об этих людях осталась для поколений. Они погибли ни в чем не повинные. Включите их, пожалуйста, в книгу памяти.

Опубликовано: «Зимнее волшебство»… С. 355—357.