Надежда Кузнецова

ПИСЬМА БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА

Монопьеса

**ВНИМАНИЕ!** Все авторские права на пьесу защищены законами России, международным законодательством и принадлежат автору.

Без письменного разрешения автора запрещается её издание, переиздание, тиражирование, публичное исполнение, размещение спектаклей по ней в интернете, экранизация, перевод на иностранные языки, внесение изменений в текст пьесы при постановке, в том числе изменение названия.

**КОНТАКТЫ:**

+7 951 667 97 77 – Надежда Леонидовна Кузнецова

e-mail: [amfirquartet@gmail.com](mailto:amfirquartet@gmail.com)

[amfirquartet@yandex.ru](mailto:amfirquartet@yandex.ru)

*Пушкин, 13 августа 1941*

Ликуника!

Вчера утром совершилось событие, а вечером я уже знал, что у нас есть девочка, и что ты чувствуешь себя хорошо! Я очень, очень рад и хотел бы быть у тебя, чтобы поздравить тебя по-настоящему. Сосредоточь на ней всё свое внимание, и всё будет хорошо.

Я получил твоё письмо от 6/VIII и телеграмму от 8 /VIII. Спасибо! Не волнуйся, когда от меня нет писем. Они по разным причинам могут задерживаться. Я же буду писать аккуратно, а когда ты вернешься из больницы, я постараюсь повидать тебя и дочку. Как же её назвать? Ты уж, наверное, её как-нибудь назвала. Напиши мне, как ты хочешь. А я подумаю, как я хочу, и напишу. Будет очень хорошо, если ты из моей зарплаты купишь книги для Саши. Это ты очень хорошо придумала.

Будет ли сегодня кто-нибудь, с кем можно было бы отправить письмо!

Уже ждет. Привет. Здоровья тебе и малютке.

Андрей.

*24 августа 1941*

Дорогая Ликуника!

Получил твоё письмо из больницы от 21 августа. Твоя температура меня беспокоит. Поправляйся скорее! А маленькая здорова? Если ты хочешь назвать её Наташей, то пусть так и будет. Наталья Андреевна!

С тех пор, как я получил обещание отпуска в Ленинград, всё вокруг перевернулось. Тот командир, который сделал это обещание, больше не имеет ко мне никакого отношения. Событий за это время произошло очень много, очень многое изменилось, и каждый день продолжает меняться. Вот почему я не могу уж так уверенно написать, что повидаю тебя. Но я постараюсь это сделать, хоть на несколько часов.

Всего хорошего, Ликуника! Поправляйся скорее. Поцелуй маленькую, я очень хочу её повидать. Привет сёстрам. Пиши мне.

Андрей.

*7 сентября 1941*

Милый Андрюль!

Вчера вечером у меня была Нина. Она принесла мне письмо от 3/IX. Мы его прочитали. Шлем тебе привет!!! Сегодня хотела ко мне придти Людя, но я не рискнула у врача просить второй день подряд пропуск. Дня через 2-3 она меня навестит.

Сегодня у меня утром и вечером температура нормальная, но не знаю, надолго ли это. Это было уже не раз. Нога лучше. Но все говорят, что это длительный процесс. Сегодня у меня приличное самочувствие. Доченька растет и у неё такой аппетит, что она буквально на меня набрасывается, и её не оторвать. Надо, чтобы у меня был хороший аппетит, и надо есть мне побольше, чтобы было много молока. Я узнаю голос дочурки, сейчас, по-моему, она кричит в детской. Скоро принесут кормить. Нежно тебя целуем.

Привет от Нины и Люди.

Лиля.

*10 сентября 1941*

Дорогая Лиля!

Как Вы себя чувствуете после вчерашней тревоги? Мы все о Вас очень беспокоимся. Вся наша квартира спускалась вниз на лестницу, а некоторые с детьми ходили в бомбоубежище. Пострадал наш завод.

Передаю Вам масло. С сегодняшнего дня неприятная новость: булки дают только детям, а мы все получаем черный хлеб. Дают ли хоть Вам-то булки? Как сегодня грудь? От Вас вчера я дошла благополучно, без тревоги. Дома нашла письмо от Ал. Дм. от 25/VIII-41. Вам привет. Как мне теперь отвечать? Ал. Дм. думает, что Вы уже с 22 августа находитесь дома.

Нина шлет Вам привет. Вчера в техникуме всё было покойно днём, из-за тревог почти не занимались.

*<Далее карандашом>.* Получила Вашу записочку. На службу я добралась благополучно, тревоги начались с 9-ти часов, на завод сегодня совсем не пускали, но в наш дом можно было пройти. Он не пострадал, даже все стекла целы.

Температура сегодня лучше; рада, что тревога вчерашняя не вызвала повышения.

Крепко Вас целую и «крохотика». Не волнуйтесь особенно, немножко - можно.

Людя.

*11 сентября 1941*

Дорогая Лиля! Как провели ночь? Как себя чувствуете? Ночь опять была тревожная. В первую тревогу мы с Ниной сидели на лестнице, там же были Елизавета Васильевна с Таней, Евгения Васильевна, Анна Евгеньевна; а во вторую тревогу я пошла в бомбоубежище. Нина никуда не ходила.

Сегодня опять неприятная новость – уменьшили норму хлеба. Служащие теперь будут получать 300 г, рабочие – 500 г. Передаю Вам немного булки, Нина достала в техникуме, она не очень вкусная, но другой не достанешь, а я боюсь, что Вам стали мало давать. Не помню, говорила я Вам или нет, что у племянницы Анны Евгеньевны родился сын. Роды были очень трудные, и теперь у неё всё время повышенная температура, больше 38, лежит со льдом на животе.

Вы пишите, что маленькая плохо прибавляет в весе, но это иногда бывает, не беспокойтесь.

Сегодня не буду отвечать на Вашу записочку, только передам пакет и уйду во избежание тревоги. Целую Вас крепко и маленькую. Спрашивали ли профессора насчет искусственных пиявок?

Людя.

*11 сентября 1941*

Ликуня!

Привет! Получил вчера сразу три твоих письма! Я рад, что ты понемногу поправляешься. Скорее становись на ноги и становись основательно. У нас всё идёт по-старому. Стоит осень, идёт война. Я тебе не писал два дня, всё время терзался. Буду писать каждый день. Пиши мне. Привет сёстрам.

Андрей.

Прости, что мало пишу.

*Без даты*

Дорогая Лиля! Что со мной дальше будет, не знаю, т. к. сегодня утром наши слушатели ушли на фронт. Мы остались без учащихся. Каковы будут решения командования, не знаю. Настроение, понятно, у всех паршивое. Когда наши уходили, мы даже слегка всплакнули.

Вчера была у Нины Митрофановны. Она пока живет по-старому. По карточкам уже не дают белого хлеба. У нас он пока есть, но не знаю, надолго ли это счастье.

Как Ваше здоровье? Что крошка? Мыслей в голове совсем нет, простите. Соберусь с мыслями, напишу побольше.

Целую. Нина.

*12 сентября 1941*

Добрый день, дорогая Лиля! Как Ваше самочувствие после вчерашней ночи? Мы провели ее очень тревожно. Я спустилась вниз на лестницу вместе с Таней и Елизаветой Васильевной. Нина до нас не дошла. У нее был Мусин, и они оба были на Вашей лестнице.

После одного из ударов погасло электричество, и мы очутились в полнейшей темноте. У кого-то оказался кусочек свечки. Радио испортилось, и мы не знали когда отбой, долго сидели на лестнице, а потом – в квартире. Легли спать в 2 ½ часа. В нашей квартире и у Вас все стекла целы, кроме моего, у меня вылетело одно стекло, как раз то, которое вставлял Кучумов. В комнате стало прохладно. У вас в больнице тоже, наверно, было очень неприятно, т.к. кругом много разрушений. Наш завод опять пострадал. Не знаю, что будут сегодня. Передаю Вам булочки, достала их Ольга Ивановна с фабрики-кухни. Хлеба опять стали меньше давать: мы получаем 200 г, а рабочие – 350 г. Вчера в проходной Нина и я пережидали тревогу и разговорились с одной из Ваших врачих. Она сказала, что Ваша болезнь протекает нормально, ничего опасного нет, только надо лежать и давать ноге покой.

Получила бюллетень. Поздравляю маленькую с днем рождения, уже исполнился целый месяц. Целую ее.

Вчера немец напал на наш район, но в другие дни досталось и другим районам. Крепко Вас целую. Будем надеяться, что сегодня ночь будет покойнее.

Людя.

*12 сентября 1941*

Любимый, родной Андрюль!

Сегодня нашей дочурке исполнился месяц. Мы всё ещё с ней в больнице. Боли в ноге уменьшились, но, в общем, без изменений. Не стану скрывать, что мне сейчас очень хотелось бы быть дома. Но ничего не поделаешь. Вчера забегали в справочное и Нина, и Людя. Они шлют тебе привет. Меня перевели в 3-ю палату. Эти ночи я сплю, вернее, лежу с дочуркой вместе и думаю о тебе.

Нежно целую тебя в виски. Андрюка, дочка шлет поцелуй. Пиши, будь здоров.

Лиля.

*16 сентября 1941*

Дорогая Лиля!

Ко всем моим тревогам прибавилась еще одна новая: Нину с сегодняшнего дня перевели на казарменное положение. Распределили их по командам, и Нина назначена – по четыре часа ежедневно – дежурить на вашей вышке и днем, и ночью. Дежурят по две женщины. Ваши химики попали в дегазационную команду. Я считаю, что это гораздо лучше, чем стоять на вышке и слушать свист снарядов. Так что дома я осталась совсем одна. Нина говорит, что у неё симпатичный начальник. Завтра она обещала отпроситься и приехать на часок домой. Передаёт Вам привет и, как только будет можно, заедет к Вам. Ваши финансы и паспорт находятся у меня.

Нина по Вашей карточке достала шоколадных конфет, которые я Вам передаю. Все те предметы, которые Вы просите, постараюсь принести на днях. Хватает ли Вам хлеба? Как себя чувствуете? Как Наташа? Вчера ночь прошла покойно. Как-то будет сегодня! Всё-таки мы перебирались на Вашу лестницу и сидели там до 11 ч. 45 мин. Как Ваша нога? Надеюсь, что лучше.

Вчера, когда я шла к Вам, встретила Олю Презренову, жену Вовы Замборжицкого. Она из шестого этажа переехала в третий, сидит без места и без денег. От Вовы нет никаких вестей. Очень просила Вам кланяться. Поправляйтесь скорее. Желаю Вам спокойной ночи. Крепко целую Вас и малюсенькую. Если будет покойно, завтра приду.

Людя

*Без даты*

Дорогая Лиля!

Людя Вам, наверное, сообщила, что я переведена на казарменное положение. Все женщины, кроме Ант. Ник. и Августы М., которые вошли в дегазационную команду, дежурят на башне. Большинство ужасно боятся там стоять. Я как женщина храбрая не боюсь, но там очень холодно, хотя и очень интересно: видно весь город, а также весь залив, Красное Село, Пушкин, Колпино и пр. Вчера дежурила с 6 до 8-ми вечера. (Дневные дежурства – в одиночку, ночные – попарно). После дежурства напилась чаю, потом в нашем с Л. И. апартаменте собралось общество: Бурмистров, Кучум, Федор Борисович … я составляла график дежурств. Л. И. пришивала Ф. Б. воротничок (эксплуататор!!!). Затем мы вчетвером, Л. И., я, Бурмистров и Кучумов, играли в «Подкидного дурака» (самое замечательное времяпрепровождение!!!).

Сегодня дежурила с 11 до 3-х, пообедала и прибыла домой повидать Людю, наблюсти порядок.

Зрелище очень интересное! <…> артиллерийская стрельба, разрывы шрапнели. Кругом пожары. Видела воздушный бой, видела, как упал самолет. В заливе при разрыве дальнобойных снарядов взлетают столбы воды. Красивейший фонтан. Вообще, моей душе, любящей разъярённую стихию, это созерцание отнюдь не страшно. Обо всём сообщаем по телефону в штаб. Вчерашняя тревога в 6-7 часов была дана после моего сообщения о приближении самолётов. Горжусь!

Московский район уже эвакуируют в район Петроградской стороны и В.О. Повезут нас или побежим в последний момент, не знаю. Там у нас жутковато. Уж очень громыхают дальнобойные. Они расположены поблизости от нас.

Видите, сколько сообщений. Рада, что Ваше здоровье лучше. Скоро, наверное, будете дома. Целую Вас и крошку. Как она интересно зевает и потягивается.

P. S. Тройного одеколона нет в природе.

Да, Ант. Ник. два дня не является, сбежала с «фронта Отечественной войны», не знаю, что ей за это будет. Вообразите Нину Дущенко на башне. У неё такой вид, будто она проглотила бутылку уксусу.

Нина.

*2 октября 1941*

Уже октябрь! Прости Андрюка, что я несколько дней не писала. Я послала большое письмо по старому адресу. По-новому – пишу первое письмо.

Я уже дома, но ещё лежу. Меня выписали, м. б., несколько преждевременно, да я походила порядочно, конечно, только по комнате. Сейчас лежу с компрессами. Нина мне столько уделяет внимания. Она поит, кормит, в консультацию за доктором ходит, с Наташенькой гуляет. В общем, всё время.

Сейчас дочурка открыла глазки и очень потешно позёвывает и разглядывает усердно потолок. Она теперь иногда лежит просто с открытыми глазками, ничего не требуя, но не так долго, а потом начинает подавать голос. Чаёк пьёт из ложечки с салфеткой у бородёнки.

Нина уходит, и я спешу отправить. Завтра будет хирург. Людя вызывает 2-й раз по телефону. Ночует Людя у нас. Вечерами вместе.

Крепко целую. Дочурка шлёт привет и поцелуй.

Я была расстроена тем, что слегла и не писала несколько дней. Твоя Лиля.

*4 октября 1941*

Милый Адрюка!

Вчера я получила твои три открытки, и Нина – письмо. Почему-то неаккуратно доставили, и я уже так ждала от тебя весточки. Спасибо. Андрюль, я так всегда рада каждому твоему слову. Как ты живёшь? Не мёрзнешь ли? Я опять буду писать тебе часто.

Нина зарегистрировала в Загсе Наталию Андреевну! Во!

Её прописали и вписали ко мне в паспорт и даже карточку ей выдали. Совсем как большая. Нина ей купила хорошенькую кроватку, камышовую, но пока она спит на диванчике. Он придвинут к моей кровати. Так мне лёжа удобнее.

Я так хочу скорее поправиться. Мне так хочется скорее поправиться. Так хочется скорее уложить дочурку в кроватку её. Хочу с ней гулять ходить и хорошенечко за ней ухаживать. Лёжа ведь всё так неудобно. Сегодня жду хирурга. Третий день, с 10 до 4х к нам приходит Манечка, тёти Даши дочка. Она убирает в комнате, стирает пелёночки (самое главное), – дочка так воспитана, что ни секундочки не желает лежать мокренькой. Я очень рада, что приходит, всё-таки Нине облегчение. Позже 4-х она не может. Платить ей буду 100 р., без питания. Я думаю, она поработает до моей окончательной поправки. В консультацию ходит сама Нина. Это дело ответственное, и поручить Мане нельзя. Маме послала письмо и дней девять назад – телеграмму, но, говорят, что там уже немцы…

Надо собраться написать Лоре <*Артюх*>. Там же Нина Л. *<Лужная*> и Лиза С. *<Саголович>*. Моя Людмилка что-то оказалась не на высоте, показалась два раза и исчезла. Если Толя уже выписался из больницы, тогда понятно, но прошедшие дни он ещё был в больнице. Меня это огорчает, а Нину и Людю, я вижу, очень удивляет.

Я дома и потому снова читаю газеты. Вчера читала о конференции. Надо, чтобы американцы действовали по-американски быстро, точно.

Дочурка попила чайку с ложечки и заснула. Шлёт тебе нежный поцелуй.

Меня возмущает погода, это безоблачное голубое небо.

Привет от сестёр.

Крепко тебя целую. Лиля.

*10 октября 1941*

Милый Андрюка!

Я каждый день жду от тебя весточки и каждый день получаю. Спасибо. Пиши аккуратно. Получила письмо от мамы. Тебе привет! Сегодня всю ночь думала о тебе. А не спала я весьма по прозаической причине – мыши. Я их боюсь больше всего. Людя делает шарики со стеклом – пока не подействовало. Сегодня на ночь возьму напрокат у соседей кота Пая. Он их переловит, надеюсь.

Сейчас Нина с Наташенькой ушла в консультацию, взвешивать её. Маня топит печь. Она распилила остатки кухонные. Я ещё лежу. Завтра будет опять доктор. Ты не беспокойся, что я без работы, я ведь и думала c временной уйти. Я получила за отпуск и выходные за 2 недели, этого хватит на порядочно. Нина получила за отпуск и за 1 ½ месяца выходное как работавшая свыше 5-ти лет. Пока не устроилась, частично из-за меня, частично вообще; несколько отдохнет, а потом будет искать.

Уже всем знакомым написала, чтобы имели её в виду. Ант. Ник. за три дня уволилась сама, потом металась, выходное ей не дали. Была у меня. Итак, дочурка сейчас на прогулке. Интересно, как себя ведет.

Крепко целую. Лиля.

Привет от сестёр.

*Новочеркасск, получено 11 октября 1941*

Здравствуй, моя дорогая девочка, дочка моя дорогая, солнышко ты моё ясное. Целую тебя и твою девочку и всё жду от тебя письма, не знаю, как зовут мою внучку. Страшно обеспокоена, как А. А., где он, места себе не нахожу. Как бы я хотела сейчас, в такой тяжёлый момент быть около тебя. Милая моя Лиля, будь мужественна, не теряй присутствия духа, помни, что ты мать. Целую тебя крепко, крепко. Я даже не жду скоро письма и, самое главное, я не знаю, как протекал послеродовый период, как ноги, груди, соски. Пиши мне чаще, может, хоть какое письмо придёт. У нас, можно сказать, на Шипке всё спокойно. Я работаю в госпитале. Работы много. Арбузов почти нет, дынь тоже. 31/VIII купили 5 кило муки по 7 руб.

Привет. Целую мою дочу, золотце моё дорогое.

Твоя любящая мама.

Мои приветы А.А., сёстрам, девочке.

*25 ноября 1941*

Милый, любимый мой Андрюль!

Наконец-то я тебе сегодня отправила подробное письмо. Правда, эти дни так летели. Дочурка вела себя беспокойно, и потом, мой выход в свет несколько меня утомляет, от непривычки так разболелась голова. Сегодня уже лучше себя чувствовала на улице, и голова не болит, хотя, я сегодня подзастряла, пришлось пережидать. Думаю, что после прибавки Наташенька будет спокойнее. Сейчас я ее кормила, докормила кашкой (жиденькая, из рожка), и она лежит, благодушествует. Сегодня она и ночь спала нормально.

Нину посещает доктор Гельфант. У нее вдруг подскочила температура до 39.8 градусов, но сейчас уже 37 – расстройство желудка. Сейчас она чувствует себя неплохо. Читает «Черный год» Данилевского. Передает себе привет. Кушает отвар рисовый (остаточки), и печенье беру по детской ей, пьет чаёк.

В ГПБ она была, но тогда не было денег, можно будет получить позже немного. Представь, утром как-то явилась из ГПБ Маруся и передала мне сыр топленый с тмином, порядочный кусок, и сказала,

что идет еще к жене Марачевского. Я страшно жалела, что её не повидала. Было раннее утро, открыла ей Людя и проводила к Нине, а Нина спросонок не сообразила мне сказать. Хочу ей позвонить, поблагодарить за внимание. Потом хочу попросить ее похлопотать насчет дров, а то у нас будет катастрофа. Сейчас всего 14 градусов, для маленькой это мало, но она еще, видимо, терпит; а будут морозы – будет холоднее; и дрова скоро кончатся, если топить часто. Сейчас мы топим редко, чтобы растянуть. До сих пор жалею, что не видела Марусю. Она в боевом ватнике, в ватных штанах и папахе.

Крепко тебя обнимаю и целую. Людя шлёт привет.

Малюсенькая целует тебя.

Лиля.

*8 декабря 1941*

Добрый день, милый Андрюка.

Сейчас получила твою открытку, в которой ты случайно отстал на месяц. Написал «ноября», вместо «декабря».

Очень жаль, что Зеленкова не было. Или он не смог зайти, или он мог быть и не дозвониться, т. к. у нас с 10 до 5 веч. электрический звонок не работает частенько и вечером также. Надо очень энергично звонить в кухонный звонок *<колокольчик>,* тогда слышно, т.к. в кухне мы не закрываем дверь в коридор, ибо три раза в день подтапливается слегка плита – «Недрами». Если закрывать дверь, совсем будет стужа там, т. к. эта топка не нагревает её.

Нина узнала по моей просьбе, *<что*> к столовой военторга больше не прикрепляют – полно, а к магазину можно; я была в нём, но мы уже прикрепились на декабрь в «Путиловец». Мне сказали, что можно по этой справке прикрепиться. Сделаю это на январь. Как будто, большой разницы нет, но я думаю, что на дочурку я, может быть, получу там рис или манную, а здесь пока этого нет. Есть макароны, но ей же нельзя этого. А кашицу скоро она начнёт кушать. Вчера начала подкармливать её печеньем – с ложечки она не сумела, а из рожка уплела с удовольствием – тюря такая. Сейчас спит она. Я собираюсь её кормить, и потом – в консультацию, ежедневный поход.

Шлём тебе большой привет и нежно целуем.

Лиля.

Нина вчера была в филармонии на Бетховене. Встретила там «Моню» и ещё некоторых из техникумовцев. Нина туда и обратно смаршировала пешком *<от набережной Фонтанки, 150 до Филармонии и обратно>.*

У Жени Некрасовой умерла мама. Нина помогала ей в хлопотах и была на похоронах.

*10 декабря 1941*

Любимый мой Андрюль!

Шлю свой ежедневный привет! Сейчас начало дня. Я уже очень много переделала разных дел. И сегодня собираюсь пораньше в консультацию. Иногда это занимает довольно много времени, т.к. там уйма народу. Нина сегодня марширует к Радлову на «Даму с камелиями». Наташенька всегда остаётся на Людю, когда я ухожу, и в большинстве случаев спит, а иногда «гуляет». Часто я не успеваю обернуться до кормления, и тогда её Людя подкармливает. Я её 7 раз кормлю и 4 раза пою – 11 раз, и всё надо подогревать, а это – целая проблема. Мечтаем о «буржуйке», я веду длительные переговоры с одним гражданином. Никак не уломаю. Сейчас опять пойду. Это во дворе.

Жду письма. Вчера не было почты. Газету читаю всегда вчерашнюю.

Обнимаем, целуем с дочуркой. Лиля.

*23 декабря 1941 года*

Милый, милый, любимый мой Андрюль!

Пишу тебе, полусидя на кровати, при небольшом освещении. В ногах топится «буржуйка». На ней только что нагревалось молоко дочурке, а сейчас стоят два больших чайника. Один на чаёк, другой для стирки пеленок. Температура в комнате поднялась до четырнадцати градусов, ночью несколько опускается, но мы прямо счастливы. Стало гораздо теплее. Сейчас я получаю молоко сырое и кипячу его, а на днях пришлось даже снести к соседке: не на чем было. Установка печки нам не удалась. Надул дядька.

*24 декабря 1941. Продолжение.*

Продолжаю сегодня вечером в таком же положении, но только печурка ещё не топится. На днях я набирала воду в нижнем этаже и говорила с одной женщиной, что никак не установим печурку. Здесь же набирал воду один молодой человек, и он предложил мне помочь. Живет площадкой выше нас. Я его как-то до сих пор не встречала, хотя он говорит – родился в этом доме. Вечером он пришел и установил нам без колена в топку. Я в полной тьме ходила на задний двор и шарила ногой, раздобывая железо. Приволокла старючее, без дна ведро и кусок. Из куска он вырезал вместо дверцы крышку с круглым отверстием для трубы. Печка поставлена на ящик, на нём лежит железный лист. Она на две конфорки, электросварена. В общем, я довольна. Разговорились. Оказался – театральный работник. Работал в Красноярском театре. В финскую компанию потерял здоровье. Сейчас начисто освобождён. Попросил Нину почитать. И у разведённой печки состоялась читка. Нина читала из «Евгения Онегина».

Он актёр комедийного плана. Читал биографию Щукаря. Хорошо. Ему очень понравилось, как читает Нина. Он и мы остались довольны проведённым вечером. Напоили его чаем. Просили заходить. Они с Ниной решили приготовить что-нибудь вместе.

Сегодня утром была Древинг. Я дала ей инструкцию – один экз., белый. Она мне понравилась. Мы с ней несколько поговорили. Она захотела посмотреть дочурку (мы были у Нины). Она сказала, что нос твой и что у неё умный взгляд. Я её просила узнать насчёт дров и газеты. Она обещала поговорить. Нина там на днях будет. Оттого, что нет света, дня не видно. Я прихожу из консультации, кипячу молоко – и уже темно. Сейчас я промёрзла, пришла с похода, и надо ещё пойти. Чувствую себя неважно. Большая слабость, и по ночам болит нога. Мало сплю. Ну, ничего, всё образуется. Не волнуйся.

Крепко тебя целуем.

Лиля.

Письма твои получаю, так рада каждому твоему слову, родной мой Андрюка. Ли.

*27 декабря 1941*

Добрый вечер, милый Андрюль!

Пишу тебе перед последним кормлением дочурки. В моём распоряжении сорок минут. Первое – пишу тебе, затем – газета и нагревание молочка в чайнике, который в «термосе» – моя старая шуба плюс газета. Малюсенькая спит. Нина и Людя укладываются на сон. Мы все вместе живём теперь. Я в обычной позе, поджав ноги на кровати, пишу на краю стола. Освещение – светильня, блюдце с каким-то, так называемым, гарным маслом и из ваты фитиль. Помню, что в 20-е годы мы так жгли постное масло. Дочурка, очевидно, скоро проснется. Я её кормлю через два часа. Она привыкла и своевременно (почти всегда) просыпается.

Андрюль, уже несколько дней, как я не кормлю её грудью, у меня пропало молоко. Как я огорчена этим, но я ничего не могла поделать, нечем помочь себе в этом. Я не писала тебе вчера, был трудный день. Нина встала в семь часов и заняла очередь за мясом, в девять я её сменила. Она должна была смаршировать в Александринку *<Александринский театр, в 1937 - 1990 гг. – Государственный театр драмы им. Пушкина>* по поводу одной работы (безрезультатно). Попутно она побывала в ГПБ. Говорила по моей просьбе с Древинг о газете и дровах и получила деньги. То письмо Филипповой не передали и, кажется, на газету пропустили срок подписки, а насчет дров Филиппова будет говорить в райвоенкомате; мне дали ее телефон, буду звонить. Даже при «буржуйке» дров у нас, наверно, на неделю. Тебя расчётный счет причислил к бездетным, и вычли соответствующий налог. Всего вычет – 120. Просили представить справку о дочке. Нина снесёт от ЖАКТа.

Нина пришла меня сменить в лавку вся заиндевевшая, прямо с похода – это был второй час. Потом я отправилась домой, попив чаю, – в консультацию и оттуда, когда шла, уже светила во всю луна. Сегодня дочурке исполнилось 4 ½ месяца. В понедельник её надо взвесить. К низкой температуре она, как будто, привыкла, но пришлось на головку надеть фланелевый чепчик и укутывать больше. Когда перепелёнываю, ей не очень приятно, и она частенько кричит при этом, а когда было тепло, она любила побарахтаться. Ей скучно при светильне, и мне её прямо не видно. Поэтому, когда мы ужинаем, если она не спит, я её кладу на свою кровать, и она разглядывает нас с интересом и очень мило улыбается. Кончаю. Время кормить. Я много о тебе думаю и столько мысленно тебе пишу, особенно ночью, когда не спится, всё с тобой разговариваю.

*28 декабря 1941. Продолжение.*

Доброе утро!

Наверное, это письмо придёт под Новый год. Шлём тебе большущий Новогодний привет! Желаем всего, всего хорошего. Как бы я хотела, видеть тебя на часок. Нежно тебя целую. Дочурка шлёт поцелуй, сёстры – большой привет.

Лиля.

*29 декабря 1941*

Милый, родной Андрюль!

Сижу на кровати и подрёмываю. Прочла газету и жду, когда проснётся дочурка, чтобы её кормить. Уже прошел срок, а она спит, но я не бужу; сон – это то же, что питанье, пусть поспит. Сегодня счастливый день. Я получила от тебя открыточку и три письма, два совершенно одинаковых. Спасибо за них. Завтра Нина пойдёт по адресу. Стасибо за посылочку! Это будет очень хорошо, у меня как раз кончилось печенье и осталось две галетины лишь (я как-то достала их, 100 г).

Эти дни делала кашку ежедневно. Хотели с Ниной сегодня нести взвесить, но сильный мороз. Придётся подождать. Может быть, она и не очень прибавляет; но мне кажется, она не худеет сейчас. Надо проверить, на днях это будет сделано обязательно.

На письменном столе целый зверинец: лиса, кот, собачка, лев, волк. Это Нина с Людей подарили Наташеньке резиновых зверюшек. Правда, пока это ей ещё рано. И зайца большого с подвижными лапами в белом комбинезоне. Зайцем я её забавляю, и он её занимает. Когда она уже хочет кушать, а молочко или остывает, или подогревается, она в нетерпении иногда начинает кричать, тогда в моих руках зайка пляшет. И я напеваю ей импровизированные песенки о зайке сером, ушастом и т.д. Она смотрит, слушает и молчит. Я очень довольна.

Сегодня у меня сменено затемнение. Снята с окна бумага, закрывавшая наглухо фрамугу, одеяло и штора. Всё это закрывало наглухо окно. Повешена широкая штора к самому потолку (новая). Все окно открыто при её поднятии. Сразу стало так светло, чудно. Очень довольна. Кроме того, сделана некоторая передвижка мебели, и стало в комнате свободнее. Тоже хорошо и приятно действует на настроение. Кроме того, одеяло освободилось (от окна), при такой температуре оно не лишнее. Все дровишки принесены в уже переколотом для «буржуйки» состоянии из сарая. Все` это сделал новый дворник.

В последнее время, как видишь, пишу тебе целые послания. Получаешь ли ты их?

Людя сейчас спит. После обеда она всегда спит, я – иногда, а Нина – никогда. Она сидит укутанная у себя на диване и пытается или читать, или что-нибудь шить. Портит глаза. Вчера Нина смаршировала на «Сирано де Бержерака». Я бываю довольна за неё, когда она вырывается в театр. На днях она встретила начальника АМО из техникума. Он сказал, что послано в Москву о возобновлении работы техникума, здание подготовлено и т. д., и что к Нине – первый посол. Нину это, конечно, очень радует. Хотя бы это скорее осуществилось. ФИПО с 1-го уже начинает работать, так что есть реальная возможность, что и техникум заработает. Несмотря ни на что, мы хотим встречать – хоть и очень скромно – Новый год. Он должен быть хорошим, и верим, что это так и будет, что терпели больше, осталось – меньше. Хорошо, что морозы стоят, это нам ведь помогает, а мы морозов не боимся. Буду думать о тебе 31-го, мой любимый, дорогой Андрюль! С Новым, хорошим годом, Андрюль! Крепко тебя обнимаю и целую. Дочка шлёт поцелуй, сестры шлют привет.

Лиля.

*30 декабря 1941*

Милый Андрюль!

Сегодня получила посылку. Спасибо, любимый, я очень тронута твоим вниманием. Дочурка будет в восторге от кашки из такого вкусненького печенья. Я буду сосать таблетки две недели – это очень много значит при моем заболевании. После обеда с наслаждением попила чайку, но больше этого не делай, тебе самому тоже нужно. Коробочку вскроем завтра в 12 часов ночи, ознаменуем ею встречу Нового года. Он должен быть хорошим, я в это твердо верю.

Нежно тебя целую, мой хороший Андрюкастый.

Привет от дочурки и сестёр. Как хотелось бы тебя повидать.

Лиля.

P. S. Получил ли ты моё письмо от 19-20/XII? По адресу сказали, что ничего не передавали. Нина зря сходила. Так что ты через этих людей ничего больше не передавай. А то ты от себя отрываешь, а нам не достаётся. Обидно.

*31 декабря 1941*

Любимый, милый мой Андрюль!

Пишу тебе в последний день 1941 года. Пусть он уходит, и на смену ему придёт Новый год! Вечером всё время буду думать о тебе. Мы посидим втроём за чаем, а мы всегда встречали Новый год квартетом. Ты, очевидно, тоже будешь встречать у себя с товарищами и тоже вспомнишь о нас.

Горячо тебя целую. До следующего письма в Новом году.

Лиля.

P. S. Сегодня получила две открыточки, от 25-го и 26-го.

*1 января 1942*

C Новым годом!

Милый мой Андрюка!

Ну, как ты встречал Новый год? Мы – очень скромно, но все-таки было приятно. Во-первых, я, придя из консультации, тщательно убрала комнату. Во-вторых, вычистила стекло от лампы и выжала в нее остатки керосина. У меня вначале горела лампа вечерами на керосине, который когда-то ты в неё налил на всякий случай. Затем я выменяла пол-литра керосина. Немного его пожгла и перешла на светильню, оставив на случай. Причем всё это моментально, как дочурка засыпает, гасится в целях экономии. Встреча Нового года – случай подходящий для зажигания лампы. В 11.30 она была возжена.

В-третьих, была застелена чистая скатерть. Последнее время мы – с клеёнкой, т. к. эти светильни капают на стол. Итак, на скатерти был накрыт стол. За вином мы, конечно, не стояли. Получим его и после. О! Это ценность. Можно менять. Например, я свои пол-литра ноябрьские вложила как одну из трех мзд за «буржуйку». Но у сестёр осталось чуть-чуть не по рюмке. Оно было разливное, кислое, у нас еще подкисло, но было приятно. Совсем без вина – что же за встреча. Нужны ведь тосты. Ты ведь знаешь, я люблю вино как приложение к тостам, чоканью бокалами.

Затем, из случайно забытого когда-то какого-то сиропа фруктового, буквально из четырех ложечек, при Нинином вмешательстве получился жиденький, тёпленький киселёк, кисленький.

Итак, наше новогоднее меню: вино, коробочка шпротов (О, это было исключительно приятно и не только благодаря их вкусовому качеству!), по тарелочке тёпленького киселька и «чиёк».

Наши новогодние тосты: за успешное и скорое окончание войны, второй тост был – за тебя, потом – за дочурку, за моих родных. Затем – за открытие техникума и т. д. И всё это на одну рюмку приходилось, вот как усердно пили за общее благополучие.

*6 января 1942. Продолжение.*

Милый, любимый мой, как застряло это письмо. Никак от него было не оторваться. Наконец-то я от тебя получила письма, был большой интервал. Письмо с оказией не шло быстрее. Вчера получила открытку и письмо от 28/XII, сегодня – от 29/XII, от почтальона, выйдя из дома в консультацию.

Сегодня у меня исключительно деловой день. Об этом – завтра утром. Не волнуйся. Мы не теряем бодрости духа и живём надеждой на скорое лучшее.

Людя и Нина чувствуют себя неплохо. Здоровы. Нина деятельно ищет работу; когда в семье все без работы – это ещё труднее, а потом, она тяготится таким состоянием: хождение в лавку как на службу (хотя это и необходимо, но я её понимаю, я стараюсь ей помогать в этом). Сколько времени уходит впустую!

Таблетки, кроме того, что очень полезны, они очень приятны.

Крепко тебя целую. Привет от дочурки и сестёр.

Лиля.

*24-<27>января 1942*

Доброе утро, любимый мой Андрюль!

Вчера написала тебе письмо, но не отправила его, т. к., выходя из дома, увидела в ящике твои письма. Как я счастлива, что почта опять заработала. Правда, письма давние, но идут, значит, и ты жив. Я так буду их ждать. Всё-таки, как получишь это письмо, пошли телеграмму на кв. 7, на Людю, а то к нам не достучаться. Я хочу иметь более свежий привет от тебя. Вчера получила письмо от 6-го и открытку, и письмо от 7-го.

Как мы живем? В январе нам было еще труднее, чем в декабре. Кроме того, отсутствие света прямо парализует. Я о нём мечтаю так же, как о хлебе. Мы, правда, не теряли присутствия духа и старались как-нибудь продержаться. Существует толкучка, где происходит обмен продуктов на продукты, иногда – плюс деньги. Деньги давно пошли в ход. Цены феерические. Мои отпускные кончились. Нинины – раньше, т. к. она тратила на платья, «Онегина» и т.д. Я ей сделала заём. Живем мы коллективно. Все траты делим на три части, но у каждого есть еще и индивидуальные некоторые расходы. Обмен этот очень интересен. Вначале ходила Нина, потом и я ей в помощь. Со времени её поступления на службу, эти две недели, раздобывание чего-нибудь на суп лежит на мне. Я или стою в лавке, или, если ничего не получу, иду на рынок. Мясо, 225 г, за которым я стояла семь часов, у нас украла Маня. Сюжет для рассказа.

Что дает рынок. Например, еще в декабре мы имели обед на два дня из 200 г мяса: абсолютно нежирный суп и из ¼ чашки гречневой крупы – жидкая кашица с этим мясом. Это нам обошлось в 215 рублей, но мы были очень довольны: два блюда два дня, у нас и одно часто бывает под вопросом, но потом что-нибудь, да достанем. Однажды Нина купила плитку шоколада за 150 рублей и ее обменяла на 100 г сливочного масла, и мы им восемь дней заправляли суп из пшена. Это были замечательные восемь дней. Тихо и мирно ели каждый день одно и то же, но мы о разнообразии и не мечтали, а знали, что на завтра есть суп, и ладно. Это за Наташеньку было получено, за две декады, а т. к. ей его (пшено) нельзя, а детской крупы нет, то мы его за её здоровье съели. Всё, что я за неё получаю, мы всегда делим на троих, хотя мне было бы необходимо какое-то добавочное питание как больной, но об этом не мог стоять вопрос, раз у нас совсем ничего не было. Конечно, то, что надо было ей, было неприкосновенно, например, сахарный песок. Масло, правда, я ела почти всё сама, но это редко и очень мало. Её хлеб я ни разу за все время не взяла, мы его тоже делим на три части, или, когда шли на рынок, отрывали его от себя и шли с ним, т. к. с пустыми руками и деньгами там делать нечего. Недавно я пошла туда с 200 г хлеба и взяла двадцать кусочков пилёного сахара. Последнее – из НПЗ <*неприкосновенного запаса*> Наташи, но с тем только, что Нина должна получить и возвратить ей. Я выменяла 200 г хлеба и шесть кусков сахара на студень, из которого – на один день супец, семь кусков сахара и тридцать рублей – на кусочек комбижира (на заправку трёх супов хватило).

На рынке жиры, крупа – редкость. Царь и бог – хлеб и дуранда. За дуранду можно получить любой продукт, но где её взять. Чудаки меняют шоколад на дуранду, не понимая ценной питательности шоколада, считая его роскошью. Затем, я купила 300 г хлеба за сто пятьдесят рублей (все трое хотели этого); четыре куска сахара выменяла на 200 г хлеба; купила какого-то масла за тридцать рублей, которое горит очень плохо; два коробка спичек за пятнадцать рублей. А Нина как-то купила по десять рублей за одну коробку («живодёры» пользуются случаем). Идя уже домой с целым полкило хлеба, я вдруг встретилась с маслом льняным и произвела последний обмен: 200 г хлеба и три оставшихся куска сахара – на граммов 150 масла. Дома решили, что поход был удачен. Сразу же сварили суп. Вечером поджарили хлеб на масле. 300 г дорогого хлеба разделили так: 200 г – на троих, и 100 г мне дали для похода к Исаакию <*Исаакиевский собор*> насчет дров.

Я дважды совершила путешествие по пути, которым мы с тобой возвращались из Маринки, и дальше, через Поцелуев мост. Первый раз сказали: «В понедельник», во второй раз сказали: «Дров нет. Звоните». Я съела 50 г хлеба и пошла восвояси. Зашла тогда на главпочтамт и послала тебе открытку. Получил ли ты её? Я её написала в приёмной директора. Я была крайне возмущена безобразиями на почте и решила с ним поговорить. Меня направили к заму. Объяснились. На стройку я не пошла, т. к. я очень слабая, хотя энергии во мне и много. Кажется, всё бы сделала, и я очень много делаю: целый день в походах и делах, но я так похудела и изменилась, что узнать меня трудно. Но должно же скоро кончиться это трудное время для ленинградцев. Многим было ещё хуже. Скоро кончится, я уверена. Полетит к чёрту *<нерзб.>* и проч., и город заживёт нормально, но очень много для этого надо сделать в смысле саннадзора и пр., пр.

Сегодня долго стояла под аркой на Фонтанке во время налёта. Потом вышла, а на машины уже собирали трупы убитых прохожих… Страшно, но уже привычно. Это ещё страшнее.

Как я мечтаю о свете; но его, наверно, в жилые дома дадут нескоро. Ведь не почитать, не пописать, не убрать, как следует. Вообще, никакой жизни вечером. Хорошо, хоть, дочурка спит многовато при коптилке, а то только зрение портится. Коптилка мигает, и всё её поправляй. Замерзли руки писать (девять градусов), и надо идти в консультацию, а мороз сегодня сильный + ветер; б-р-р-р. Допишу после о дочурке. Она хорошая, славная у нас.

Вечер. День богат событиями. Утром пришла Людя и объявила о прибавке хлеба. Радостно. Хоть мы и помалу получили с ней, плюс 50 г, но наверно, скоро еще прибавят. Затем пришла Нина в обеденный перерыв и принесла продукты. Она поступила на карточку служащего, а сейчас видоизменилась ее работа, и она будет получать также довольствие – как и ты – сухим пайком и приносить всё домой, в семью. Сегодня ей выдали с 15-го по 2-е разницу, т. к. она еще ничего не получала. Это чудесно, и это, кажется, очень вовремя.

Признаюсь, она поговорила со своим врачом обо мне – у меня полное истощение организма. Врач предписал строгий режим: кушать понемногу, через четыре часа горячую пищу. С места в карьер мне была сварена пшённая кашица, но я перед ней успела сходить и купить за 300 г хлеба и пятьдесят рублей дров не меньше, чем на неделю, и очень удачных для колки и «буржуйки» рейки. Вчера еще у нас ничего не было на обед. Я взяла 200 г хлеба, обеденную порцию на троих, и отправилась на рынок, в надежде организовать нам суп; но, дойдя до проспекта Кр<*асных*> Ком<*андиров*>. *<сейчас: Измайловский проспект>,* замерзнув, и, не будучи уверена в успехе, и, поглядев на длинный квартал впереди, решила вернуться. Порезала мелко, как морковь, эти 200 г, поджарила на том льняном масле и вскипятила в соленой воде. Получился супец. Пришла Нина, и мы отобедали и были довольны.

А сегодня у нас просто пир. Она вместо мяса получила чудную половину курицы. У нас бульон и кура с пшенной кашей – прямо праздничный обед. Кура в последний раз была у нас 7-го ноября. Вечером меня Нина опять кормила кашей. Наш стол меняется. До сих пор, начиная со 2-го декабря, мы утром и вечером пили несладкий чай с 1/3 хлеба (не считая – когда мы получали повидло вместо конфет и зараз, как говорится, *<его>* съедали), и на обед какой-нибудь супец. Сейчас установлено: утром едим кашу и чай, я в два часа – что-нибудь, завтра, например, чашку бульона. Затем, в шесть часов, обед: суп и каша. И вечером – чай, мне – ещё кашица. Прямо санаторий.

Нина мне сказала, что у меня плохо развит инстинкт самосохранения. Может быть. Но я волновалась о маме, тебе, дочурке. В последнее время, правда, я стала ходить с неприятным чувством, что может случиться катастрофа, вот прямо на днях, в течение недели; так что помощь Нины нам подоспела, думаю, вовремя. Я хочу жить и, наверно, буду жить. Очевидно, мне нельзя было кормить дочурку до последнего, потом все кормящие матери брали детское молоко для своего молока, а я его даже вначале не пробовала, лежала больная и кормила. Сейчас я всегда пробую ложечку её молока, чтобы только знать, какое оно сегодня. Я не могла брать её небольшие запасы манной и риса, боясь, что когда-нибудь в консультации будет перебой в молоке, – чем тогда ее кормить. И, когда я получала иногда половину причитающегося, я была спокойна, подварив ей что-нибудь. Я знаю мать, которая получаемое в консультации на сына делит с ним пополам. Считает, что этим она сохранит себя для него, что потом она его быстрее поправит, чем себя. Не знаю, я бы так не могла. Я старалась иначе достичь того, чтобы дочурка моя не худела, и достигла этого, по-моему.

Очень много я тебе написала, и всё – о еде, это животрепещущий вопрос для всех сейчас. Но я не могу сказать, что меня интересует только это; как видишь, я интересуюсь и работой почты, читаю газету, собираюсь писать письмо председателю ленсовета, т. Попкову в отношении санитарии и т. д. Сплю неважно и сегодня обдумывала ночью текст.

Людя и Нина чувствуют себя нормально, шлют привет. Людя говорит, что не пишет, ибо у неё никаких впечатлений. Она не выходит совсем.

О нашей дочурке. Утром она любит поговорить на разные лады. Когда я её перепелёнываю, она, как мы называем, делает утреннюю гимнастику: задирает ножки и поднимает голову, стараясь как бы сесть, раскачивается. Личико иногда прямо сияет; иногда кричит, когда её вынимаешь – ведь прохладно утром, восемь градусов – из теплого одеяла сразу полуголенькую, но она привыкла. Лежит она посреди комнаты, к печке я её не придвигаю, т. к. там меняется температура – это хуже. У нее появились хватательные движения. Я повесила на спинке бинтик, чтобы вытирать ей ротик, она его поймает и играет им. Ручки её очень развлекают. Она так любит их рассматривать: то отставит и издали любуется, то придвинет. Сейчас она лежит с довольной рожицей, улыбается, когда подойдёшь, смотрит в окно и теребит конец пододеяльничка во все стороны обеими ручками и все время приподнимается, сегодня особенно высоко. Сейчас начала что-то лопотать. Завтра ей – 5½ месяца, завтра Нина – именинница, и завтра Апиному сыну – 5½ лет. Любит смотреть на нас, когда сидим мы за столом. Она – возле. Кушать любит по часам и своего времени не пропустит – кричит и, когда даешь сосок, она смешно так, захлебываясь, как бы произносит: «Ах!»

Я пока ещё кормлю её семь раз, но хочу перевести на шесть. Всё «колдую», как я называю, переливаю, мою; и Нина говорит, что она меня только с бутылочками и представляет. И всё подсчитываю, сколько дать в это кормление, сколько всего получится. Сейчас у неё получается до 1000 г. Кашицу из булки ест во всю, так что, ты не беспокойся. Молочко в консультации сейчас хорошее, на сгущенном; смесь она получает, так называемую, «рис-2».

Ну, всего, всего тебе хорошего. Крепко тебя обнимаю и целую, моего родного. Не волнуйся. Всё должно быть хорошо. Дочурка шлёт поцелуй.

Лиля.

*Продолжение.*

Андрюка! Нина получила от тебя письмо 26/I, я довольна – оно от 13/I. Я пока ещё ничего не имею.

Какие стоят морозы, прямо страшно выползать. Я дома хожу в твоих любимых узеньких брючках и куртке, сверху – полосатый пиджак, внизу – шерстяной джемпер. Когда ложусь, храбро раздеваюсь и в одежде не сплю – в летней блузе, но сверху одежек много.

Ты не посылай посылку, спасибо. Теперь скоро здесь будет гораздо лучше, а у нас, как видишь, лучше стало. Вот только, если бы витамин; мне он крайне необходим, а здесь ни в какой аптеке не достать. Рыбий жир бы хорошо попить. Это всё хирург настаивал. При тромбофлебите – это важно, а у меня ещё от него авитаминоз. Но, если ты послал посылочку, то досадно, что, может быть, письмо с адресом ещё долго задержится, то, посылая телеграмму, напиши и адрес, чтобы сходить.

Довольна за Анисимова; он мне симпатичен, хотя знаю его только по газетам. Люблю хороших организаторов любого дела.

Как я соскучилась по тебе. Будь здоров, бодр. Не представляю, как у тебя со сном, с баней и т. п. Целую ещё раз.

Пиши аккуратно. Буду эти дни ходить только в консультацию и за хлебом в лавку, как водится, по пути туда и обратно, но могу теперь не стоять подолгу, а ждать, когда схлынет очередь. Буду больше лежать.

*Не позднее 24 января 1942*

Дорогой Андрюша, давненько я тебе не писала, да и от тебя известий непосредственно ко мне не имела. Житьишко становится всё более первобытным, а потому более тяжёлым. Постараюсь тебе дать о нем представление. Завела себе «буржуйку» типа и «констрюкции» жаровни из французского романа, при которой несчастные любовники, отчаявшись соединиться, решаются умереть, но в последний момент добрая сила Проведения их спасает.

Встаю утром, сразу её растапливаю, т. к. она против кушетки, и встаю при свете её и тепле, идущем из открытой заслонки. Тем не менее, когда вечером укладываюсь спать, всегда вспоминаю Есенина и Мариенгофа, и злополучную машинистку, которая согревала им постель; и вспоминаю их вполне сочувственно. Впрочем, температура моей комнаты не опускается ниже 8-ми градусов.

«От нынешнего дня я состою на службе» (Шиллер). Устроилась в нашей системе делопроизводителем, на 250 рублей плюс некоторые продовольственные преимущества. До весны надо прожить как-нибудь. Чтобы оформиться, мне дважды пришлось маршировать на Кировский проспект к Каменному острову – ничего себе кончик! Туда и обратно – это заняло четыре часа. Неоспоримым достоинством моей новой службы является то, что она находится близко от дома, у Варшавского вокзала, ходьбы 20 минут. Работой я, по-видимому, завалена не буду; вообще здесь работы не много, и, потому, по-семейному.

Конечно, может быть, надо было использовать это время на устройство в более интересное учреждение, например, в театр; но я думаю, что это можно сделать и позже; не растрачивать энергию на маршировку и сидеть в своем районе, потом все образуется.

Видела кое-кого из своих коллег по работе. Все они сейчас не у дел, значит, и моя судьба сейчас такова. Надо жить надеждою на лучшее будущее, а оно, я думаю, не за горами, ибо долго такое положение не продлится; немцы должны отступить от пределов нашего города, и жизнь города должна наладиться.

Хотелось бы тебя видеть, поговорить с тобою. Страдаю с руками. Начался суставной ревматизм, хожу в перчатке; вообще, от колки дров и пр. хозяйственных дел руки стали просто страшные – это мои наманикюренные холёные ручки, но конечно, это не суть важно.

Начала письмо утром, а теперь уже четвёртый час. На работе ничего, народа немного, печка топится. Плохо то, что придётся ходить к девяти часам. Выходных только два в месяц. Могу встать на котловое довольствие, но я буду брать сухой паёк, чтобы принести всё домой и подкормить наших хоть слегка. Ещё одно преимущество: сижу у телефона, могу звонить, и мне могут звонить. Связь с внешним миром есть.

Ну, как-нибудь потянем. Привет. Пиши.

Нина.

*2 февраля 1942*

Андрюль, милый, любимый мой, вот уже прошёл и январь, а у нас – всё то же. Через три дня будет семь месяцев, как ты в армии. Как бы я хотела тебя видеть, хотя бы на несколько часов, неужели ты никак не можешь вырваться, другие же товарищи приезжают по разным делам в город и забегают домой хоть на минутку. Вчера я была счастливейшей женщиной, я получила от тебя одиннадцать писем (из них шесть открыток, начиная от 31/XII, и последнее от 17/X). Жажду получить более свежий привет.

Андрюка, ты прости меня, я не очень аккуратно писала эти дни. Меня извело, что почта толком не работает. Письма, брошенные в кружку не у почты, не вынимались. Я так расстроена была, что от тебя нет так долго писем. Вот получила пачку и буду ждать очень, очень следующих, и я буду опять тебе писать так, как писала. Не обижайся и не сердись, что так вышло.

*4 февраля 1942.*

*Продолжение.*

Андрюль, эти дни я была очень занята и всё той же прозой – раздобыванием пищи. У нас опять вышел перебой, даже Нина ничего не получала. Я торчала с утра до вечера в лавке, и всё-таки еще не получила мяса (700 г на троих за две декады): большие очереди, не хватает; а вставать в 3 часа ночи я не в состоянии. Три дня варили супец из хлеба. Ну, кажется, с этим у нас наладится: вчера Нина еще кое-что получила, и у нас сегодня был густой суп из греческой крупы. Чудно. Как много нужно сейчас привести в порядок, чтобы была нормальная жизнь. Эти дни ещё была занята получением хлеба для дочурки на февраль, и, увы, не удалось. Но я ещё не теряю надежды. Сегодня достала 500 г. Это хватит на несколько дней. Думаю, по справке так *<или*> иначе буду доставать и варить ей кашку. Рису ей достала 250 г, тоже хорошо. Вдруг – понос. Многие дети сейчас болеют, а риса нет. На днях надо нести дочурку со всеми документами в консультацию. Идёт перерегистрация детей и выписка новых рецептов. Не знаю, что ей выпишут. Не очень-то хочется её нести, там холодно, и на улицу она не выносится <*так в тексте*>, не хочется менять режим, но без этого с 15-го не будут давать молока. Регистрируют, чтобы не получали на умерших. На днях совершу это путешествие, а так хожу ежедневно. Иногда очень долго там бываю. Холодно там. У меня очень стынут ноги там и в лавке.

Милый Андрюль! Узнала из твоих писем о второй посылке на Фонтанку. Нина сходила и, увы, не получила. Была дома бабушка и мальчик, самой этой женщины не было. Они сказали, что посылки не было. По всей видимости, ее постигла та же участь, что и ту посылку, т. е. съели. Удивляюсь таким людям; правда, мы долго не шли, т. к. не получали писем; но они могли это предположить, зная, как работает почта. Очень это некрасиво. Любимый мой, мне обидно за тебя; ты отрываешь от себя, а кто-то этим пользуется. Напиши мне подробнее, с кем ты передал этой женщине посылку. Если – с её близкими, то пусть он тебе вернет, с какой стати давать что-то чужим людям. Ну, не дождались, так и скажи и не придумывай и, по-моему, постарайся вернуть. Пусть он тебе отдает из своего довольствия, и ты съешь за наше здоровье. Обязательно сделай так, нечего деликатничать; раз его семья получила что-то твоё, он должен возместить тебе от себя – это совершенно ясно. Я так помечтала о шпротиках – предвкушала, и как раз у нас ничего кроме хлебного супа не было, Нина пошла – и такой сюрприз. Как не стыдно людям. Жаль, что она ее не застала; интересно, что бы она сказала. Я так ждала Нину, мне было так приятно её получить как твое внимание, заботу. Андрюка, не посылай так больше, лучше кушай на здоровье сам. Может быть, у нас наладится с питанием в конце концов.

Ты спрашиваешь, почему Нина поступила – из-за денег? Она писала тебе – зарплата мизерная, но она очень хотела начать работать. Что же ей сидеть дома и ходить в очереди – занятие весьма неинтересное, – она так тяготилась последнее время этим. И она вообще вначале не устраивалась потому, что я лежала, а потом уже стала об этом думать. Сейчас, благодаря тому, что Нина будет приносить сухой паёк домой, деньги будут идти минимально, тратить будет особенно некуда. На дрова приходится отрывать, увы, хлеб. Мы спалили все этажерки – и твою, что в комнате, – ящики от книг, гладильную доску. Больше палить нечего. Я покупаю саночками дрова, предлагают на каждом углу. Был выгодный один дядька, но мы его потеряли.

Андрюка, может быть, кто-нибудь будет из твоих товарищей в городе (как Лившиц), пусть зайдёт, расскажет, как ты живёшь. Письмо принесёт от тебя более свежее. Очень прошу об этом. Только пусть идёт прямо на кв. 7 и там спрашивает Людю и просит к ней постучать, а потом поднимется к нам, или я туда схожу сразу. Напиши, как у тебя с баней, стрижкой, бритьём, сном.

Надо видеть Нину, как она довольна, что может принести что-то домой съестное и сама покушать, и нас покормить, у неё такой счастливый вид. Я чувствую большую благодарность к ней за всё и постараюсь потом ей оказать побольше внимания и как-нибудь компенсировать ей за все заботы.

Дочурке подвесила к бочку кроватки кольцо-погремушку, она им занимается, трогает его, ручку в него продевает. Скоро ей полгода.

Крепко тебя целую. Жду писем. Привет от сестёр, Наташенька шлёт нежный поцелуй своему папе.

Лиля.

*11 февраля 1942*

Любимый Андрюль!

Вот уже прошла декада февраля, а всё без изменения; а дни бегут, бегут, хотя они так однообразны. Завтра нашей дочурке исполнится полгода. Завтра понесём ее с Маней в консультацию со всеми документами на перерегистрацию. Вчера к этому подготовилась: перестирала много пеленок – и так, и для этого – чепчик, кофточки и т.д. С водой целое дело. Наш двор берёт в проруби в Фонтанке, надо перелезать через решетку и спускаться с крутой горки, чего не можем мы делать с Людей; чаще собираем и топим снег. Затем его фильтруем и пьем, и суп варим на снеговой водичке; собственно, это полезнее Фонтанки. Из-за отсутствия воды у нас во дворе сгорел средний, что посредине двора, флигель – почти начисто выгорело 32 квартиры – горел два дня и долго еще дымился.

Я – ламповщик, каждый вечер заправляю «лампионы» – это моя узкая специальность. Вначале я смешивала разные масла: ружейное, машинное гарное – все это горело в лампадках при частой поправке, снятии нагара. Затем вдруг стало так часто гаснуть, что невозможно сидеть. Тогда я решила проконсультироваться в очереди, стоя в консультации, у тёток, что и как. Выяснила и убедилась, что лучший «лампион» – пузырёк из-под лекарства, наполненный до горлышка керосином; в нем – поплавок из кружочка жести с продетой трубочкой; фитилёк из ваты скручивается. Горит сравнительно ярко, озаряя весь стол; ставим на тарелочке на твою банку от сахара, и не коптит. Вот сейчас я пишу тебе при таком «лампионе», а Нина – при таком же – рубит дрова на кухне, а старые и малые спят. Время послеобеденное. Полчаса назад был переполох. Я попросила Нину дать мне «лампион» с кухонного стола. Она взяла и опрокинула на обеденном столе на только что принесенные продукты. Мы всполошились, но по счастью ничего не пострадало, кроме соли, но это сейчас не дефицит, т.к. я вчера тоже получила 1200 г, а это – 300. Как-нибудь выветрятся, отложили их.

Я довольна, Нина получила манную, целые 1100 г; отполовинила для Наташи. Я как мать, жаждущая и видящая во сне манную, готова была всю забрать с тем, чтобы отдать в котёл, как получу что-нибудь на нас; но Нина не согласилась и даже на меня немного обиделась. Ну, может быть появится и для детей в магазинах манная, если больших дядей манной кашкой кормят. Удивляюсь такому распределению – в консультации так называемый «рис-2» варят на пшене, а бойцам дают манную. Во всяком случае, сейчас у меня есть манная, и я дочурке варю ежедневно кашку, 200 г (из 2-х чайных ложечек, 50 г молочка, плюс вода, плюс песка ложечка). Белого хлеба не добилась, но теперь это не важно, раз есть крупа, т. к. из булки лучше варить в более позднем возрасте, с семи месяцев. Я ее утром, при перепелёнывании, кладу на несколько минут на животик, и она барахтается, поднимает голову, опираясь на руках, – а то она все лежит, надо к вертикальному положению немного приучать ее. Потом кладу и кормлю. По вечерам немного ношу, тоже перед кормлением. Но больше не буду. Приучать к рукам не стоит, кроме вреда – ничего. Повесила ей пупса на спинку кровати, она разглядывает; вообще она занимается, развлекает себя сама.

*12 февраля 1942. Продолжение.*

Итак, сегодня Наташеньке исполнилось целых полгода.

А мы недавно, сидя за столом, разговорились об отъезде, и Нина говорит: «Не поехать ли нам к Вашей маме погреться на солнышке?». Сейчас здесь многие хотят уехать. Я бы хотела быть с мамой, но мне не хочется уезжать – оставить тебя одного; хотя мы не вместе, но близко друг от друга. Я очень хочу, чтобы ты приехал (но не пешком), хоть ненадолго, но так, чтобы эти часы был спокоен, а это, очевидно, возможно только при регулярном сообщении. Может быть, скоро оно и наладится?

Ты писал мне, что 11 января пишешь второе письмо, первого я не получила. Оно, наверное, было с посылкой. Как разрешился с ней вопрос? Кто эта Надежда Андреевна Логинова? Действительно ли, что они посылку съели? Кто передавал для меня посылку? Компенсировал ли тебе тот человек? Обязательно ответь и сделай так. Чего ради давать чужим людям, когда я так нуждаюсь в этом.

То, что Нина нас сейчас подкармливает, очень хорошо, но Нине тоже надо питаться. Она чувствует себя неплохо, но, конечно, не так, как раньше, и она, конечно, тоже очень похудела и могла бы скорее поправиться, если бы с нами не делилась.

Оказывается, мать Ситниковой часто получает от дочери посылки, – вот удобная оказия, так близко от нас, и, т. к. она сама часто получает, наверное, здесь бы уцелела посылка. С письмом от 26/I было целое дело. В первых числах февраля я, придя домой, в ящике нашла записку: «Вам посылка и деньги с фронта. Не застала Вас дома, больше придти не могу. Адрес: ул. Дзержинского № <…>. Лихонина». Я попросила Нину, она на следующий день приносит письмо мне, письмо некой Гаревой <*ул. 3-го июля, ныне Садовая>,* матери Ситниковой, и посылочку. Читаю письмо, затем раскрываю посылку. Там – перчатки дамские, два носовых платочка – умиляюсь. Банка сардин – прихожу в восторг, заявляя, что забыла их вкус, кусок сливочного масла, несколько пачек папирос. Решаем, что папиросы будем менять на дрова. Курево в цене. По счастью, в этот день у нас был сытный суп, и, когда я предложила апробировать масло, наши решили отложить на ужин. Если бы посылка была принесена накануне, сардины были бы вскрыты тотчас же, т. к. мы сидели тогда три дня на супчике из хлеба. В посылке было ещё одно письмо на имя Гаревой и ещё одно с не надписанным конвертом и незапечатанное, с обращением: «Дорогая мамочка» и т.д.

После обеда разошлись отдыхать, решив вечером сварить пшенную кашку, т. к. несколько дней постились, и поесть её со сливочным маслом, «твоим». Когда я отдыхала, я стала думать, почему в посылке нет письма; потом ты пишешь, что из еды ничего не можешь прислать, и мне приходит в голову, что часть посылки, очевидно, не мне. Я решаю разобраться и, прямо как какой-нибудь Шерлок Холмс, распутываю и узнаю, что мне только письмо, а Гаревой – письмо с деньгами и посылка с письмами.

Очевидно, было так… человек, который должен был заехать к Ситниковой, до неё не доехал, а заехал к некой Лихониной, оставив ей два письма и посылку, сказав, что всё в одно место, посылка и письмо с деньгами, а в другое – письмо; а она спутала кому – что и пришла к нам, оставив мне такую записку, что мне и в голову не пришло, что здесь путаница. Но всё хорошо, что хорошо кончается. Я обратно, ничего не съев, по счастью, упаковала и на следующий день отнесла этой Гаревой, объяснив ей, что и как.

Пожалуйста, если к ней будут ехать, передавай с посланным мне письмо, а то я вчера получила только от 9/I, а то быстро дошло; она обещалась принести, если получит. Пиши на кв. 7, мне. Не знаю, послал ли ты телеграмму, как я просила, я не получила. Вообще, свежее того письма от 26/I и от 17/I (по почте) я не получала ещё. Я тебе пишу несколько менее регулярно из-за почты. Но, во всяком случае, каждый 3-й день буду писать.

Андрюка, твоё пожелание, чтобы мы палили мебель и не страдали бы от холода, несколько наивно. У нас ведь нет такой мебели, чтобы дала на много дней (до весны) тепла. Нам приходится в среднем отрывать в день 100 г хлеба на дрова и, всё равно только температура не падает ниже 8 градусов, а тепло не бывает. Наша комната большая для буржуйки. Нина ещё не ходила за твоей декабрьской зарплатой – она ведь редко выходная – и получить хочет сразу и за январь, но хочет пойти наверняка, когда будут деньги, а не дозвониться никак, телефоны не работают. Я думаю, что февраль я смогу, может быть, сама уже получить. Андрюль, пришли мне ещё справку для прикрепления к магазину военторга, ту я не использовала, но она старая. Может быть, я на март туда прикреплюсь, будет теплее, и может быть, там лучше, чем в моей лавочке. Напиши, как Саша.

*14 февраля 1942.*

*Продолжение.*

Доброе утро, Андрюль! Видишь, как долго я пишу тебе письмо. Сейчас получила от тебя заказное от 30/I. Нина сегодня выходная. Только что отпили утренний чиёк, еще сидят за столом и Людя, и Нина. Дочурка лежит довольная, улыбающаяся в кроватке и всё пытается сесть. Сёстры шлют тебе привет! Дочурка и я крепко целуем.

Лиля.

*15 марта 1942*

Привет!

Как я счастлива, что ты побывал дома, что мы увиделись, Андрюль, хотя так ненадолго. Как ты добрался к себе? Когда же наступит весна? У Нины температура опустилась до -6. Ни ее, ни Людю не могла зимой уговорить спать у меня. Сейчас уговорила Нину, и она спала на диване, и хорошо спала; а Людя решила не сдаваться.

Я получила письмо от Людмилы *<Дорожкиной>*. Моё к ней шло месяц *<по городу>,* её ко мне – неделю. Она была месяц на бюллетене. У неё обварено бедро. Жила одна. Толя был в стационаре («Астория»). Он поправляется, бодр. От Рэдика *<сына>* она регулярно имеет письма, а от своих родных – ничего. Волнуется. Просит нашу Валю сходить узнать. Сейчас она работает на своей прежней работе. 31 января умер Юра. Жаль мне его. Толя на днях провожал свой институт (он уже дома), сам уезжать не собирается и Людмиле не советует. Люда пишет, что она очень похудела и Э. С. *<Эсфирь Самойловна>* тоже, но чувствуют себя ничего. Она вложила письмо от Лоры нам с тобой. Лора работает управдомом. Представляю, что не плохо. Маленькая хозяйка большого дома.

Милый мой Андрюль! Как всегда, буду ждать с нетерпением твоих писем. Нежно тебя целуем с дочуркой. Она сейчас проснулась. Буду кормить её вкусненькой овсяной кашкой; т. к. сегодня она получит 100 г масла, то я прибавила ей в кашку его побольше. Покормлю и пойду в лавку, консультацию. Потом маршрут за водой. Утром была совершена прогулка по двору к стене. Сейчас ты всё, вплоть до консультации, ясно себе представляешь.

Все думы о тебе, хороший мой Андрюль!

Лиля.

*18 марта 1942*

Любимый мой, милый мой Андрюль!

Жду от тебя письма после твоего приезда к себе в землянку. Шестнадцатого вечером свершилось событие. Пьем чай – и вдруг зажигается электрическая лампочка под желтеньким абажуром. Мы опешили от неожиданности, ведь с декабря не было. Но пока свет не особенно для нас. Он начинает гореть с начала двенадцати ночи (когда мы уже собираемся ко сну) и горит до шести вечера, так что вечер всё же пропадает без света. Но я воспользовалась тем, что днем есть свет, и навела порядок в ванной, а то, во тьме там поднакопилось всего; вымела и в проходной и заодно уже в кухне тоже. Навела, как теперь принято выражаться, элементарный порядок. Сегодня собираюсь приняться за комнату. Кровать лишнюю (мою) вынесла с помощью «дровяной девушки». Что-то на этот раз они мало привезли дров, и у нас такой опять холод, б-р-р-р.

Мчусь в консультацию, там опять, третий день столпотворение; не знаю, чем объяснить.

Дочурку носила сама. Ей оставили ту же норму. Сегодня хочу получить там витамин Д, противорахитный. Они получили. На днях должны прилететь жаворонки. Они, по-моему, замёрзнут на лету. Невиданные морозы. Скоро ведь апрель!

Сёстры шлют привет. Крепко тебя целуем.

Лиля.

*13 апреля 1942*

Какой вчера был изумительный день! Такой весенний. А почему он был таким, знаешь ли ты это? Конечно, не вспомнил. Нашей дочурке вчера исполнилось 8 месяцев. Она сейчас так много лопочет и начинает не только улыбаться, но и смеяться. Когда я к ней наклоняюсь, она тянется ручонками и ей очень нравится водить ими по лицу или хватать меня за волосы, за нос.

Сегодня утром я совершила с ней прогулку по ветру в консультацию. Нести было очень тяжело, когда будет теплее, на ней и мне будет меньше надето, тогда, наверное, будет легче. Хотелось её взвесить, но врач посмотрела лишь на личико: «Холодно», – говорит. Надо было продлить рецепт. Ей дали то же количество молочка, и я попросила прибавить. Выписали кашу (стакан) ей, а то сейчас с крупой труднее, ей больше надо, не хватает, но сейчас, думаю, будет хорошо. Я очень довольна. Завтра получу и кашу и дома ещё сварю из овсянки.

Завтра я перехожу на самостоятельный рацион. Я довольна своим решением. Думаю, будет ничего, и очень хочется, чтобы Нине было заметно лучше. Она что-то очень похудела, но так себя чувствует крепко. Людя тоже ничего себя чувствует. У меня временами большая слабость. <*Письмо обрывается. Ниже – его предположительное окончание, написанное на листке из блокнота.>*

<…> Какая замечательная новость. С 15-го пойдут трамваи. Это замечательно. Сегодня днём я получила твоё письмо от 10/IV. Очень рада, что почта стала лучше работать. У меня накопилась масса вопросов в ответ на твои письма … *<низ листа оторван>.*

Я получила 10-го твоё письмо с оказией. Ходила в ГПБ. Обо всём этом в следующем письме.

Привет от сестёр. Крепко тебя целую, милый Андрюка.

Лиля.

*3 мая 1942*

Добрый день!

Милый Андрюль! Сейчас начала тебе письмо, но подзавязла и поэтому – внеплановый привет! И приятное для тебя сообщение. Разрешается три недели жить спокойно и не волноваться по поводу моего питания. Я с 1-го хожу три раза в день в так называемую столовую усиленного питания. Направлена комиссией по отбору дистрофиков. Жажду подкормиться, стать человеком и опять начать работать.

Крепко тебя целую. Привет от весёлой и почти толстенькой дочурки.

Лиля.

Подробности в следующем письме.

*3 мая 1942*

12 часа дня.

Только что получила твой первомайский привет, мой любимый Андрюль! Я очень рада, что ты нашел выход своему желанию заняться интеллектуальным трудом. Обдумай хорошенько и пиши удачно свою брошюру.

Милый Андрюль, я должна тебя обрадовать в одном вопросе, который тебя так озадачивает, – мое питание. Дело с ним, конечно, после отделения от Нины обстояло, в общем, плохо, и я к 1-му пришла опять в этом отношении к первоначальному моменту, т. е. всё время хочу есть. Но я думаю, теперь это должно ликвидироваться более или менее скоро.

28-го апреля вечером – стук в дверь комнаты. Я кричу: «Да!». Появляется Людмилка. Она мне сказала, что в н. м. *<настоящий момент*> работают комиссии по отбору дистрофиков на предмет усиленного питания, и что Э. С. сказала, чтобы я обязательно пошла, а дочурку советует отдать в круглосуточные ясли. Наташеньку ни в какие ясли, пока не работаю, конечно, не отдам. А сама в комиссию пошла на следующий день.

Произошло случайно: я пошла в лавку, в длиннючую очередь за продуктами праздничными и там от одной узнала, что уже первая очередь набрана, и дней только через 15-20; но она решила пойти узнать об этом в нашей амбулатории, затем разыскала меня и сказала: «Идите, есть дополнительные места». Я сразу туда. К врачу на приём попала. Врач дал направление на 5-е мая: сейчас всё переполнено. Но в регистратуре оказался возвращённым №8. Мне его дали, и я сразу же попала в комиссию и на следующий день получила направление в столовую с 1-го мая на три недели. Сдала 30-го туда свои карточки, продуктовую и хлебную, и вот теперь хожу три раза в день. Несколько далековато, на Шкапину *<улица Шкапина>* – в Гознаке переполнено, и пока я чувствую себя очень утомленной, т. к. меня извели предпраздничные очереди в магазине, и потом у меня дома была больная Оля, Вовина жена. Но видишь, я, полулежа тебе пишу, и буду стараться приходить и хоть с полчасика отдыхать.

В питании нет никакой разницы между прикрепленными рабочими, служащими и иждивенцами. Хлеба 500 г – очень приличное питание, особенно по сравнению с моим последних дней. Из моих комбинаций ничего особенного не получилось. Придя с завтрака, пройдясь по воздуху, хочу еще завтракать. Но это, надо надеяться, пройдёт; все так себя чувствуют пока что.

Наше сегодняшнее меню:

Завтрак – 150 г хлеба, 30 г. белуш, 15 г сливочного масла, стакан сладкого кофе (черного).

Обед – суп из сухих овощей, котлета с лапшой, компот, 200 г хлеба.

Ужин – 2 сырника из соевого творога (вкусно!) с песком, 150 г хлеба, 15 г масла (фактически меньше; вчера там скандалили, перевешивали некоторые), стакан кофе.

Завтрак, моя смена, с 8-ми до 9-ти; обед – с 13.50 до 14.50; ужин – с 6-ти до 7-ми.

Конечно, очереди, но в общем, терпимые; и я хожу со своим складным стульчиком, сижу на воздухе.

Перед обедом я хожу в консультацию. Придя с завтрака, я успеваю накормить дочурку, чуточку побыть дома и опять ухожу. Вот эту чуточку надо лежать, а я эти дни не присаживалась буквально – столько всяких дел.

Людя будит в 7.30 утра Нину, Нина – меня; сразу же, в 7.50 я выхожу из дома. Штора спущена, дочурка спит (умница) до моего возвращения. Сегодня вернулась в 10.45 с дровами. Уходя обедать, кормлю; так что – не смотря на три отлучки –от Люди она большого присмотра не требует. Она её, по-прежнему, кормит один раз; чаще – ни разу, т. к. я возвращаюсь и сразу кормлю сама.

1-го я, кроме всех хождений, ее носила еще в консультацию. Кашу с неё сняли, но заменили так называемой «черни» – жирная мучная смесь. Доктор пока всё только на личико смотрит (у них холодно), но сказала: «Она выглядит не по-теперешнему времени» и тут же сняла кашу. Но я просила и сказала: «Разве, если хорошо выглядит, то надо снимать. Я стараюсь, чтобы она хорошо выглядела, зато я плохо выгляжу. Бывает наоборот». Ну, и она прописала «черни». Вчера уже давала. Это жаренная в масле какая-то мука с сахаром и молочком.

Когда я ухожу обедать, Наташенька тоже спит чаще всего. Будет теплее, попробую с нею ездить в столовую, гулять. Я купила в одиннадцатом номере мальпост, но еще, ни разу с ним не выходила – и некогда, и он, оказывается, тяжёлый. Если бы договориться с кем-нибудь оставлять в первом этаже, а то мне его не утаскать по лестнице.

Необходимо набраться сил за эти три недели. Надо их использовать как можно лучше. Я хочу, что называется стать на ноги и сразу же пойти работать, а то будет опять ерунда. Для этого надо к этому ещё что-то добавить. Сейчас имею возможность сахарного песку, 100 г масла, 100 г какао. Необходимо это взять и добавить к столовой, чтобы ликвидировать это неприятное состояние. Что-нибудь продам. Хочу очень, очень почувствовать себя совсем крепкой, здоровой и приняться за работу. Пока буду подыскивать.

Люда и Толя полтора месяца питались, до 1-го мая, в такой столовой у себя в Доме учёных и ходили работать. Люда на своём месте в Костн. ин-те. Работает с микроскопом. Толя – в своём институте в дирекции. Оба имеют первую категорию. Люда выглядит хорошо. За эти полтора месяца она поправилась.

*5 мая 1942.*

*Продолжение.*

Добрый день, милый Андрюка! Как стало опять холодно! Б-р-р-р. Одевайся теплее. Весна коварна. Дочурку не укутать. Сейчас она мило болтает. Ножки высвободила и норовит ими попасть в висящее над нею кольцо. Она очень интересная, и мне так хочется, чтобы ты приехал хоть на несколько часиков посмотреть на неё. Распевает песенки. Хотя сейчас ты кроме всего занят ещё брошюрой, но, может быть, когда она будет готова, сможешь; может быть, тебя отпустят. Попроси. Самому тебе не предложат. А, может быть, теперь сможешь. Так хочется тебя повидать. Приезжай, очень, очень жду.

Вчера получила твои два письма от 1-го. Хорошо идут. Сейчас ведь везде досрочные выпуски. У тебя осталось не много зачётов, часть из них тебе могли бы зачесть по диплому высших курсов, часть, очевидно, снять как работнику с практическим стажем по этой специальности, и ты бы смог получить аттестат об окончании. Дипломные работы, очевидно, сняты в связи с тем, что они всегда более или менее долгосрочны. Советую начать действовать по этой линии. Напомнить им, что при наборе они собирались зачесть некоторые предметы по курсам.

Андрюка! Разве маму пустят в Ленинград? И разве я могу рисковать мамой? Сколько мам потеряли здесь дочери! Но я жду лучшего.

Перевод денег – это безнадёжно, я тебе писала. Я от мамы после 6 марта ничего не имею, и меня это очень волнует. К Апочке я тем более не собираюсь; я, по-моему, писала тебе, в каком она там материальном затруднении, не получая посылаемых Сашей переводов, и аттестат не дошёл.

Будучи на комиссии, я встретила Олю. Она очень плоха. Ей сказали, что надо на дом вызывать врача и её положат в больницу, что в столовую она ходить не сможет. Она смогла дойти только до нас и свалилась. Прожила с Деечкой у меня на диване три дня. Я исхлопотала врача, направление в больницу и 2-го поместила (это было нелегко) её в нашу соседнюю больницу. Она счастлива, я также, так хочется её спасти. Врач установил сильное истощение, а так она здорова. Теперь у меня вторая, временная, дочь Деечка. Не оставаться же ей одной в квартире у себя. Она хорошая девочка. С 3-го она ходит в школу, там их два раза будут кормить и домой давать 100 г хлеба, буду вечером поить её чаем. Нам троим вставать в одно время – это хорошо. Конвейер: Людя будит Нину, Нина стучит мне в стенку, я окликаю Дею и вместе с ней выхожу. В школе она будет до 5-ти часов. К Оле захожу каждый день, пишу записку. Она в числе слабых, но не тяжёлых. Впуска нет. Сейчас ей понесу передачу: чашки, ложки, бумага и пр.

Хочу съездить к Эсфирь Сам., но – когда получу доверенность, чтобы заодно – в ГПБ. Ты, если не послал, то не обобщай месяца, и за март у меня, как будто, есть. Мне нужно за февраль. Я его должна Люде и даже сверх, ну, ничего, я обернусь как-нибудь. Сейчас главное – восстановить силы и начать работать, поэтому, вот, сижу тебе пишу, а не убираю, т. к. очень устала и решила отдыхать побольше. Всего, всего хорошего.

Целуем. Привет от сестёр.

Лиля.

P. S. Я очень рада за Сашу.

*26 мая 1942*

Привет!

Милый Андрюль! Пишу тебе в сумерках. Только что покормила Наташеньку. Она теперь кушает, чаще всего, сидя на моей кровати. Я сижу рядом и кормлю её с ложечки. Её сняли с так называемого риса-3 – 800 г, но заменили цельным молоком – 500 г. Оно лучше, но всё же, его меньше. Я несколько дней не могла привыкнуть, а сейчас применилась: немного – в кашки, а остальное так пьёт в два приёма.

Дея улеглась спать. Нина пришла ко мне и крутит на кухонном столе мясо в мясорубке, будет делать котлеты. Пыхтит – плохо мелется.

Нина шлёт тебе привет. Будет тебе писать. Она получила сегодня твоё письмо.

Андрюка, у тебя должно хорошо получиться всякое писательство, ведь ты умеешь это делать, и тебе это по душе. Пиши обязательно очерк и не откладывай, пока свежи впечатления. Работой над брошюрой. Я радуюсь твоему интеллектуальному подъёму. Не спускай его, сделай как можно больше и лучше. Ведь приятно работать над тем, что нравится и что, безусловно, пойдёт.

Вчера получила твою записочку. На днях получила перевод. Видишь, как быстро. Спасибо. Уплачу за март за квартиру 50 руб., остальные будут на текущие расходы. Столовая кончилась, она забирала изрядно монеты; а теперь – дочурка 3-4 раза в день, хлеб и лавка. Стемнело. Иду пить чай к Нине.

Крепко целуем. Ждём. Лиля.

*28 мая 1942*

Привет! Милый мой Андрюка!

Получила сегодня твоё письмецо от 25 мая. Твое предположение насчет питания маленькой совершенно правильно. Она может кушать уже более твёрдую пищу. И тебе кажется, что это проще и легче. «Вот и подкармливай ее таким образом», – пишешь ты. Как будто мы не в блокаде и как будто мне только стоит взять и налить ей супу, дать каши, котлетку и т.д. Её питание сейчас для меня – целая проблема, над которой я днями ломаю голову.

*1 июня 1942.*

*Продолжение.*

Ещё привет!Наташу надо кормить пять раз, я и кормлю её пять раз, и кормлю хорошо, но, конечно, за счёт себя. Ты мне пишешь: «Питайся лучше, ешь больше и регулярно». Насчет «регулярно» – это я стараюсь выполнять. Утром встаю, кормлю дочурку кашей. Ей полагается полная чашка за один присест. Сама пью чай, чаще – несладкий (400 г в месяц не хватает). Обедаю между 3-4 часами. Мой сегодняшний обед: тарелка бульона «натюрель» из баранины (ее я съела вчера без гарнира, т. к. крупу и свою приходится почти всю отдавать Наташеньке) и чашка чая с хлебом и маслом, которое, увы, завтра кончается. У Наташи масло есть всё время, т. к. я ей регулярно даю, но понемногу, в кашки. Она получает 400 г, а я – 200 г в месяц. Вечерами пью чай с хлебом, в 10. В общем, «утром чай, вечером чай, – ты, мой милый, не скучай». А хирург мне сказал: «Поменьше жидкости».

Ты спрашиваешь, что мне дала столовая. Я от нее страшно устала, т. к. она была далеко от меня, но на одиннадцатый день я почувствовала, что после обеда я сыта; и так было почти все оставшиеся десять дней. А затем, 21-го, это кончилось. Твое пожелание насчет того, чтобы я улучшила своё питание по сравнению со столовой, прости, возмутило. Возврат на питание вместе с Ниной – об этом не может быть и речи. Они теперь имеют возможность и завтракать, и ужинать, кроме нормальных обедов; хорошо себя чувствуют, и я очень рада, и мне спокойнее. Нина и так мне помогла, не могу же я всё время получать от неё помощь в питании. Достаточно, что она колет дрова и носит воду, – это меня уже значительно облегчает. Воду я иногда приношу ещё, но дрова я не в силах совсем колоть. До сих пор приходится мне в мою очередь на дрова тратить хлеб, а Нина получает с работы и привозит на мальпосте. Я сегодня была в райтопе < *так в тексте>,* завтра надо придти к десяти часам; может быть, получу полкуба по своему ордеру.

Рынки у нас давно закрыты. Толкучки разгоняют (у булочных). Я ничего не продала и, признаться, не придумаю, что продать. У нас нечего продавать. И обменять сейчас ничего невозможно. Повторно в столовую не попасть, очевидно. Я очень хочу начать работать, но вряд ли меня возьмут при таком упадке сил. Я ищу работу. В ГПБ я получила за февраль 311 руб. На март ещё не было выписано, за ними поеду на днях. Но март целиком я должна Люде, т. к. из февральских не отдавала долг, разошлись деньги на столовую, молоко, керосин. Я в следующий раз должна получить листок и обойти всех для окончательного расчёта. И ты, очевидно, должен ещё прислать доверенность на предмет получения окончательный расчёт. Очень хорошо было бы получить за неиспользованный отпуск и компенсацию. Мне бы этого хватило на порядочно, а то недавно при отсутствии монеты мне пришлось продавать ту вещь, которую я хотела продать, помнишь, когда хотела помочь Саше. Я всё забывала тебе написать, хотела спросить, как с окончательным расчётом, а ты вдруг сам написал. Поеду на днях. Мне, признаться, надо принять несколько более приличный вид: поштопать чулки от выходных туфель, погладить летние платья, постирать весенний шарфик, и всё некогда. Моя грандиозная стирка, совершённая на днях, меня выбила из колеи.

Андрюль, итак, вопрос моего питания – узкое место. Я ничего не могу поделать, получая 1 кг крупы в месяц и 500 г мяса. Поэтому, прошу тебя мне не писать по этому вопросу совсем. Нужна реальная помощь. Может быть, моя просьба будет нелепа и невыполнима, но всё же вот о чем напишу. Я жду, что как-нибудь тебе, может быть, удастся вырваться на день-два домой. По пути, может быть, лежат колхозы, где, может быть, можно чего-нибудь выменять на мыло, папиросы, вино, если это у тебя есть. Вам ведь это выдают, а ты не куришь и не пьешь. Ты напрасно, когда был дома, привёз свое белье, это можно было обменять. Может быть, можно что-нибудь купить в военторге для обмена; займи для обмена, а я тебе отдам; и может быть, тебе удастся обменять, ну, я не знаю чего, хоть немного пшеницы или ржи, ячменя, овса. Я бы варила каши. Хорошо бы, луку, он так важен при цинге, а мой, купленный за хлеб, завял, не взошёл. Было холодно, и у нас нет солнца.

Мне неудобно за мою просьбу, но сделай, что возможно. Я в консультации всё время слышу о том, как приезжают мужья и привозят кто картофель, кто что. Можешь не отвечать на это, не стоит писать. Сможешь – сделаешь что-нибудь; не сможешь – так буду жить.

Всего хорошего.

Лиля.

Привет от дочурки и сестёр.

*5 июня 1942*

Любимый мой Андрюка!

Вчера получила твой привет от 2-го. Видишь, как быстро. Чудно. А сегодня получила от мамы письмо от 20 марта. Это уже не так быстро. 2 ½ месяца. Письмо от 20 апреля от неё шло всего 25 дней. На днях собираюсь дать телеграмму Апочке, хочу написать Апуле, Лоре, Нине Лужной на предмет моего отъезда в августе. Раньше не хочется, а к августу, наверно, и не надо будет. Хорошо бы так.

Мы обе сейчас в благодушном настроении. Дочурка довольно попискивает после вкусной рисовой кашки и, очевидно, предвкушает обед. Я после обеда отдыхаю. Сегодня обед у меня мировой. Вчера вечером у одного матроса выменяла пять корюшек, сегодня у одного мальчишки – четыре луковицы с отращенным зеленым луком. Мальчишка с меня содрал 300 г хлеба, но уж очень мне захотелось луку, да к корюшке – особенно. Итак, у меня сегодня уха, а на второе – корюшка с пшеничной кашей, и обильно посыпано зеленым луком всё. На третье (!) половинка шоколадной конфетки с чаем. Жуткое мотовство *<далее - полторы строчки вымараны цензурой>.* Хочу сладкого. Это, очевидно, мне мой тромбофлебит нашёптывает, и подбил меня на столь легкомысленное поведение. Я давно так вкусно и полно не обедала.

Наташенька будет кушать уху с рисом (моя – «натюрель») и булкой - удалось достать сегодня. Я её кормила уже два раза супом из свежей баранины, сегодня – ухой, надо разнообразить её стол. Завтра, кажется, получим с ней 200 г мяса. Сварим. Я получила на неё пропуск в детскую столовую. Столовая – на пути следования в консультацию. Конечно, ей не часто там будут подходящие обеды, т. к. она еще очень мала, но всё же это будет подспорьем.

Я очень рада приходу Андрея Владимировича. Он мне понравился. Привет ему от меня. Будет в Ленинграде – пусть обязательно заходит. Он обещал. Как подвигается твоя брошюра, история части? Работай над этим ежедневно, систематически.

Андрюка, спасибо за присланные стихи. Мне они нравятся. Послал ли ты их в газету? Какую? Я бы заменила в них слово «друзья» каким-нибудь другим обращением, не придумаю только.

Вперёд, сыны! …Вперёд, сыны отечества! …Вперёд, сыны отчизны!

Не придумать мне. И «без перерыва» я бы заменила: «и без передышки». Признайся, что моё «рацпредложение» не выдерживает критики. Да?

Я счастлива, что получаю ежедневно от тебя письмо. Получил ли ты мои письма? По-моему, я сейчас пишу часто. Наташенька получила боевое крещение. Заболела первой детской болезнью, ветряной оспой. До сих пор она совсем ничем не болела. Надеюсь, что все обойдется благополучно. Доктор сказал, что это дело четырех-пяти дней. Чувствует она себя обычно, веселенькая, кушает с аппетитом кашки.

Понемногу генерально убираюсь в комнате. Вчера обмела стены. Сегодня притащила стремянку. Наташенька ее испугалась – такое большое чудовище – заплакала. Вымыла печь сверху донизу. Вечером вымою кухонный стол и «оттарабаню» его на кухню. Хочу скорее убраться дочиста. Мечтаю о чистоте. Хочется черёмухи, ландышей. Мечтаю о тепле и настежь открытом вымытом окне. После всей уборки надо дело завершить мытьем пола.

Крепко тебя обнимаю. Лиля

Наташенька уснула.

P.S. Против обыкновения написала за один присест. Сейчас пойду опущу в ящик на почте.

*12 июня 1942*

Ликуника!

Вчера получил письмо из редакции газеты:

«Ваше стихотворение получили. Оно, в общем, неплохо написано, но нуждается в некоторой обработке. В частности, последние строки неправильны и по существу и по форме. Задача – разгромить фашистов в 1942 году, а не отогнать. Попробуйте сами переделать эту (последнюю) строку и пришлите. Попробуйте также написать ещё как стихи, так и что-либо для отдела «На снайперский прицел». С приветом. Секретарь редакции».

Я решил последнюю строфу переделать так:

Пускай полки стремительной лавиной

Без передышки будут немцев бить,

Чтоб на дорогах к Вене и Берлину

К осенним дням фашистов разгромить!

Пошлю стихи в таком виде сегодня или завтра. Попробую придумать ещё стихи. Отдел «На юмористический прицел» – юмористический отдел. Вряд и я что-нибудь для него придумаю, но, если придумаю, тоже пошлю.

Писем от тебя нет три дня. Пиши мне, Ликуника! Погоды всё стоят плохие. Привет сёстрам! Буду Люде писать. Привет маленькой! Всего хорошего.

Андрей.

Как ты живёшь?

*15 июня 1942*

8 часов вечера.

Добрый вечер, милый Андрюль!

Нина еще на работе, Людя пошла в кино на «Шампанский вальс», а я дома с дочуркой. Сейчас с ней читали твоё письмо от 12-го. Она у меня сидела на коленях и очень интересовалась письмом, и когда я прочла, она долго им играла. Положила её и села тебе чёркнуть. Очень рада, что твое стихотворение пойдёт. Пиши ещё. Как твой очерк? Как история части, брошюра?

Была трижды в ГПБ. Один раз – доклад директора (бывший ученый секретарь), ничего не могла сделать. Немного послушала доклад для того, чтобы рассказать тебе при встрече о ваших делах. Во второй раз – митинг по поводу договора. Я радуюсь договору. Познакомилась с Ден (?). Тебе все шлют привет. Меня очень радушно встретила зав. отделом Ольга Павловна. Сказала, ждут тебя. Приглашали меня идти к ним работать, но она сказала: «Идите на одиннадцатую категорию». За март получила 302 руб. На отпускные надо доверенность и на выходное пособие. Сделают к 20-му. За 41-й год заплатят, а за 42-й переведут в сберкассу на счёт ГПБ, а затем – на твой.

Зашла в ГИЗ и не отказала себе в удовольствии купить несколько книг: о Дарвине, о Тимирязеве, Стендаля «Красное и черное» (моя книга лежит у Апы) и для тебя – Ефимова «Учебник новой истории» для 8-го класса (я решила, что тебе будет он интересен). «Горе от ума» за 75 копеек, хорошее издание – для классной работы. Маме и Люде – об огороде брошюры. А потом купила себе билет в филармонию и вчера наслаждалась: Чайковский, 5-я симфония, второе отделение – ария Гремина и Итальянское каприччио. Завтра опять иду насчет работы.

Получила мамино письмо от 3 июня (рекордно), видимо, там всё спокойно.

Целую тебя крепко. Жду без всего, самого.

Лиля.

*<22 июня 1942>*

Ликуника!

Посылаю тебе газету с моими стихами. Я очень рад. Пиши мне, пожалуйста. Андрей.

ВПЕРЕД!

У нас у всех единое стремленье,

Одним горит желаньем весь народ,

Мы ждём всеобщего большого наступленья,

И мощного движения вперёд!

Уже идут бои на Украине.

Стальной стеной закрыт врагу Кавказ.

Вперёд, друзья! Врага на Запад двинем!

Настал, настал расплаты грозный час!

Мы двинемся стремительной лавиной,

Фашистов беспощадно будем бить,

Чтоб на дорогах к Вене и Берлину

К осенним дням их орды разгромить.

*<Из редакции газеты «За социалистическую Родину» получил письмо от 22.06.1942:*

*«Тов. Францкевич!*

*Посылаем вам номер с напечатанным вашим стихотворением. Немного его поправили. Присылайте ещё стихи, если есть, попробуйте написать что-либо для отдела «На снайперский прицел» или очерк о жизни и людях вашей роты.*

*С приветом.*

*Секретарь редакции /подпись/*

*Ст. политрук /подпись/»>*

ИЗВЕЩЕНИЕ

Г-ке Синеоковой, проживающей по адресу Фонтанка, дом 150, кв. 7

Эвакуационная комиссия Ленинского района предлагает Вам в течение 2-х дней явиться по адресу: 7 Красноармейская, д. 25, кв. 32, в помещение Эвакокомиссии с 10 до 20 часов.

Председатель Эвакокомиссии: <*подпись*> Голубев

<*печать*> 11/ VII-1942

*12 июля 1942*

Ликуника!

Получил твоё письмо с извещением о вашем отъезде 13-го. Очень рад, что вы, уезжаете все и уезжаете вместе. Куда? Большая просьба: отъехали одну станцию – пиши. Я и так получу письма с запозданием.

Счастливый путь! Хорошего устройства на новом месте! Привет сёстрам! Привет маленькой! Всего хорошего!

Андрей.

*13 июля 1942*

Ликуника!

Боюсь, что я не увижу тебя до твоего отъезда. Значит – до конца войны! Будем ждать скорейшего разгрома немцев. Счастливого пути тебе, маленькой, Люде и Нине! Куда вы едете? Счастливого устройства на новом месте! Выписывай к себе Александру Дмитриевну. Устраивайся получше, поосновательней, чтобы жить, как следует быть. После войны я за тобой приеду, и мы поедем в Ленинград.

Пиши мне почаще! Письма от тебя будут идти долго. Я буду их ждать с нетерпением. И когда я узнаю, что всё хорошо, что вы добрались, устроились, есть работа, продукты, едите нормально, тогда я вздохну с облегчением.

Ещё раз счастливого пути и устройства.

Привет Люде, привет Нине! Проси их мне писать. Привет маленькой!

Всего, всего хорошего.

Андрей.

*19 июля 1942*

Андрюль, милый!

Вчера эвакопункт был закрыт. Сегодня узнала, что наши уезжают сегодня в 23 часа, могла оформиться в их вагон, но, к моему большому сожалению, ничего не выходит. Я никого не нашла, кто бы меня доставил на вокзал. Я так избегалась, изволновалась, и всё зря. Придется ехать одной. И зарплату не получила, была несколько раз там; и пианино эта гражданка не берет: некому перенести, те рабочие отказались.

Что самое плохое – вдруг у Наташеньки сегодня расстроился желудок, впервые с ней это случилось. Надо быстрей ликвидировать, с этим ехать нельзя – это так опасно. У меня от всей беготни и упаковки ноги опухли, хуже, чем в октябре, когда хирург сказал: «Лечь и не вставать».

Я должна найти себе компанию. Ехать одной с Наташенькой немыслимо. Наверно, поеду со знакомой с двумя детьми. Очевидно, это будет 25-го. Мне очень жалко, но я, наверно, не в состоянии буду сегодня добраться до вокзала, повидать наших ещё раз. Это плохо, я потеряю с ними связь пока. Может быть, я их догоню, очень хотелось бы.

Всего хорошего. Лиля.

Завтра пойду с Наташенькой к доктору. Она тебе шлёт привет!

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ АНДРЕЯ.

22 июля 42 *.* За это время произошло много событий. Лиля не уехала 15-го. Прислала письмо, что уезжает 17-го в одиннадцать часов вечера. Я получил его в семь часов. Через полчаса я вышел, сел на поезд в Рыбацком. В десять я был в Ленинграде, в 10:30 – на Финляндском вокзале. Нашел Нину и Людю. Они сидели на вещах на платформе. Эшелон задерживался до утра. Лиля только вечером получила разрешение своего директора ехать и не успела оформить эвакуационные документы. Нина для разрешения ехать была в большом доме.

Я пошел пешком домой <*c Финляндского вокзала - на Фонтанку, 150*>. Лиля еще не собралась. Комиссия была закрыта. Эшелон не уйдет и сегодня, но документов Лиля не получила. Заготовил Лиле дров, принёс воды, собрал вещи Лиле для отъезда, но до конца не уложил. В пять часов поехали с ней на вокзал прощаться с сёстрами. Ещё неизвестно, когда пойдёт эшелон. Вчера эвакуируемым выдали 1,5 кило хлеба, кашу. Некоторые так наелись, что были смертельные случаи. Сегодня дали только 500 г хлеба и обед. За обедом и в уборную длинные очереди.

Наши едут в Алтайский край, в Барнаул. В Барнауле – две недели карантина (еда тоже бесплатно) и рассылка на работу по краю. В Бийске – консервные заводы. Алтайский край – пшенично-медовый край. Как-то наши там устроятся?

Лиля должна завтра записаться в этот же эшелон (а если не удастся, то – в ближайший), оформить документы, сдать карточки, получить из консультации паёк на Наташу на два дня и бумажку, чтобы ей и в пути давали особую пищу, продать пианино (1000 рублей), продать все, что возможно, опечатать квартиру – дел очень много. Самое трудное – отвезти вещи на вокзал. У сестёр-то был автомобиль от пожарных.

В начале седьмого я ушел с Финляндского вокзала на поезд к себе. Надо, чтоб Лиля благополучно уехала.

*22 июля 1942*

Люблю тебя, Андрюль, милый, родной, близкий, Андрюка, Андрюкастый! Я чувствую к тебе такую нежность, мне тяжело так далеко уезжать от тебя. Будем надеяться, что не очень надолго. Я плохо собираюсь, мне надо взяться, как следует, за сборы. Воздеваю руки, клянусь, что завтра, 24-го, разовью кипучую деятельность по сборам в дорогу. Я тебе сегодня писала, что уезжаю, очевидно, 27-го. 25-го сказали придти, и запишут на 27-е. Пойдем 25-го вместе с Ел. Ив. Завтра она придет ко мне вечерком со своими обеими дочками, и мы будем купать Наташеньку, а они будут глазеть.

Завтра надо получить зарплату, развесить объявления, вообще заняться деланием денег. Все говорят, что в дороге деньги нужны.

Обратите внимание, на какой бумаге пишется письмо. Это Константин Федорович при раскопках извлек Лёвину тетрадь. Я ее реквизировала.

Я только что отгуляла с Наташенькой, покормила ее, уложила и еду в трамвае (уже у Витебского *<вокзала>)* к т. Стрелкову. Он меня не застал, к моему сожалению, дома. Оставил адрес. Еду. Наверно, есть письмо. Сказали, есть деньги и ещё что-то. Хороший мой, спасибо. Я эти деньги спрячу до места прибытия и буду ими начинать там жизнь. Буду думать о тебе тогда и всё время дороги.

Как мне будет недоставать твоих писем. Всю дорогу я буду без них. Напиши мне в Вологду на главпочтамт до востребования. Мы там будем, кажется, три дня.

Напиши теперь. Пиши сюда ещё.

Андрюль! Как я расстроена по поводу боёв в районе Новочеркасска – это так для меня неожиданно. Как волнует мама! Как она?

Вот я и доехала до Невского. Уже десятый час. Надо успеть вернуться трамваем обратно, в крайнем случае, пройдусь. В портфеле лежат на всякий случай бескаблучные туфли.

Мой Андрюль, до свиданья! Крепко, крепко тебя обнимаю, целую. Береги себя. Будь бодр, здоров. Работай вовсю. Во весь свой ум, во всю свою энергию. Делай много всего, работай в нескольких областях сразу.

Ещё раз целую. Твоя Ликуника – Лиля.

Привет от дочурки.

*23 июля 1942*

Добрый день, любимый мой Андрюль!

Вчерашнее *<твоё>* письмо мне так дорого. Оно поедет со мной в дорогу. Я поеду, наверно, 27-го. Сегодня была на эвакопункте. Мне сказали, что меня запишут 25-го на 27-е, но еще могут быть изменения. 25-го пойдём с Ел. Ив. записываться. Надо развить кипучую деятельность и кое-что еще распродать и уложиться – я еще окончательно не уложилась. И надо привести в относительный порядок квартиру для сдачи управдому. Увы, примус погорел немного и отказался действовать. Огорчена. Наташенька ещё не совсем поправилась. Нога моя не проходит, хирург вчера не принимал. Константин Фёдорович книги в проходной привел почти в идеальный порядок. Кое-что купит. Итак, я жду от тебя ещё писем.

Крепко тебя целую. Привет от дочурки.

Лиля.

*24 июля 1942*

Доброе утро, милый Андрюль!

Пишу тебе второе письмо. Вчера я не застала т. Афанасьева дома и приехала утром. Пишу у него. Я ему очень благодарна, я получила от него твоё письмо, справку, деньги и сладкое. Большое спасибо.

Крепко тебя целую. Не волнуйся. Привет от дочурки.

Лиля.

ЗАЯВЛЕНИЕ

в Эвакокомиссию от Синеоковой

Прошу меня эвакуировать в Алтайский край. У меня ребёнок 11 месяцев. Муж в РККА. Вся родня уже выехала в Алтайский край.

25/VII-42 г. <*Подпись*>

<*Заявление написано простым карандашом, сверху по диагонали – резолюция красным карандашом: «Двое 27/VII – 13.30 Алтайский . /Подпись/» >.*

*25 июля 1942*

Милый Андрюль!

11:10 утра. Пишу тебе по дороге с эвакопункта. Наложили резолюцию на отъезд. Еду 27-го, в 11 вечера. Иду собираться. Ещё ничего не сделано. Болит нога, и это очень снижает настроение. Очень волнуюсь о маме, сестре, Володе.

Крепко тебя целуем с дочуркой.

Лиля.

Сегодня надо очень много сделать. Напишу, что сделано. Всего хорошего.

*27 июля 1942*

Утро.

Милый, любимый мой Андрюль!

Спасибо за письма. Я так рада им. Вчера не было; ты думаешь, что уже уехала или сегодня уезжаю. Отъезд еще откладывается. Мы могли бы уехать сегодня, но я боюсь – и Ел. Ив. также – ехать без организации, самотёком, с ребятками. Может быть много пересадок. Вчера выяснилось, что я могу ехать с вузовским эшелоном, который едет также в Алтайский край. Я вчера по телефону разговаривала с Толей, он проводит до самой Вологды. Мне обещает помочь и мою попутчицу тоже запишут. Мы вчера с ней посоветовались и решили ехать с этим эшелоном. Он едёт 2-го или, крайнее, 3-го. Придется подождать эти несколько дней. Только вот вчера вечером узнали, что карточки на август дадут *<тем>*, кто перерегистрировал паспорта, а мы не перерегистрировали. Мне управдом сказал: «Пожалейте свои ноги, раз вы уезжаете – не надо». Сегодня её повидаю и разузнаю. Хоть и три дня, а без хлеба не проживёшь ведь; может быть, дадут какие-нибудь разовые талоны. Сейчас еду на переговорный пункт всё окончательно выяснить и по этому вопросу также.

Я с 25-го начала распродаваться. Пианино продала, правда, дешево, ну, ничего – ведь думала 27-го ехать, а как без денег. В нашем же дворе, за 1000 рублей, причем, в придачу он взял Нинин письменный стол и маленький круглый столик.

На работе получила все 307 рублей. Хорошо. Ещё буду продавать всё, что купят. Если – из Нининых, то отложу для неё деньги; но надо всё, что купят, продать. Все так советуют. А ты как думаешь?

Итак, я в Ленинграде. Пиши. Получил ли ты моих два письма? Крепко целую. Привет от Наташеньки.

Лиля.

*Продолжение.*

Ездила звонить на переговорный пункт. Приехала к девяти, открыли в десять, и уже не застала Толю дома. Придётся съездить, хотя очень далеко. Не знаю, как Наташеньку так надолго оставить. Вчера с ней долго гуляла. Купила ей одно яйцо за 30 рублей, говорят, что это очень дёшево. Сегодня такая богатая выдача: и кондитерские изделия, и сухофрукты, и чай, и сгущённое молоко – и я ничего не получу, т. к., ты уже знаешь, что у меня 14-го вынули бумажник с этими карточками на масло-сахар и все талоны номерные, по которым дают сверх нормы. Обидно. Надо за эти дни получить метрику дочурки, а то и её нет.

Андрюка! Ты не беспокойся. Всё будет хорошо. Я довольна, что у меня уже есть деньги на дорогу. И ещё, может быть, поднаберу и соберусь, и поедем в дальний путь-дорогу. Хоть бы наши прислали с Вологды, как они едут. Они обещали с Андреевым прислать.

Всего, всего хорошего.

Лиля.

Лето так и не наступает, хочется тепла. Беспокоюсь о маме, Вале, Володе.

*27 июля 1942*

Ликуника!

Сегодня день твоего отъезда. Открытка моя, вероятно, тебя не застанет. Но я пишу, чтобы ты, если не уедешь, не осталась без весточки. Сегодня же буду писать в Вологду. Получил твоё письмо от 24-го и письма через Афанасьева. Я рад, что ты от него всё получила. Ещё раз - добрые пожелания на дорогу. Всего, всего хорошего, Ликуника! Привет дочке. Пиши мне с дороги. Я буду писать в Вологду и Барнаул.

Андрей.

*29 июля 1942*

Доброе утро, милый Андрюль!

Вчера поздно пришла Люда и сообщила, что мой эшелон Политехнического института отходит с Финляндского вокзала 1-го августа в 13:30. 31-го утром я должна съездить и оформить все документы. Сегодня я должна всё окончательно упаковать, а 30-го и 31-го привести квартиру в порядок, и, может быть, ещё кое-что продаётся. 1-го, очевидно, в 10-м часу выеду из дома. Люда ушла рано на работу. Проснулась дочурка. Я разгромила сейчас корзинку и поставила греть ей молоко, а себе чаёк. После завтрака пойду к моей попутчице сообщить о дне отъезда и попрошу её придти мне помочь, она предлагала. Эти дни у меня много времени занимает консультация, несколько раз хожу – нет, а потом большая очередь.

Крепко тебя целуем с Наташенькой.

Лиля.

*1 августа 1942*

Милый Андрюль!

Только что получила твоё письмо от 28-го. Я очень рада, что ты ещё пишешь в Ленинград, хотя думаешь, что я уехала. Как видишь, я ещё здесь и, очевидно, пробуду несколько дней, т. к. сегодня наш эшелон не отправляется из-за сильного ветра. Я дома со всем багажом, и это лучше, чем сидеть на вещах на вокзале. А питание эти дни буду получать на вокзале. Поехала за ним моя попутчица. Сегодня вечером напишу тебе подробнее о моих делах. Сейчас пишу на почте, по дороге из консультации.

Сёстрам пиши в Бийск (так было условлено), а мне – в Барнаул.

Привет от дочурки. До встречи после войны, всего хорошего.

Лиля.

Конец

20 декабря 2024

Санкт-Петербург