«СОЛЬ ЗЕМЛИ»

Призванный в августе 1942 года Гятов Хажислам Исмелович ( 1910-1990 г.г.) попал в плен в товарном вагоне не доехав до части. Он не то что принять присягу, переодеться даже де успел. Это был целый состав с призывниками с Нальчика, который то ли по ошибке, то ли потому что немецкие войска наступали очень быстро попали в руки к немцам. В вагоне с ними были еще два его родных брата (имена не помню).

Вагоны даже не открыли (они были опломбированы снаружи), когда немцы поняли, что к ним в руки попало, просто перегнали в лагерь на территорию Украины. В лагере не кормили, люди умирали от голода. В этом фильтрационном лагере одного из братьев приняли за еврея (по такой примете как красная шея) и хотели переслать в другой лагерь, но наш дед сказал что если его перешлют куда-то, то пусть всех троих братьев шлют вместе! После чего немецкий офицер посмотрел внимательно на деда и оставил троих братьев вместе.

 Неизвестно тот же это был офицер или другой, но дед рассказывал, что каждый день за колючую проволоку заходил офицер, доставал из грудного кармана два тонких кусочка хлеба между которыми было намазано немного какого-то повидла. Дед несколько раз пытался отнести хлеб своим братьям, но немец, говоривший только на немецком, возражал и терпеливо смотрел за тем, как дед прожует и проглотит все до последнего кусочка. Потом разворачивался и уходил. Для самого деда до последних дней оставалось загадкой, почему этот немец выбрал его из нескольких тысяч и несколько месяцев так заботливо относился к нему. Ведь лагерь по сути был огромным карьером, обнесенным колючей проволокой и охранными вышками. Туда все время загоняли или оттуда выгоняли людей, на месте никто не сидел, все время двигались, а этот офицер, заходя каждый день находил деда и кормил его «двумя кусочками хлеба между которых было намазано немного повидла».

Осенью незадолго до первых снегов деду удалось бежать в первый раз из лагеря, благодаря тому что немецкий офицер кормил его несколько месяцев.

 Побег подготовил инженер, который так же был с ним в вагоне. Они незаметно подкопали тоннель в несколько десятков метров и ночью пошли на побег. Дед рассказывал, что младший брат, которого в самом начале приняли за еврея не смог бежать, он слишком ослаб, даже ходить не мог. Бежали дед, средний брат, русский инженер и еще восемь человек. С выходом из тоннеля, первого человека часовые на вышках заметили и открыли огонь. Останавливаться смысла не было, потому что «за попытку побега - расстрел». Сразу, как дед выполз из тоннеля, он наткнулся на трупы ребят которые ползли перед ним. Дед пополз вперед, перекатывался, а на короткие секунды когда переставали свистеть пули над головой вставал и бежал, потом опять кувырок, потом опять ползком. Только благодаря тому немецкому офицеру у него были силы бежать и так бежать, что даже собаки не догнали.

Несколько дней он бежал без остановки, останавливаясь только по ночам, боялся подходить к людям из-за опаски что его сдадут немцам. Наконец он обратился с просьбой о еде к одной старушке на каком-то хуторе. Читать и писать он конечно умел, однако плохо знал русский язык. Она его приютила, откормила. Когда выпал снег, учила по ночам ходить на лыжах, днем он прятался от посторонних глаз, ведь он все еще находился на оккупированной территории.

В один из темных ночей дед встал на лыжи выдвинулся на восток, в надежде дойти до наших. Дед шел всю ночь, на утро дошел до соседнего хутора и спрятался в стогу. Поскольку дело было на Украине «доблестные» местные жители, увидев след лыж идущих до стога сена, вызвали немцев, которые во второй раз взяли спавшего деда в плен. Тогда его сильно избили и отправили в «Освенцим» - один из самых страшных лагерей третьего рейха.

Во второй раз деду удалось бежать той же зимой. Когда заключенных вывозили на уборку снега, он уговорил одного из пленных закопать его в сугробе. Так дед бежал из немецкого плена во второй раз. Каких же трудов стоило голодному человеку пролежать несколько часов в сугробе, потом еще несколько дней добираться до своих войск в одной рубашке и штанах, в которых он ушел из дома!

Потом конечно же СМЕРШ, НКВД, несколько недель по нашим лагерям, после чего он принял присягу и отправился на фронт.

 А победу дед встретил, если не ошибаюсь, в Варшаве, имел несколько орденов и медалей. Не помню точно какие это были награды, помню только, что любил играть с ними в детстве.

Сейчас «модно» стало рассказывать страшилки про Сталина и власть тех времен, однако дед с теплотой вспоминал про следователей, с которыми ему пришлось общаться после возвращения к своим. Дед рассказывал, что его спасла честность в общении с чекистами, он без утайки рассказал и про того немецкого офицера, который спас его от голодной смерти.

Каждый раз как дед вспоминал про того немецкого офицера, у бабушки слезились глаза и она говорила «Дай Бог, тому человеку и его семье здоровья».

Внук. Гятов Мурат Ахмедович.