Летчики.

Знаете ли вы, что такое настоящая война? Я вам расскажу. Война застала меня врасплох, когда я возвращался с работы. Медленно шагая по серому шершавому асфальту, я любовался своим любимым городом. Те дома с бледно-желтыми стенами, те балконы, засаженные цветами, те маленькие улицы прочно засели в моей памяти до сих пор. В тот день светило солнце, люди гуляли, наслаждаясь жизнью, и вдруг раздался грохот. Я вздрогнул от неожиданности. Неподалеку от меня собралась недоумевающая толпа, я подошел поближе и увидел снаряд, застрявший в плитах асфальта. Послышались следующие падения снарядов, они свистели в небе и с шумом врезались в землю. Все в ужасе стали разбегаться. Я побежал домой, чтобы собрать хоть какие-то вещи, схватил первое, что попалось на глаза. Вышел на улицу, а там уже вовсю народ собирается. На фронт едут. Родину, говорят, защищать будем. Я тоже пошел, и меня взяли летчиком.   
На следующий день нас привезли на аэродром. Каждому выделили механика, моего звали Федор. Федор оказался не только профессионалом своего дела, но и отзывчивым человеком. Сказал, если что с самолетом не так, то сразу обращаться к нему. По моему приезду мы пошли с ним осматривать технику. Мне попался самолет, на который без слез было не взглянуть: краска с него вся облезла, пропеллера, и того, нет. Я спросил: «А как же тогда я летать буду без пропеллера?». Федор ответил: «Ничего страшного, сейчас поставим новый. Запчасти скоро подвезут. А сам агрегат сейчас покрасим, и будет он как новенький». Я пошел, ожидая, когда мне лететь. Думал, посмотрю пока, как другие летают. Один летчик из нашего отряда уже вернулся из полета. Долго всматриваясь в небо, я думал о многом, даже проскочила мысль о том, что я могу не вернуться. Очнувшись от своих мыслей, я увидел, что запчасти уже на месте, а механик активно подзывает меня рукой, показывая, что нужна моя помощь. «Я не умею чинить самолеты, как я могу тебе помочь?»- объяснил я ему. Федор улыбнулся и ответил: «Не умеешь, значит, научим». Стали мы с ним чинить самолет. Оказалось, что не так это и сложно. Федор объяснял мне, где, что прикрутить, как называется та или иная деталь самолета, с ним было очень легко работать. Спустя два часа мы наконец-то починили самолет. 

На следующий день отряд летчиков разбудили рано, даже солнце еще не появилось на горизонте. Все стали готовиться к своему первому боевому полету. Я быстро надел лётный комбинезон, кожаную зеленую куртку с мехом и лётный кожаный шлем. На совещании в штабе командир намекнул нам, чтобы никто не устраивал панику, и рассказал, что наш враг хочет совершить налет на аэродром, разбомбить, тогда мы не сможем больше летать и сражаться за родину. Также наш главарь сказал нам о том, что главное «рубить», то есть бомбить, и не увлекаться схватками. Он посмотрел на меня и спросил: «Все понятно?». Я кивнул и добавил с железной уверенностью в голосе: «Да». Погода была подходящая для полетов, безоблачная или, как у нас говорили, миллион на миллион. Прозвучала команда: «По машинам!», и мы побежали к стоянкам. Пристёгиваемся, усаживаемся, включаем бортовую аппаратуру и готовим двигатели к запуску. Прозвучал сигнал на взлёт. В голове ещё раз вспоминаю этапы плана борьбы. Засвистели и завыли запускаемые движки. Первая пара начала разбег. Теперь пришла моя очередь. Толчки и вибрация от колёс шасси, катящихся по полосе, всё слабее…И вот…Есть отрыв! Каждая эскадрилья сегодня получила свою задачу. Мы должны были сверху атаковать врага по очереди. Это могло помочь нам сократить число врагов и отбить желание напасть на нас. Смотрим вниз… Их что-то много сегодня. Вижу, что наши с нижнего ряда уже пошли в атаку. Враги быстро подлетают к нам на высоту. Меня охватывает азарт атаки. На снижении разогнался, но я ещё добавляю обороты и оттягиваю руль на себя. Перегрузка нарастает лавиной, меня вжимает в кресло, в глазах темнеет, стало трудно дышать и двигаться, даже смотреть очень сложно. Пора стрелять и мне. Даю по самолету врага короткую очередь, чтобы припугнуть. Вдруг мой самолёт вздрагивает от ударов. В меня попали! Я резко начинаю работать рулем и уходить из-под прицела. Самолёт теряет скорость. Я ухожу, с переворотом вниз. На приборном щитке загорается красная лампа. Топливо! Оно заканчивается. Быстрее вниз, на землю. Двигатель очень медленно набирает обороты. Но, скорость растёт и, наконец, мы идём вверх на петлю. Истребитель разогнался, его скорость достигала девятистам километров в час. В наушниках шум и скрежет. Наконец, нам удалось приземлиться. К счастью, все были целы и здоровы, обошлось без травм. Наша миссия бала выполнена. Мы пошли отдыхать.   
Это был мой первый полет, вспоминая который по телу до сих пор пробегают мурашки.

Война - вещь страшная, она состоит из преодолений: страха, боли, чувства голода, в конце концов. Мы с моим отрядом смогли преодолеть все это, но это далось нам нелегко. На моем сердце до сих пор сохранился отпечаток тех тяжелых времен.