**http://unknown-war.livejournal.com/10871.html**

**"АМЕРИКАНЕЦ С РУССКОЙ КРОВЬЮ"**

Ночью в июне 1943 года самолёты союзников бомбили Нюрнберг.

Первыми шли истребители, вызывавшие огонь на себя, за ними волна за волной шли тяжёлые американские и английские бомбардировщики.

Тёмное небо содрогнулось, раскололось, вспыхивая новыми яркими звёздами – взрывами снарядов. Завывание городских сирен слилось с рёвом моторов, резким хлопаньем зениток. Огненным вихрем пронеслись самолёты союзников над огромным городом бараков за колючей проволокой и сторожевыми вышками международного лагеря – лазарета "Лангвассер" на восточной окраине Нюрнберга.

Но "люди – номера" не имели права свободного выхода из бараков ночью.

Тысячи глаз смотрели сквозь решётки окон.

Тысячи голосов, на всех языках, радостно кричали, словно лётчики услышат их: "Так его гада", "Смерть Гитлеру".

Радостно бились сердца. "Смерть Гитлеру", "Давай! Давай! Давай, брат!".

Нюрнберг – "гнездо нацизма" горел. Казалось, горит багровое небо.

Самолёты союзников прошли ещё раз над "Лангвассером". Рёв моторов

покатил в удаление.

Вдруг внимание военнопленных привлекли лучи прожекторов, направленных в одну точку. Мощные потоки света слились в один огромный луч, казалось, осветивший полнеба. Все прожектора Нюрнберга метнулись в эту точку. Американский истребитель, пойманный прожекторами, кувыркнулся словно человек, споткнувшийся со всего размаха на бегу.

Резко берет вправо. Переворачивается. … Идёт к земле.

"Лангвассер" замер в отчаянии. … Сейчас взорвётся.

Но мотор истребителя взревел с новой силой.

Самолёт выпрямился. Пронёсся над лесом.

"Город бараков" облегчённо вздохнул: "Парень ещё поживёт!"

На рассвете в лазарет "Лангвассера" эсэсовцы втащили носилки.

На них лежал в забытьи молодой крепкий парень в изодранной американской лётной форме. Худощавое лицо посинело. Под рыжими ресницами залегли глубокие черные тени. Он вырвался из клещей прожекторов. Дотянул до земли. Посадил разбитую машину. Но сам, тяжело раненый, выбраться из кабины не смог. Эсесовцы, следившие с земли, за его полётом, окружили подбитую машину, чтобы взять его живым. Лётчик оказался на редкость упорным отстреливался до последнего патрона, забыв оставить этот патрон для себя.

В "Лангвассере" американцем занялся сам эсесовский капитан: высокий, с пронзительным взглядом серых ледяных глаз. В "Лангвассере" капитана эсесовца прозвали "Штойбхен" – "Пылинка". Отличался капитан особым пристрастием: появляясь в бараках, орал "Штойбхен" (ему всюду виделась пыль) и начинал "урок".

"Штойбхен" надел черные перчатки. На теле американца добавились раны. - К утру этот будет "смотреть на картофель снизу" - заключил "Штойбхен".

В операционном блоке раненого спасали военнопленные врачи – югослав Изо Яковлевич Нейман, украинец Владимир Мазуренко, армянин Артём Назикян, Вячеслав Козьмин - русский живший в Югославии. Операция прошла успешно. Но американец погибал от большой потери крови. Лазарету военнопленных кровь для переливания не поставлялась.

Никогда ещё за свою долгую жизнь доктор Изо Нейман не чувствовал себя таким безнадёжно беспомощным. "Стар ты, Изо, стар, твоя кровь не спасёт этого парня - ты не можешь дать частицу своей жизни умирающему" - думал Изо Яковлевич. Не мог доктор обратиться к военнопленным – ведь они уже длительное время держатся на голодном лагерном пайке. Взять у них кровь – подписать им смертный приговор.

"Изо Яковлевич! Доктор! " - Нейман вздрогнул. Перед ним стояли санитары советские военнопленные Пётр Кошкаров и Александр Кириллов.

- Доктор! Может быть, у нас одна группа?

Времени для раздумий не оставалось.

Срочно сделали анализ. Группы совпадали. В последнюю минуту нашёлся ещё один смельчак, советский военнопленный Михей Дрожаный.

Днём, когда главный врач лазарета немец разобрался, что врачи сделали все, чтобы спасти умирающего, строго приказал – "изолировать американца от русских". Американский лётчик медленно возвращался к жизни.

Его молодой, закалённый организм победил.

"Кого мне благодарить"- поинтересовался лётчик у санитара Сергея Хохлова, советского военнопленного офицера, владеющего английским.

"Докторам Нейману и Козьмину скажи спасибо - Сергей хитро улыбнулся – и русским офицерам. Они тебе кровь свою дали. Теперь ты, американец с русской кровью".

"Русские ?!" – в возгласе американца прозвучали все оттенки – от недоумения до восхищения. – "Русские?!- Покажи мне этих русских! Пожалуйста, приведите этих людей".

Они сейчас не могут прийти.

Александр Кириллов, Пётр Кошкаров и Михей Дрожаный теперь боролись за свою жизнь, темнело в глазах, стоило приподнять голову, отчаянная слабость сковывала их.

Русские офицеры кровью своей американского лётчика спасли,- весть эта облетела весь "город бараков".

Команда французов, разбиравшая после бомбардировки завалы на улицах

Нюрнберга, тайком принесла и передала доктору Нейману консервы,

печенье: "Русским офицерам, давшим кровь". С американцем и его спасителями делились от своих скудных и редких посылок Красного Креста чехи, итальянцы, сербы, французы.

Вскоре американца увезли в другой лагерь. Им не довелось встретиться, обменяться адресами. Михей Дрожаный видел, как конвоиры вели лётчика по коридору из колючей проволоки, разделявшему бараки. Дрожаный высоко поднял руки "Брат! Брат!". Шедший под конвоем услышал. Подбежал к проволоке, всем телом упал на колючую паутину, разделявшую их: "Рус! Рус! Рус!". Слезы текли по лицу лётчика.

И столько горького отчаяния звучало в прощальном крике.

Военнопленные югославские врачи чудом сохранили медицинский журнал "Лангвассера".

В нём записано имя американского лётчика – Джон Дюпон.

Победе уже 72. А в России помнят тебя, Американца с русской кровью.

Очень хочется верить, что отзовёшься ты, боевой лётчик, или твои дети,

или твои внуки, или твои правнуки. Ведь родственной крови притяжение великое.

Copyright © 2017 Мирослав Хоперский