Рассказ на конкурс «Страница семейной славы».

Автор: Ергакова Елена, ГАОУ СПО Технологический колледж № 24 (г. Москва)

**Послание из прошлого.**

Мы приехали в деревню. Это была моя первая поездка к родственникам. Мы отъехали далеко от Москвы, даже не знаю на сколько километров. Всю дорогу я спал. Когда я вышел из машины, моим глазам предстали потрясающие деревенские виды. Где-то вдалеке виднелись пожелтевшие поля с высокорослой травой, на горизонте можно было разглядеть лес. Подул ветер, и я почувствовал душой и сердцем, что нахожусь далеко-далеко от Москвы, в глубинке России, где все дышит спокойствием и прохладой засыпающей природы.

Но вдруг моё погружение в эту неведомую тишину прервалось радостным, хриплым говором: «Ой, ты какой большой стал! Сто лет тебя не видела! Дай я тебя за щечку потреплю!» Дальние родственники окружили меня и продолжали приговаривать: «Андрюшка! Какой ты большой стал! Да вырос-то как! Скоро папку перегонишь!» Какие-то две женщины, одна помоложе, другая старше её, одетые по-деревенски: в резиновых сапогах, в юбках и телогрейках с повязанными на голове платками - и одна старушка с шарфом на шее и палочкой в руках также неутомимо приговаривали: «Господи, да как же дети наши быстро растут. Да как же время быстро летит!»

Всех пригласили в дом. Мы прошли по утоптанной песчаной тропинке, которая подходила к крыльцу дома. Сразу прошли в комнату и расселись вокруг стола. Оглянувшись по сторонам, я стал рассматривать комнату. Все дышало стариной. Справа от меня, возле стены, стояли старинные деревянные шкафы, пол был старым и скрипел от любого шага. Слева над диваном висел пестрый узорчатый ковер, настенные часы спокойно тикали. Но мне было неинтересно сидеть за столом.

Я вышел из комнаты и по старенькой лестнице поднялся на второй этаж. Маленькое окошко освещало такой же маленький квадратный коридор, закрытые двери вели в три комнаты. Ещё одна лестница вела, видимо, на чердак. Я взобрался по лестнице наверх и увидел маленькую прямоугольную комнатку, слабо освещенную тусклым светом из окон (пыльная занавеска препятствовала попаданию солнечных лучей). Вся комнатка была заставлена каким-то хламом. Мое внимание привлек большой сундук с запыленной крышкой, замка на нем не было. Я сдул с крышки пыль, которая тут же разлетелась по комнате, я закашлялся, смахнул остатки пыли рукой и открыл крышку.

Внимательно я рассматривал открывшееся передо мной богатство: старую военную форму и солдатскую шинель. «Наверно, кто-то из моих родственников воевал, - подумалось мне, - а я и не знал». Встряхнув шинель, я почувствовал, что во внутреннем кармане что-то есть. Это оказалась небольшая то ли книжечка, то ли тетрадка в мягком переплете, изрядно потрепанная, в полувыцветшей обложке. Я сел на пол, прислонившись спиной к сундуку, и начал рассматривать тетрадку. Пролистав несколько страниц, я увидел, что чернила цвета сепии почти выцвели от времени или расплылись, многие страницы слиплись друг с другом и мне пришлось их аккуратно разделять, но все же можно было разобрать кое-что из написанного. На обложке я прочитал: «Записки солдата Григория Анатольевича, в память о годах войны».

«Казалось, сама природа была за нас. Как и предполагалось, в середине октября прошли проливные дожди. Благодаря им, песок и размокшая земля превратились в непролазную грязь, это ненадолго задержало немцев, хотя и дороги стали никуда не годными, снабжение войск всем необходимым замедлилось. Нам было тяжело, и наше командование жаловалось на распутицу. Только в начале ноября стукнули морозы, и можно было худо-бедно передвигаться.

Мы были готовы к этому, в средней полосе живем. Нам и тулупы раздали. Командир говорил нам: «Вот так, а они пусть мерзнут, гады!» Немецкие войска так быстро подходили к Москве, Гитлер хотел ещё до начала зимы захватить Москву. Но у него не получилось.

Я помню, как мы сидели у костра, горел маленький, неровный, трепыхающийся огонек, который чуть освещал наш ров. Мы сидели, кто на чем: кто на своей шинели, кто нашел небольшое бревно. Каждый думал о наступлении, о победе, о возвращении домой. Неожиданно для нас из землянки вышел капитан: «Темнеет уже. Гасите огонь». А ночью начались бомбежки…»

«Мы были возле Тулы и расположились в небольшом лесу. Рано утром нас разбудили: «Вперед, вперед! На Тулу наступают немцы!» Мы пошли в бой под командованием генерал-майора Ермакова, при помощи Тульского рабочего полка с местными ополченцами отстояли город. Мы с моим другом Андреем чудом остались живы. Немцев было намного больше, чем наших солдат. Мы перебегали из окопа в окоп и вели оттуда перестрелку.

Вечером мы вернулись в землянку. Командир отправлял послание командованию: «Удары с юга и севера были отражены советскими войсками при активном участии города».

«Я отчетливо запомнил тот день, когда нам сказали, что в Москве на Красной площади прошел парад. Сидя в окопе, мы с товарищами ещё долго обсуждали эту новость: оказывается, люди прямо с парада отправлялись помогать нам, отбивать вражеские атаки, то есть воевать вместе с нами. Это очень помогало».

«Где-то в середине ноября нам просто сказали, что враг попытался прорваться в районе Алексина, но я не принимал в этом участия, атаки фашистов были отбиты нашими войсками».

«Это беда. Захвачены Клин, Солнечногорск, Истра. Немцам удалось выйти к каналу Москва-Волга. Господи! Если ты есть, останови этот ужас!»

«В начале декабря они снова предприняли новую попытку прорваться к Москве в районе Апрелевки - это 35 километров от Москвы. Но мы не отдадим столицу!»

«Они пытались окружить Тулу, но не смогли. Они перерезали железную дорогу и шоссе, но не смогли окружить Москву».

«Поступил приказ о контрнаступлении. В бою я был ранен в ногу и контужен, попал в госпиталь. Военные врачи и медсестры старались быстрее восстановить здоровье бойцов, и они снова становились в строй. Слыша сводки с фронта, я был горд, что наши войска упорно двигались вперед, очищая нашу землю от фашистов. Победа будет за нами!!!»

На этом записки обрывались. Я не мог сидеть на месте, сердце моё гулко билось. Как много нам рассказывали в школе о войне, но теперь всё было по-другому, так реально…

Я закрыл тетрадь и, не помня себя, быстро спустился вниз. «Смотрите, что я нашел!» Все сидящие за столом удивленно на меня посмотрели. Валентина Степановна (старушка с шарфом на шее) своими дряхлыми руками взяла эту тетрадь и ахнула: «Это же Гриши! Это Гришина тетрадка! Я думала: она давно потеряна! Он на фронте все это писал! Гриша!» Валентина Степановна дрожащими руками перелистывала страницы: «Он хранил это, как память, хотел внукам передать, чтобы помнили!»

Посмотрев на меня, она улыбнулась сквозь слезы и вздохнула: «Эх, Гриша! Десять лет прошло, как он умер, а тетрадочка его осталась. Я теперь её хранить буду, чтобы снова куда-нибудь не пропала». Она перелистывала страницы и уже никого не слышала: «Воевал он, участвовал в боях. Под Москвой был ранен, но Бог его сберег, жив остался, а я всю войну в тылу провела, в колхозе трудилась. Потом мы с ним, уж после победы, познакомились. Потом поженились. Меня после войны медалью наградили как труженицу тыла, а у него много было медалей и наград. Да, давно это было, а мне кажется, что совсем недавно. Никто уж не помнит ничего. И у меня память плоха стала. Что-то иногда промелькнет в мыслях, как зарево, да снова забудется. Теперь хорошо мы живем, время мирное».

Пока мы жили в деревне, я не отходил от Валентины Степановны ни на шаг, раскрыв рот, слушал ее воспоминания о тех героических годах. А с тетрадкой она не расставалась, словно боялась лишиться той ниточки, что связывала её с мужем и напоминала о счастливо прожитых годах. Уезжая от родственников, я твердо решил вступить в поисковый отряд, чтобы память о тех людях, которые отдали свои жизни за наше мирное будущее, не иссякала, чтобы она жила в наших сердцах и помогала двигаться дальше. «Никто не забыт, ничто не забыто!»