Через много лет

Легкий аромат сирени. Нежный, ласковый ветерок колышет молодые, ярко-зеленные листья деревьев. Свежую, по особенно приятную, тишину раннего воскресного утра разбивает мелодия дверного звонка.

На крыльце я обнаруживаю неизвестную женщину, ее широко раскрытые глаза встречаются с моими, по её щекам одна за другой, катятся легкие, кристальные слезинки, странное ощущение накрывает меня. Жестом руки я предлагаю ей войти, гостья медленно двигается вдоль узкого коридора, и неожиданно замирает у входа в гостиную. Ее взгляд направлен на моего дедушку, она хочет, что-то сказать, я вижу, как ее губы дрожат, как холодные струи слез хлынули с новой силой…. Но они оба молчат…. Проходит несколько минут, но они по-прежнему молчат…. Их взгляды….Они узнали друг друга….Дедушка, я никогда не видела его таким, его руки трясутся, он протягивает их вперед , издавая хриплый звук. Гостья не выдерживает, рыдая, она падает на плечо своего старого знакомого. Они обнимаются, как старые друзья после многолетней разлуки…Тишина… Кричащая тишина… Низкий, дрожащий голос дедушки пронизывает накалившийся воздух. «Это было в Сталинграде,- каждое слово дается ему с большим трудом,- Это было похоже на ад…. Нет, это было хуже ада, бомбардировки не заканчивались днями, это было похоже на дождь, только место капелек воды сыпались осколки снарядов. Крики ужаса, крики умирающих солдат, запах смерти, запах гниющих тел…. В то время я работал офицером медицинской службы, мы втроем с медсестрой и санитаром обеспечивали два гарнизона, положение было очень сложным, не хватало ни медикаментов ни сил. Во время очередного артобстрела я находился в полуразрушенной столовой школы, в госпитале. Я наблюдал за летящими бомбами, пытаясь рассчитать траекторию их возможного падения, как вдруг увидел нечто белое, когда мгла рассеялась, мы смогли разглядеть, это был ребенок , он стоял по -середине улицы, мои ноги понесли меня к нему, мои руки обхватили тоненькое, истощенное тело этого создания. В стену соседнего дома попал снаряд, но нам повезло, мы успели добежать до госпиталя. В тот день я спас непросто маленькую девочку, я спас надежду, надежду в беленьком платьице с широко раскрытыми глазами, надежду на мир, надежду на жизнь. Мы нашли ей одежду и обувь, отмыли ее длинные белокурые волосы. Она стала нашим символом, нашей дочкой, нашей сестрой. Каждый солдат, увидев ее широкую улыбку, услышав ее яркий, звонкий смех, понимал зачем он здесь находится, ради чего он борется, ради чего отдает жизнь. При первой же возможности, после освобождения Сталинграда, мы отправили нашу подругу вместе с другими тяжелоранеными в тыл, я лично провожал ее, помню, как это маленькая девочка обнимала меня и шептала, что обязательно найдет «дядю доктора»,- дедушка поднял глаза, по его щеке медленно покатилась скупая мужская слеза. «И нашла»,- раздался заплаканный голос нашей гостьи.

Рассказ написан от имени моей матери Ибадулаевой Гульнары Исметовны.

Мой прадед, Аблаев Ахмед Абдуллаевич, за проявленное мужество в боях при обороне Сталинграда был награжден орденом «Красной звезды» и медалью «За оборону Сталинграда». Так же А. А. Аблаев участвовал в Курской битве, в битве за Берлин, был награжден медалью «За Победу над Германией» и дослужился до капитана медицинской службы.