Сын полка

Начинало светать. Тёмное небо на востоке постепенно окрашивалось в светло-розовые тона, бледнели и одна за другой исчезали звёзды. Лишь только полная луна, которая всё ещё висела низко над землёй, освещала опушку леса и небольшую группу бойцов-артиллеристов, сидящих в окопе. Яркий луч скользнул по безусому лицу шестнадцатилетнего наводчика орудия Вани Кузнецова, запутался в непослушной пряди его густых чёрных волос и исчез в верхушках деревьев. Юный боец зябко поёжился, поплотнее закутался в маскхалат и хотел позвать маму, чтобы она укрыла его тёплым одеялом. Затем приоткрыл глаза и, окончательно проснувшись, вспомнил, что он уже два года на фронте, а вместо мамы сидят рядом с ним его боевые товарищи. В носу у него защекотало, и к горлу подступил предательский комок…

В тот день фашисты сгоняли стариков, женщин и детей рыть окопы и строить оборонительные сооружения. Отступая, они не щадили никого. Но всё равно жители знали, что Красная армия близко и уже освобождена почти вся Ростовская область. Каждый день взрослые и дети с надеждой смотрели вдаль, откуда слышалась артиллерийская канонада. Собирая в узелок вещи, мама успела шепнуть:

-Беги, Ваня, к реке. Там наши.

Гитлеровцы не стали стрелять в спину убегающему мальчику. Они громко засмеялись и бросили его узелок собакам. Когда родной дом был позади, Ваня услышал лай и прерывистое дыхание немецкой овчарки. Зверь в прыжке бросился на мальчика. Спасли Ваню разведчики-артиллеристы, которые возвращались с боевого задания. Они привели его в полк, и военные врачи быстро поставили подростка на ноги. Но фронт был уже далеко, и командир зачислил Ивана Кузнецова воспитанником в артиллерийский полк.

Вздохнув, сын полка взял в руки бинокль и стал рассматривать незнакомый населённый пункт, здания которого вырисовывались в синеватой утренней дымке. Он видел, как хорошо укрепился коварный и хитрый враг: каждый дом был обнесён колючей проволокой, дорога и подступы к деревне перерыты глубокими рвами и траншеями. Из опыта прошлых боёв наводчик знал, что пехотинцы не смогут штурмом овладеть этим важным стратегическим объектом, потому что из подвалов домов, чердаков и дзотов их встретит яростный огонь вражеских пулемётов. Поэтому перед их орудийным расчётом была поставлена задача – прямой наводкой уничтожить огневые точки врага. Он отложил бинокль в сторону и прильнул к оптическому прицелу пушки.

Неожиданно утреннюю тишину разорвал звук выстрела. В небо взметнулась ракета и с шипением упала вниз. Это был сигнал к бою. И в ту же минуту земля содрогнулась от взрывов: с дальнего расстояния била тяжёлая артиллерия, на сотни метров вокруг разлетались дымящиеся осколки снарядов и мин, горели дома. Артиллеристы с тревогой смотрели на наводчика, от которого сейчас зависел исход боя и жизни сотен бойцов. Но юный боец ждал. До боли в глазах он всматривался вдаль и наконец увидел, как со стороны населённого пункта сквозь завесу дыма полоснула короткая пулемётная очередь, за ней вторая, третья, четвёртая.

- Вижу цель! – громко закричал наводчик и отдал приказ: – Заряжай!

Раздался выстрел, и пулемёт, который извергал смертоносный огонь, замолчал. Как только рассеялся дым, Ваня Кузнецов увидел, что на месте дзота, где был укрыт вражеский пулемет, зияла глубокая воронка.

Вдруг юный артиллерист почувствовал удар в спину, и острая боль пронзила всё тело. Наводчик понял, что ранен осколком снаряда. В одно мгновение перед глазами промелькнула вся его короткая жизнь: погибший под Сталинградом отец, заплаканные глаза мамы и детство, искалеченное войной. Он расстегнул пуговицы солдатской телогрейки, просунул руку под мышку и увидел, как из раны растекается липкая кровь, намокает гимнастёрка, к которой прикреплены медаль «За Отвагу» и орден «Красной Звезды». Затем представил глаза матерей, чьи сыновья могут погибнуть сегодня под огнём гитлеровских пулемётов и, превозмогая боль, сжал прицел пушки.

Когда замолчал последний вражеский пулемёт и бойцы-пехотинцы пошли в атаку, санитары выносили с поля боя раненого сына полка. Как сквозь сон, он слышал крики «ура» и грозный рокот боевых машин. Танковый полк шёл на прорыв фронта.

Поздним январским вечером у контрольно-пропускного пункта остановилась машина. Из неё вышли командующий армией и командир дивизии. Они прошли в отделение, где лежал раненый воспитанник артиллерийского полка. Стоя у изголовья, суровые боевые командиры смотрели на спящего подростка. На его бледном лице, измученном от боли и бессонных ночей, виднелись следы высохших слёз. Обветренные, до крови искусанные губы что-то тихо шептали. Поверх одеяла безжизненно лежали тонкие худые руки с длинными пальцами. Эти руки несколько часов назад сжимали прицел пушки, нанося точный удар по огневым позициям врага. Офицеры о чём-то неслышно говорили между собой, и было видно, как на их глазах блестели скупые мужские слёзы. До сознания спящего бойца Вани Кузнецова доходили обрывки фраз: “прорыв фронта”, “представить к награде”, “спи, сынок…”.

И юный наводчик-артиллерист спал. Ему снились родные донские степи, синяя гладь реки и яркое солнце. Они с отцом плывут по быстрой реке. На дне лодки лежат удочки и утренний улов рыбы. Щурясь от летнего солнца, на берегу стоит мама и машет им рукой. Не знал сын полка, что через три месяца эта страшная война закончится и он, чеканя шаг, гордо пройдёт по брусчатке немецкой столицы. А на груди, как капли застывшей детской крови, будут светиться ордена и медали.