Это был обычный ничем не примечательный зимний день, за окном крупными хлопьями валили снег…

- Скорее бы домой, - думал Димка, –и зачем нас позвали?

Дверь кабинета скрипнула, и в класс вошла Ольга Павловна.

-Ребята, у нас сегодня классный час. – сказала она.

Недовольный этим известием, Вадим возмутился:

- Сегодня же не вторник?

- Знаю, знаю, ничего страшного, – садясь за свое рабочее место, сказала учительница.

- А мне надо к репетитору! – произнесла Оля , складывая тетради в сумку.

Но ничего не поделаешь ,придется остаться: Ольга Павловна многозначительно выдержала паузу, и класс начал обреченно занимать свои места.

- Ну да сейчас опять будут какие-нибудь объявления по поводу очередных конкурсов , в которых наш класс непременно должен принять участие, загрузит по полной, - вздохнул Димка, опуская голову на парту.

- А по какому поводу? – спросила Даша, подняв руку.- Завтра ведь суббота.

- Вот именно суббота- 2 февраля, и мы с вами завтра не встретимся, а вот поговорить об этом событии надо.

За все годы учебы в школе мы знали, что именно в этот день принято возлагать венки к памятникам погибших воинов, смотреть фильмы и презентации о тех, кто защищал Сталинград. И в тот зимний день нам казалось, что об этом сражении мы знаем всё, ну или почти всё, а потому настроения оставаться на еще один урок совершенно не было.

-Эх, с Олюшкой нашей не поспоришь- себе дороже,- подумал Дима, глядя в окно и наблюдая за тем, как снег белым одеялом накрывал улицы, дома и деревья…

***-«Дорогим ребятам, а так же учителям и обслуживающему персоналу школы №2»*** - начала учительница зачитывать текст с пожелтевших листов. Как потом выяснилось, это было письмо от участника Великой Отечественной войны Долаберидзе Григория Никифоровича , до определённого момента оно хранилось в школьном музее и пролежало ещё не знаю сколько там, если б наша Олюшка туда по нечаянности не забрела.

- Это надолго,- обречённо произнёс про себя я и стал укладывать свою могучую голову на собственный рюкзак, служивший для меня иногда и подушкой. Письмо я,конечно, слушал, но так, вполуха. А Ольга Павловна продолжала читать:

«С 24-го ноября 1942 года из аэродрома Ленинска мы летали уничтожать окруженную группировку под Сталинградом…» - эти слова сильно удивили меня.

- Стоп… Какой аэродром? У нас был аэродром? Где? – ,повернувшись к учительнице, заинтересовался я, но озвучивать вопрос не стал.

Ольга Павловна, со свойственной только ей манере ,продолжала оживлять письмо.

 ***-«Когда подлетали к посёлку Средняя Ахтуба, перед нами стеной стояли черные снеговые облака. Ведущий капитан Бахтин И.П. передал по радио:«Облака будем пробивать строем – будьте осторожны».Вошли в облака. Дальше лететь было опасно, так как мы друг друга видели очень плохо. И тогда капитан Бахтин И.П. принял решение, вернуться на свой аэродром в г. Ленинск с бомбами, а это большой риск: у каждого из летчиков 400 кг бомб»***

- А сбросить их где-нибудь в чистом поле нельзя что ли? – подумал я ,-живо представляя себе картину, описанную в письме.

***« Когда я выпустил шасси, загорелась красная лампочка левой шасси, а на правой- зелёная, это обозначало, что левое шасси на замок не встало, в таком случае садиться нельзя. Я обратно убрал шасси и ушёл на второй круг. Повторно выпустил шасси, но и на этот раз всё было бесполезно. Не спасло меня и ручное управление. Я терялся в догадках, что делать. И тут поступил приказ из командного пункта: отлететь северо-западнее Ленинска и сбросить бомбы в озеро ,садиться на фузелляж самолёта…Я принял решение- садиться с бомбами.»***

- Приказали сбросить бомбы, а он геройствует, сейчас бы как подорвался вместе с аэродромом и все. – закатил глаза Димка, ставя руку, подпирающую голову, более удобно.

- «В воздухе дрались восемь истребителей «мессершмита» и два наших Лаг-5, но они дрались героически.» - на этих словах учителю пришлось закончить, так как прозвучал столь желанный для учеников звонок, но Иванов не выскочил из кабинета вперед всех, как это происходило обычно, а смотря себе под ноги неспешно вышел, сильно озадаченный одним вопросом.

- Всю жизнь живу тут и не знал, хотя вроде весь город обошел… Как так… Надо у дядя Андрея спросить, он вроде ветеран, может знает… - уже подходя к дому решил Сергей, и не иначе как по велению судьбы, пожилой мужчина куда-то шел, закрывая за собой калитку. – Дядя Андрей! – окликнул Иванов старика-соседа.

- Ась? А, это ты Сереж, что-то хотел? – улыбнувшись, спросил ветеран.

- Да, не скажите, где у нас был аэропорт? – старик явно удивился подобному вопросу, зная что мальчишка не то чтобы увлекается подобным.

- Так я не объясню, это надо сходить, но меня что-то последнее время совсем ноги не держат, вот только до магазина могу, а потом весь день лежу… - несколько грустно ответил дядя Андрей.

- Понятно, ну да ладно, до свиданья. – попрощался Сергей забегая к себе домой.

Куртка была мастерски заброшена на крючок прихожей, портфель, словно за что-то наказанный оказался в углу комнаты, а сам Сергей, прихватив с кухни тарелку с супов, сел за компьютер.

- Так-с, во чтобы погонять… - откинувшись на спинку стула, задумался Сергей. – Ну, можно закончить компанию Фаркрай... Эх, попытка взлететь номер двенадцать… – сказал он сам себе, открывая нужную игру.

Довольно резкий звук сообщил о том, что матч найден и Иванов приступил к своему любимому занятию, пока снег за окном все падал… Падал… И падал…

- Не понял… - оглядевшись, прошептал Сергей, который на минутку закрыв глаза, очнулся уже не у себя в кресле. Мало того, что на нем была военная форма, так еще и тело было совсем не его. Куда взрослее и крепче физически.

- Долаберидзе! Командир зовет! – крикнул некто впереди, стоя… рядом с военным самолетом, теперь Иванов обратил внимание на окружение, он находился на аэродроме, а судя по отсутствию кого-либо еще, звали именно его.

-Ладно, разберусь чуть позже… - подумал Сергей, идя уже следом за еще одним солдатом.

Зайдя в командный пункт, Иванов оглянулся, не заметив ничего такого, все это, как и форму, так и технику он уже видел в играх.

- Здравия желаем, Иван Павлович. – хором поприветствовали летчики командира, что оперевшись на стол, смотрел на карту.

- Наша цель, аэродром Гумрак, там были размещены самолеты противника, их необходимо уничтожить. Вот маршрут. – указав на красную линию, что пролегала через Сталинград, довольно грубым и сухим голосом произнес он.

- Гумрак… Где-то я это… Нет, нет, нет… Быть не может… - до Сергея дошел тот факт, что он герой того самого письма, которое было зачитано на уроке… Только вот он его слушал в пол уха и мало что запомнил… - Ладно, посмотрим что будет дальше… - чуть остудил сам себя он, продолжая слушать командира.

- Объявляю пятиминутную готовность. – закончил командир и его подчиненные отправились к технике, включая Сергея, которого ноги буквально сами несли к нужном направлении, а он сам будто бы находился в трансе, придя в себя уже в кабине.

- Знакомое зрелище, так… - полагаясь на собранные через игры знания и интуицию, которая буквально прямым текстом говорила, что нужно делать и куда нажимать.

- Взлетаем - прозвучал басистый голос командира в рации на приборной панели.

Через некоторое время, подлетая к Средней Ахтубе летчики столкнулись с проблемой. Прямо на них двигалась огромная черная туча, застилающая весь горизонт.

- Я туда не полечу… - сглотнул Иванов, вглядываясь в черноту.

-Облака будем пробивать строем – будьте осторожны! – сказал командир.

- Ну вашу ж… - чертыхнулся Сергей, влетая третьим из семи самолетов.

Спустя буквально пять минут, рация вновь заговорила.

- Нулевая видимость, слишком опасно, разворачиваемся. – принял решение командир, и судя по голосу оно ему далось не легко.

Выйти из огромного облака было куда легче, чем в него войти, но… Но засыпанный снегом аэродром стал проблемой, даже посадочной полосы не было видно. Лишь командный пункт, возвышающийся над сугробами, да и то, не шибко.

- А можно шасси нормально сработают? – промелькнуло в голове Сергея, зная, что он является главным героем истории письма. – Ага… Сейчас… - увидев красную лампочку вздохнул Иванов, заходя на второй круг, в то время как его товарищи уже сели. – Спокойно, если все повторяется то и я смогу… - глубоко вздохнул юноша, заходя на посадку. Колеса коснулись асфальта и, вроде бы, все было нормально, но вдруг самолет резко крутануло на 180 градусов, так что крыло уперлось в снег. – А!.. Да что б я еще раз… - сползя чуть вниз по креслу, выдохнул Сергей, сняв шапку. – Я приземлился… - подумал он, прикрывая глаза.

-А? – открыв глаза Иванов не сразу понял, что сидит дома, в своем кресле, а на экране шла загрузка к контрольной точке, видимо миссия была вновь провалена. – Это все же был сон… Фух… Ладненько, продолжаем. – даже не поразмыслив над увиденным, Сергей вернулся к игре.

Несколько часов спустя.

- Завтра суббота, зашибенно… - подумал Сергей, распластавшись на кровати, было уже всего лишь два часа носи. – Ну вернее сегодня… - поправил сам себя Иванов, закрывая глаза.

- Нет, ну это уже не смешно… - открыв глаза Сергей увидел не свой потолок или подушку, нет, вообще нет. Он увидел кабину самолета, а вокруг чистое небо. Из состояния недовольства его вывел оглушительный треск пулеметной очереди, оказывается, что самолет был не так уж и высоко над землей, а следом летело три «мессершмидтта» - В прошлой раз я сел с бомбами, а теперь мне сматываться от трех доисторических истребителей, ну великолепно. – бухтел себе под нос мальчишка, решая куда бы деться от противников, который почему то не спешил продолжать поливать огнем.

Спустя несколько минут это изменилось и враги с первого же залпа перебили трос руля поворота.

- А! Надо садиться! – быстро решил Сергей понимая что далеко он теперь не улетит. Как только самолет остановился на земле, Иванов спрыгнул вниз и укрылся под броней. Причем очень даже вовремя буквально через пару мгновений послышался треск стекла над головой, видимо кабину разбили.

Выглянув, Иванов смог увидеть воздушный бой между своими товарищами и противниками. За несколько минут ведущий сбил четыре истребителя, а следом ушел в пикирование.

- Красава! – обрадовался и следом удивившись самому себе подпрыгнул Сергей, но затем… Внутри что-то сжалось, а в голову само пришло понимание того, что самолет не пикирует… Он падает. Вдруг Иванова обуял самый настоящий страх и глубокая печаль.

Через мгновенье он уже лежал у себя в кровати, с широко открытыми глазами, обливаясь холодным потом...

- Господи… Война – это, оказывается, так страшно… А кто-то еще говорит, что в играх все тоже самое… Нет… Ни чего подобного… Надо завтра найти аэродром, нужно помнить войну…