Не теряя надежды

Лето только начиналось. Солнечное утро не предвещало ничего плохого. Мне только исполнилось 17 лет. Я была старшей в нашей многодетной семье, поэтому родителям много помогала по хозяйству.

Этим утром отец решил починить крышу, так как весна выдалась достаточно дождливой, и крыша часто протекала.

- Надежда, подай, пожалуйста, молоток, - попросил отец.

Я протянула ему молоток и дальше с гордостью наблюдала за работой отца. Он был человеком очень трудолюбивым, добрым и жизнерадостным.

-Война! Война! Началась война! - с этими словами прибежал к нам мой младший брат Петя.

В этот момент я увидела весь страх предстоящей трагедии на лице отца. Весь вечер родители ждали повестку.

Её принесли на следующее утро в сельсовет. Этот день изменил всю мою жизнь.

На фронт отца провожали всей семьей. Каждый из нас понимал, что это, возможно, последние минуты, проведенные вместе. Дольше всего отец прощался с маленьким Ромкой, который держал крепко отца за руку и приговаривал:

- Папочка, возьми меня с собой, я умею стрелять.

Но время не ждало, нужно было уходить. На прощанье отец обнял меня и со слезами на глазах произнес:

- Надежда, береги мать, я скоро вернусь.

В тот вечер в нашем доме стояла тишина. Тишина, пронизанная слезами прощания и тоски. Только радио прерывало наши мысли. При каждом известии о наступлении врага мать с тревожным лицом подбегала и слушала.

Время было тяжелое. Мать взяла на себя большую часть работы, я же помогала всем, чем могла. В деревне совсем не осталось мужчин; были одни подростки, женщины и старики. Мы часто голодали. Работать приходилось много.

Письма от отца приходили достаточно часто, в них он расспрашивал нас о том, как мы живем, как мы справляемся по хозяйству. О том, что происходит на фронте, рассказывал совсем мало, больше говорил про то, что скучает и ждет встречи с нами.

Последнее письмо от отца приходило месяц назад, оно было пропитано любовью и тоской по дому:

«Здравствуйте, мои дороги и любимые! Живу одной надеждой о встрече с вами. Я очень соскучился по вам, часто о вас вспоминаю. Я скоро вернусь. Крепко всех обнимаю и целую. Ваш папа».

И связь прервалась. Тишину нарушила повестка с фронта «Пропал без вести». Для нас это была самая ужасная весть. Надежды на то, что отец был жив, практически не было.

Через несколько дней я приняла для себя решение идти добровольно на фронт и спасать жизни бойцов. Меня, как добровольца, после прохождения курсов подготовки оказания первой помощи направили помогать медицинским работникам в госпиталь.

Война - страшное дело. Весь ужас и страх происходящего я испытала именно там, в госпитале. Раненые к нам поступали в очень тяжелом состоянии: некоторые после страшных ранений, некоторые с уже ампутированными конечностями или нуждающиеся в ампутации. Кто-то истекал кровью. Солдаты лежали как живое мясо. У некоторых не было рук, у кого-то - ног. Стоял невыносимый запах лекарств, крови, гноя. Бинтов не было, поэтому раненых мы перевязывали тряпками.

Но я ни на минуту не пожалела, что оказалась тут. Каждая спасенная жизнь для меня была как победа над врагом.

Очередного тяжелораненого бойца привезли на операцию. Кто-то сказал, что ему повезло, он чудом уцелел. Я отправилась на очередную перевязку ран.

- Боже мой, отец! - закричала я. Слезы текли ручьем, я не верила своим глазам. Отец был обессилен и не сразу меня узнал.

Позже мы отправили маме письмо о том, что отец нашелся, жив и идет на поправку.

Спустя три недели отца отправили домой.

Еще два года я помогала бойцам, которые отдавали свои жизни за победу. Мне приходилось оказывать помощь прямо на поле боя, раненых тащить на себе под пулями, под взрывающимися снарядами. Не знаю, что руководило мной, скорее всего, это была большая любовь к Родине, преданность и отвага.

Война закончилась 9 мая 1945 года. А я еще долго получала письма благодарности от воинов, которым спасла жизнь.