Задушевный разговор.

 (письмо прадеду)

Здравствуй, дорогой дедушка! А вернее, прадед – Цехмистров Пётр Иванович, воевавший в 41-ю дивизии 244-го стрелкового полка во 2-й пулеметной роте, подполковник милиции в отставке, награжденный орденами Отечественной войны 1 степени и Красной Звезды, медалями «За отвагу» - дважды, Войска Польского «Одер. Балтика. Неман», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы», удостоенный пяти благодарностей Верховного Главнокомандующего, начальник Беловского отделения милиции….

Как бы я хотела с тобой встретиться и поговорить! Но, к сожалению, ты меня не знаешь! Я – твоя правнучка, Натахина Мария. Я учусь в 6 классе, занимаюсь танцами… И хочу как можно больше про тебя, такого смелого, сильного, известного, узнать.

Я про войну знаю немного. Знаю, что война – это страшно. Но когда мне сказали, что ты, мой прадед, был героем тех тяжёлых событий, я начала изучать всё, что с тобой связано. На сайте «Память народа» мы с родителями нашли твои наградные документы, описание твоих подвигов… Это же надо, мой прадед награждён медалью «За отвагу» дважды! Я узнала, что этой медалью награждали за личное мужество, что в солдатской среде она ценилась особенно. Моя бабушка, твоя дочь, свято хранит память о тебе, хранит все газеты и фотографии, связанные со своими родителями. У неё я прочитала твои воспоминания о тех героических событиях. Я как будто услышала твой голос:

 - Попал я под город Жлобин. 2 февраля 1944 года нашему батальону была дана задача: под прикрытием темноты выйти в тыл врага и по сигналу ракеты атаковать его, чтобы освободить деревню Петровичи. Но мы были замечены и вынужденно заняли круговую оборону. Четверо суток в промерзлом болоте за день по семь-восемь атак противника отбивали. Кончилась еда, боеприпасы… Оборону держали в сосновом бору. Мне повезло: при обстреле артиллерией мою ячейку накрыло сбитым стволом сосны. Потом от взрыва мин и снарядов осколки с шумом шмякали в этот ствол. На пятые сутки я не выдержал и уснул. А в это время оставшиеся в живых собрались выходить их окружения, предварительно обошли линию обороны, но я лежал под сосной, и меня не заметили. Страх заставил меня проснуться. Я попытался подняться, но ноги не слушались, и я пополз, ноги отморозил. Наши посчитали, что ползёт немец, пытались окрикнуть, но я не слышал – у меня не только ноги отказали, я к тому же оглох. Короче, чудом не был расстрелян своими. Как сказал потом пулеметчик, он уже был готов нажать на спусковой крючок.

Мои одноклассники считают, что война – это какие-то очень далёкие события. А я теперь понимаю, что война – это наша история, связанная с близкими неразрывной ниточкой. Если бы ты был жив, с какой гордостью я бы вместе тобой вместе пошла 9 Мая к монументу в нашем городе возлагать цветы неизвестным солдатам, отдавшим жизнь за наше мирное небо!

На классном часе в школе я рассказывала о том, что ты, мой прадед, был награждён орденом Красной Звезды в 1945 году, когда освобождали Берлин. Об этом рассказал мне папа, твой внук. Он тоже очень гордится таким мужественным дедушкой. В нашей семье часто вспоминают, что уже после войны ты был на экскурсии у стен Рейхстага в Берлине, который когда-то освобождал от фашистов, видел там надписи солдат, оставленные ими во время тех кровавых событий, но своей росписи почему-то не оставил. Сначала я огорчилась, что ты не оставил там надписи, я бы хотела туда поехать и поискать слова, оставленные тобой. Но потом я представила, как ты стоял у этой стены, как всплывали перед твоими глазами лица погибших однополчан, страдания близких людей…И я поняла тебя: просто ты не хотел повторения таких потерь, боёв, ты хотел тишины, покоя. Конечно, такое не забудешь! Но ты сделал всё, чтобы мы, твои дети, внуки, правнуки учились, радовались, жили под мирным небом.

Даже после войны ты защищал нашу землю от всего несправедливого, враждебного! Я слушала, затаив дыхание, рассказы бабушки о твоих послевоенных подвигах в качестве оперуполномоченного уголовного розыска:

- В городе свирепствовала организационная преступная группа. Три человека грабили таксистов, у прохожих отбирали деньги, вещи, золото. Задержать их долгое время не удавалось. Беловчане в постоянном страхе. Летним днем, когда в березовой роще проходили массовые гуляния, поступила информация, что разыскиваемые, вооружились оружием и ножами, устроили настоящий погром… Еще до места не доехали, отец увидел, что бандиты идут навстречу, а с ними три жертвы: две девушки и парень. Заметив милиционеров, преступники бросились бежать, участковый сделал предупредительный выстрел. Они в ответ открыли стрельбу. Пришлось бить на поражение. Одного отец убил сразу, ведь на фронте он был снайпером. Второму он предложил бросить ружье и сдаться. Но преступник лишь рассвирепел: заряд дроби пролетел над папиной головой. Это был его последний выстрел… Авторитет милиции тогда значительно возрос… Это лишь одна из многочисленных историй, рассказанных бабушкой. А в моём сознании растёт образ деда-богатыря, с которым ничего не страшно, который сумел победить всех врагов! Я смотрю на его лицо на фотографиях: спокойное, с улыбкой лицо родного человека, столько пережившего – лицо моего родного человека, моего прадедушки, героя!

 У нас в городе есть святое место – Мемориал памяти. Ежегодно здесь проходят митинги, в которых мы принимаем участие, стоим в вахте Памяти, возлагаем цветы. Все дальше вглубь уходят события Великой Отечественной войны, но память о великом подвиге народа навсегда сохранится в наших сердцах, так же, как и память о наших родственниках. Теперь я буду с особой гордостью принимать участие в таких мероприятиях, ведь здесь частичка славы моего рода, моих предков.

 Я хочу закончить письмо словами: «До свидания, дед! Вечно любящая и помнящая о тебе правнучка Маша. Я буду тебя всегда помнить. И буду рассказывать о тебе своим детям и внукам. О твоих подвигах люди должны помнить всегда!»