**Рассказ**

**С предателями не по пути.**

1942 год. Лето. Война. Страшно ходить по улицам из-за бандитов в серой форме с нацистской свастикой. Но была еще одна страшная сторона войны - полицаи. Все, кто ненавидел советскую власть, становились пособниками фашистов.

В нашей станице расположились немцы. Видно было, что чувствовали они себя как дома. Все у них было распределено: большие дома - офицерам, школа - солдатам. Сельский совет украсили нацистским флагом. Позже местные мальчишки прострелили его из рогаток, но атаман припугнул женщин, и те сшили новый, он немцам понравился. Хорошо, что не спросили, что со старым произошло, а то были бы сию же минуту расстреляны.

Мать не выпускала меня на улицу: боялась. Мне шестнадцать, в солдаты не гожусь, слабый: два ведра воды поднять не могу- задыхаюсь.

Как-то ночью услышал голоса: говорила моя мама и Авдотья - жена атамана:

- Не будь глупой, отпусти пацана, а то прикажу мужикам, силой возьмут!

- Ты пугать меня вздумала, с нацистской властью сына забрать хочешь?

- Дура, ты и есть дура! Слышала, что наша молодежь будет на полях работать. Вот и пойдет к нам - рядом будет!

-В полицаи! В предатели! Не дам!

Выйдя из-за занавески, я прервал их разговор:

-Слыхал, что тебе предлагают, мама! С предателями мне не по пути! Лучше в лес уйду!

-Давай, давай, уходи, а мать повесят на площади!- насмешливо заявила Авдотья.

Я знал, что атаман был для нас непростым человеком: он брат моего отца. Я помню: он помогал нам с продуктами и лекарствами. Весь день и всю последующую ночь я провел в раздумьях: в полицаи податься – значит предать родину, не пойти - убьют мать. Утром, надев школьный пиджак и повязав на рукав белую повязку, я отправился в сельсовет. Прибыв на место, около крыльца увидел атамана. Окинув взглядом всю территорию, я заметил, как на улицу вывели женщину и мужчину. Когда я посмотрел на них, холодная дрожь охватила меня. Немец крикнул одно слово - раздались выстрелы, и люди рухнули на землю. Я сжал руки в кулаки, злобно смотря на фашиста.

Разговор с полицаями прошел быстро, они предупредили меня об ответственности за нарушение законов, так и непонятных мне. Выдали автомат и пять патронов. Атаман помог мне разобраться с ним. Моя задача - следить за женщинами, которые собирали в поле картошку. Намеренно отворачиваясь, я делал вид, что не вижу, как они прячут картошку под юбки.

Однажды мы, пять полицаев, ездили на расстрел. Меня не подпустили, пожалели. Я лишь видел, как советские солдаты выкопали большую яму. Глядя на такое зверство фашистов, я не смог сдержать слез, они, будто река, лились из моих глаз. Звук автоматной очереди пронзил всю мою душу. Но самым страшным было то, что одним из стрелявших был атаман, наш родственник! Придя вечером домой, я обо всем рассказал матери. Она грубо высказалась в его адрес.

Через неделю случилась беда: немцы прознали про двух раненых солдат-красноармейцев, их выхаживала жительница нашей станицы. Солдат арестовали, а женщина заявила, что моя мать заставила вылечить их. Вечером арестовали и маму… Весь день я был в поле, а как только появился дома, люди сразу все рассказали. Я помчался к атаману, но он был непреклонен:

-«Враг она для немцев, ступай отсюда!» - резко заявил родственник.

Следующие несколько дней в станице творился сущий кошмар, немцы и полицаи ходили по домам, искали советских солдат. Мама с другими арестованными находилась в подвале. Благодаря местному задире Ваське, мне удалось с ней поговорить.

-«Суета у немцев, ждут чего-то, опасаюсь я», - нервно заявила мама.

Я долго и недоуменно смотрел на нее, ее лицо было печальным, взгляд выражал все то, что творилось внутри. Боль… Душевная боль рвала ее на части.

-«Береги себя, сынок»,- заботливо прошептала мама. Я пообещал: во что бы то ни стало освободить ее, но даже и не думал, что это была наша последняя встреча.

Раннее пробуждение было вызвано стуком в дверь, я выглянул: на пороге стоял полицай:

- «Собирайся быстро, атаман зовет!» - грубо пробормотал он. Тут я смекнул: что-то неладное грядет. Но пытался гнать дурные мысли прочь. Подойдя к сельсовету, я заметил толпу полицаев и немецких солдат. Родственник отвел меня в сторону и, положив руку на плечо, шепнул, что мама умерла. В тот момент я не знаю, что на меня нашло! Начал колотить атамана, бросал камни в полицаев и немцев. Но в ответ один из полицаев так двинул меня, что, потеряв сознание, я повалился на землю. Не помню, сколько так пролежал, а когда очнулся, побрел к подвалу, где и состоялась моя последняя встреча с мамой. Я заглянул в небольшую щелочку в двери и увидел лежащую на спине маму, она смотрела мертвыми глазами в грязный, сырой потолок. Долго я не мог прийти в себя: горькие слезы катились по щекам. Почти всю ночь провел возле подвала. Сидел и думал. Задавал вопросы и пытался на них ответить. Было много мыслей, но главная - отомстить за смерть близкого человека и за тех, кого эти нелюди лишили жизни. Я стал прокручивать в голове план действий.

На следующий день у меня была та же задача - смотреть за женщинами в поле. А полицаи на мост собрались колонну встречать с подкреплением.

-«Надоело мне баб с картошкой охранять!»- с уверенностью заявил я.

-«Хорошо!»- согласился атаман - вместо Ивана пойдешь.

Выход был запланирован на одиннадцать. У меня было время, чтобы сбегать домой и прихватить с собой белый мешочек, наполненный порохом. Таких мешочков от неразорвавшихся снарядов мы с Васькой в окрестных полях отыскали немало.

Прибыл на место в указанное время. Полицаи изобразили строй и выдвинулись в путь. Первую часть плана я выполнил. Немцы осматривали деревянный мост, нас не подпускали. Вскоре один из них махнул рукой, мы подошли и растянулись цепью. Я занял первое от моста место. Дождавшись, когда из леса показалась первая машина, я стал топтаться на месте, изображая нужду. Атаман это заметил, разрешил отойти. Я спустился под мост, увидел небольшую балку (до войны мы всегда прыгали с нее в реку), по ней была натянута веревка. И тут в моей голове промелькнула вторая часть плана… К верхней части веревки я привязал пороховой мешочек. Когда первая машина въехала на мост, я поджег фитиль. Наверху позвали меня - я не ответил, но увидел, что под мост кто-то спустился, это был родственник. Зажмурившись, я вспомнил всю свою короткую жизнь, доброго отца и любимую маму. Открыв глаза, увидел, что атаман смотрит на меня. Я сорвал с руки белую повязку, которая была атрибутом предателя, коим я себя не считал, и бросил ее в реку. Кажется, дядька мой все понял. Он даже что-то прокричал, но его уже никто не слышал: по мосту ехали машины. Раздался взрыв. Мост рухнул…