Один день из жизни Николая Демидовича

Однажды, когда мы с братом очередной раз гостили у бабушки в деревне, мне стало невероятно скучно, и я решил проверить содержимое чердака. Будучи ребёнком, не особо испугался прогнивших досок в полу, которые трещали под весом ноги. Мне казалось, что дом был живой. Он дышал, кряхтел и охал, каждый раз, когда я ставил ногу на пол в очередном шаге.

Чердак был забит хламом, местами даже под самый потолок. Протиснувшись в очередной раз между какими-то ящиками и старинной вешалкой, в дальнем углу я приметил взглядом красивый, покрытый старой резьбой ларец. Несмотря на наличие замка, он был не заперт и легко поддался моим рукам. Клуб поднявшейся в воздух пыли, которая копилась здесь годами, заставил меня чихнуть. Внутри ларца я обнаружил множество старых конвертов и обветшалый, с пожелтевшими страницами дневник в кожаном переплёте, который составляет теперь самую главную для меня ценность.

Ремешок, который болтался без дела, раньше явно служил для скрепления переплета так, чтобы не дать открыться этой миниатюрной книжечке. Теперь же этому мешала давно потерянная застежка.

Когда я взял дневник в руки, из него выпали несколько вложенных между страниц фотографий. На одной из них был мужчина в военной форме и фуражке, сидевший на стуле и пристально смотревший прямо в объектив. Форма на нём была не из тех, что носят сейчас, это была советская форма времён Великой Отечественной войны, о чём красноречиво говорили петлицы на его воротничке. На второй фотографии была запечатлена красивая девушка, лет двадцати, одетая в платье, на котором выделялась красивая брошь. Читать записи тогда я не стал, лишь засунул его в карман своих спортивных брюк, благо дневник был достаточно компактным.

Блокнот в кожаном переплете так и осталась у меня. Вещица мне в то время приглянулась, и я увёз её в город, с тех пор она так и находилась всегда со мной. Впоследствии я не раз перечитывал заметки прадеда.

Мама мне объяснила, что мужчина на фотографии ни кто иной, как мой прадед Николай Демидович. На тот момент он являлся командиром роты автоматчиков и был награждён орденом Славы третьей степени. Об одном из страшных дней его жизни мне хочется сейчас вам поведать. Далее повествование пойдёт от лица моего прадеда, так как мне не позволяет совесть искажать его записи.

В этот день нам предстояло занять очередную на нашем пути к Берлину высоту. Уже миновали битвы за Украину и Беларусь. И хотя я здесь всего год, горжусь тем, что дослужился до комсорга роты. Но если хорошо подумать, то радости в этом мало… Вести людей на смерть каждый день – слишком тяжёлая ноша. Я предпочитаю не думать об их семьях и лишь стараюсь по возможности уберечь ребят от смерти…

Стоило солнцу еле-еле осветить небосвод, как начали раздаваться частые выстрелы и разрывы снарядов. Канонада немецких орудий не унималась ещё несколько часов. С утра вся рота стояла на ушах, все знали о грядущем наступлении. Я смотрел на часы и выжидал время, чтобы разорвать гнетущую тишину пронзительным визгом свистка. И вот секундная стрелка сделала свой оборот. На часах 11:30.

Я и изо всех сил дунул в свисток. Вскарабкался на край окопа, выхватив пистолет из кобуры, повернулся к бойцам и крикнул: «Вперёд!». Солдаты только этого и ждали, словно пружина спускового механизма, пришедшего в движение от нажатия курка, рванули вперёд. Дикий боевой вопль стоял вокруг. Когда мы добежали до очередного пригорка и стали выходить из-за него, немцы открыли огонь. Те, кто не успел упасть в укрытие, оказались в тот же момент мертвы.

В такие минуты остаётся лишь ждать, пока у пулемёта закончится обойма. И вот этот миг наступил. Мы встали и вновь побежали на окопы противника. Завязался бой, прозвучали первые взрывы гранат, полетевших во вражеские окопы, звуки выстрелов, будто заполонили весь мир. Вскоре бой перешёл и в окопы. Те из красноармейцев, кто смог добежать до врага, сцепились в жестокой рукопашной схватке.

Насколько жестоким и яростным может быть человек по отношению к тому, кого никогда не видел… Меру этой нечеловеческой злобы, если где и стоит измерять, то здесь! Люди тут больше похожи на животных, чем на разумных существ, коими должны быть.

Мне и самому в борьбе за свою жизнь и идеалы Советского Союза приходилось уподобляться зверю. Так случилось и сегодня.

Когда мне собственнолично довелось оказаться в окопе противника, я сразу же лицом к лицу встретился с немцем. Долго рассуждать в такие моменты не приходится, я точным и быстрым движением руки направил пистолет на врага. Выстрел, ещё один… Немец осел, опираясь на стенку окопа, его руки ослабли, и винтовка выпала из них, глухо стукнувшись о землю. Стоило мне спуститься в окоп, как из-за поворота на меня выскочил ещё один немец. Я не успел опомниться, как уже лежал на земле, чувствуя вкус приклада на своих зубах. Крепкий фриц моментально оказался на мне, а его винтовка у меня на горле. Мои руки почему-то стали слабеть, и мне уже казалось, что вот он конец, но тут звериное неприятельское лицо исказилось в страшной гримасе от удара советского сапога. Это был Степан Косьянов из четвёртого взвода. Немец, упавший на землю рядом, был тут же убит, а Степан схватил меня за грудки и поднял вверх на несколько сантиметров над землей, будто тряпичную куклу.

Степан был сильнее и крепче многих из нас. Он работал в мирное время кузнецом у себя в глухой сибирской деревне. Профессия нелегкая, но очень важная в таком месте, где до ближайшего города много сотен километров. Мне приходилось много слышать о его недюжинной силе, мой спаситель был легендой нашего полка. В тот день у меня получилось лично расправиться ещё с четырьмя немцами, а мой товарищ, спасший меня от страшной участи, был смертельно ранен и умер в госпитале через неделю.

Через несколько дней меня представил к награде, мне наряду с ещё несколькими бойцами вручили орден славы третьей степени. «Хорошо вёл бой и лично убил 5-х немцев» - так звучал текст доклада командира нашей роты к генералу. С этим орденом я дошёл до Берлина.

Истории из дневника моего героя-прадеда всегда вдохновляют меня идти дальше, несмотря ни на какие препятствия. Я интересуюсь историей, ищу документальные источники. И если Родина позовет, надеюсь стать защитником Отечества, достойным моего героя-прадеда Вспоминая Степана, который так вовремя подоспел к моему прадеду в том бою, мне хочется верить, что он сейчас видит и слышит слова моей благодарности за спасение моего прадеда Николая Демидовича…