Взрыв

Снова воздушная тревога! Нужно найти укрытие! Я побежал в ближайшее бомбоубежище, в котором спасался уже не раз. Ленинград обстреливается каждый день. Сегодня уже четвёртый артобстрел. Все люди, находившиеся на улице, старались спрятаться в бомбоубежище. Хотя нас, ленинградцев, мучил голод, болезни, страдания от потери близких, но мы все равно цеплялись за жизнь. Почему же мы не желали себе смерти? Может у нас была надежда? У меня есть надежда?

Я потерял всех своих родственников. Родители были убиты на фронте в битве за Сталинград. Братья умерли от голода. Единственный, кто у меня остался – это Торри, несчастный, вечно голодный пес, который привязался ко мне. Однажды я его приласкал, угостить хлебом животное у меня, конечно, не было возможности, но видно он почувствовал во мне что-то родное, может быть я был похож на его прежнего хозяина. Войдя в бомбоубежище и сев на широкую скамейку, стал по привычке размышлять о смысле моей никчемной жизни. Осмотрев помещение, я увидел на бетонном полу подростков, напуганных взрывами, дети плакали в рваные куртки своих родителей. Старушки, осеняющие себя и нас крестами, что-то шептали треснутыми, жамкающими ртами… Торри жалобно смотрел на меня. Видимо, он понимает, что происходит, – рассуждал я про себя. Достав из кармана небольшой черствый кусок хлеба, разломив его на два кусочка, дал верному другу слизать крошки с моей ладони. Когда я только собирался положить свою первую порцию этого «кирпича» в рот, ко мне подошёл ребенок лет шести. Он смотрел на меня точно таким же глазами, как Торри. Было трудно понять, это мальчик или девочка, так как маленький человечек был очень худеньким и физически ослабленным. Его волосы торчали в разные стороны: в каких-то местах свисали длинными паклями, в каких-то местах свалялись в короткие, слепленные темными, как дно в болоте, комочки. Одежды на ребёнке практически не было, только оборванная рубашка и порванные штаны.

– Где твои родители?- спросил я строгим негромким голосом.

– Они, наверное, сейчас на небе едят манную кашу и смотрят на меня.

Я смотрел на жалобное лицо ребёнка. Весь его вид говорил, что он не ел уже несколько дней. Печальные глаза, скорбное выражение лица, трясущиеся ручонки…

- Ладно, держи.

Ребёнок взял кусочек хлеба и сразу полностью засунул его в рот.

- Как тебя звать-то? - спросил я, оглядывая его с ног до головы.

- Колей меня звать, спасибо, - прошептал мальчик и обратно влился в толпу.

Неожиданно мой верный друг насторожился.

- Что такое, Торри?

Пес, прижав хвост и уши, резко спрыгнул с моих колен на пол и начал скулить.

Засвистел знакомый звук снарядов, а выстрелы автомата периодически разряжали невыносимый звук сирены. Люди в убежище напряглись, а кто-то уже начинал впадать в панику. Переживая каждый день такие ужасы, многие уже не могли ни на что реагировать, были похожими на манекены в витринах магазинов, замерших в неестественных позах. Неожиданно все стихло. Я услышал звук свиста, который постепенно становился громче.

-Что? Это снаряд? Прямо сюда?

Раздался громкий взрыв, потолок провалился, и его куски начали сыпаться прямо на людей. Меня оглушило, в ушах что-то забулькало, мне было непонятно, что происходит, всё закачалось и закрутилось вокруг.

Вдруг меня кто-то резко толкнул в спину, прямо над моей головой летел кусок гранитной плиты.

-Что?..

Я резко очнулся оттого, что меня кто-то тянул за руку.

- Что?

- Давай вставай, если на льду дальше падать будешь, то так до сотрясения недалеко.

Я открываю глаза, передо мной стоит женщина средних лет. Она меня поднимает, отряхивает и говорит:

-В следующий раз будь осторожнее.

Она ушла.

Я подумал, что мне действительно надо быть осторожнее в следующий раз и не наступать на лёд, чтобы… Что? Какой лёд? Снаряд попал в бомбоубежище, мы все погибли, где моя собака? Посмотрев вокруг себя, медленно осознаю, что стою посреди тихой улицы какого-то города. Протёр глаза раз, два, три… и всё равно видел вокруг целый город! Похоже это мой родной Ленинград. Никем не разрушенный, не страдающий город. Я сначала не поверил своим глазам, но когда резко подул леденящий ветер, пришёл в себя. С пустых дворов выбрал направление к оживлённым улицам, ориентируясь на шум транспорта, побрел по тротуару вдоль сквера. Я был всё ближе к шуму, но никак не мог поверить, что это действительно едут легковые автомобили. Люди спокойно ходят, смеются, сидят на лавочках и за огромными освещенными окнами в ресторанах. Машины ездят по дорогам, не торопятся, словно старушки, гуляющие в парке. Я подошёл к первому встречному человеку и спросил:

- Извините, а разве сейчас не война, это не блокадный Ленинград?

- Какая блокада, мальчик? Она же была лет семьдесят пять назад.

- Сколько лет назад? А какой сейчас год?

- Ты с луны свалился что ли? Две тысячи двадцать третий год на дворе!

Две тысячи двадцать третий год? Как же это так, я же только что сидел в бомбоубежище, прятался от обстрела, а тут две тысячи двадцать третий! Не верю!

Человек уже исчез. Я подумал, что не стоит на нём зацикливаться и пошёл дальше осматривать город.

Значит, я каким-то образом очутился в будущем…

Пока я ходил и размышлял, наткнулся на величественный обелиск, прочитал на нём надпись «Городу – герою Ленинграду».

Ленинград всё-таки выстоял, мы победили… Пеленой заволокло мои глаза, рыдание подступило к горлу, только бы не завыть, как одинокий волк на луну…

Архитектура, памятники и всё то, что доставляло мне удовольствие в моем времени, радовало мою многострадальную душу. Как же долго я мечтал о таком спокойствии и мире... В какой-то момент мои размышления прервала девочка примерно моего возраста:

- А что это ты не в школе?

Я не знал, что ей ответить.

- Я гость из другого города.

- А ты давно тут?

- Нет, только сегодня утром приехал.

Естественно, я ей соврал, потому что история о путешественнике из прошлого прозвучала бы довольно странно.

- Ну, так давай я тебе тут всё покажу!

- Я только «за»!

Так началась моя экскурсия по новому Ленинграду. Она повела меня в Эрмитаж, ботанический сад Петра Великого, Летний сад и многие другие места. Но особое внимание я заострил на военном корабле, мимо которого мы проходили.

- Погоди, что это за корабль?

- А, это корабль Аврора. Он участвовал во многих боях этого века, в том числе в прорыве блокады Ленинграда.

Наступил вечер, потихоньку начиналась метель, солнце из жёлтого диска превратилось в яичный желток.

Мы неторопливо прогуливаемся. Вдруг я поскальзываюсь на льду и ударяюсь головой о землю, покрытую снегом.

- Эй, ты в порядке? Ты меня слышишь? Ау! Эй, ты жив? Вроде дышишь.

Почему я до сих пор слышу чьи-то голоса? А что если попробовать открыть глаза…

С трудом прихожу в себя, вижу человека в зелёной форме. Это что, солдат? Я вернулся обратно в своё время?

Осознание этого факта резко пробудило меня, и я раскрыл глаза. Передо мной была такая картина: завалы, сожжённая земля, толпы советских солдат. Солдат, который меня разбудил, внимательно смотрел на меня, но ничего не говорил.

- Торри! Где Торри - я ринулся искать своего лучшего друга, но практически сразу сел обратно, так как я даже не имел представления, где его искать. Вокруг была разруха.

- Торри! Торри!

Пес не отзывался на мой зов. Я почувствовал сильную душевную потерю, ведь никого кроме этого животного у меня не оставалось. Теперь нет и его.

Я решил не убивать себя горечью, ведь от этого нет никакого смысла, встал и начал рассматривать завалы. Среди огромных глыб гранита и кирпича заметил ребёнка, лежащего под бетонной плитой.

-Это же Коля!

Я вспомнил того мальчика, которому дал хлеб утром. Вспомнил тот момент, когда был контужен и меня кто-то толкнул.

- Неужели это Коля мне спас жизнь?