Морковка на войне

 Мне сегодня приснился сон. И он был таков. Однажды мы с Егором жили в деревне. Тогда были годы Великой Отечественной войны. Мне 8 лет, Егору 5 годиков. Кроме нас никого не было. Мы были одни, потому что мы спрятались, да так, что нас не нашли. А всех остальных расстреляли немцы. Вот мы с ним гуляли по заброшенной деревушке, как к нам приходят военные. Мы спрятались. После мы вышли, так как они не громили нашу деревню. Это оказались русские. Командир был добрым и расспросил нас, что же тут произошло. Мы все рассказали. Через пару дней они спросили: «Где тут поля?». Мы показали им дорогу, но так как у нас были немцы, они точно в этом поле заложили мин. Командир пошел и набрал полную каску моркови, не боясь, что мины могут оказаться под ногами. И тут взорвалась мина, и у командира отрывает руку. Хорошо, что у них с собой была аптечка и медсестра быстро сделала перевязку. Командир после этого понял, что мины действуют примерно через 40 секунд. И сказал нам так: «Не ходите дети! Там опасно!» Но так как я была старше Егора, я сказала: « А можно завтра я соберу оставшуюся морковку?» Командир одобрил на свой страх и риск. Но добавил: «Если я услышу, что мина под твоими ногами включилась, то я быстро вытащу тебя!» Наступило завтра, и я пошла собирать морковь. Собрала я удачно, ни одна мина не позволила себе взорваться. После пошел Егор. У него мина начала тикать, и командир быстро забрал его из рук смерти. Командир так быстро забрал его, что пока Егор висел на руках своего спасителя, он успел вырвать еще морковку, за которую зацепился. Потом взорвалась мина. Наступил вечер того же дня, как командир предложил нам молиться. Я, Егор и медсестра Ника пошли собирать цветы, чтобы рассказать и попросить помощи у Отца (Бога). Ника несла самый красивый цветок, я же несла одну розу в перчатке, чтобы не уколоться и еще 4 цветка. Егор нес 3 цветка. Когда мы пришли, маленькие свечи уже стояли, и окружность для разговора была готова. Я поставила внутрь все цветки, а Ника поставила фиолетовую розу посередине. После на саму окружность командир поставил ромашки, и мы начали молиться. Я увидела, что не хватает одного цветка, потому поставила ромашку. И мы приступили к разговору с Отцом. После всего этого командир сказал всем: «Если вам приснится то, как Бог разговаривает с вами, говорите мне!» Мне приснился лишь отрывок со словами: «Вы боритесь, а Я что-нибудь придумаю» Егору же приснилось то, что он рассказал мне об этом: «Я помогу вам!» Командир сказал, что мы священные дети, которых выбрал сам Отец!»

 Наступило утро, и командир сказал, что они заберут нас с собой, и что мы уже должны собираться. Мы с Егором убежали и взяли с собой игрушки и прибежали обратно. Там уже все были готовы. Мы выдвинулись по безопасному пути. По ночам заходили в лес, чтобы нас не нашли немцы. Утром мы шли обратно, постепенно приближаясь к лагерю. Но мы заметили танк и несколько немцев. Они вели кого-то очень похожего на русского, что попал в плен на разведке. Нас спрятали с медсестрой и остальными. Только командир пошел к ним, посмотреть, кто же это. Прошло примерно пять минут, и он вернулся. Русские захватили танк и пленного немца без оружия. Потом нас посадили в тесный танк, а командир с Франком остались сверху. Когда мы приехали, нас с Егором тепло встретили, мы прижились. Но как-то утром к нам тихо пробрались фашисты. Командир вышел и позвал несколько людей, чтобы они помогали скрыть нас с медсестрой. После долгих пятнадцати минут мы уехали: кто на танке, кто на военных машинах.

Долгие годы войны прошли. Эти два ребенка стали героями. Они очень долго и много помогали советской армии. И наступил тот день 9 мая 1945 года, когда все смогли выдохнуть. Но в памяти тех семи человек осталось то самое поле с морковью, что так и осталась несобранной*.*