«Память не умирает, сердце не забывает…»

Нет, не забыть о той войне,

прошедшей уже в прошлом веке.

Она в тебе, она во мне,

как в каждом русском человеке.

(И. Никитина)

-Дедушка, дедушка, вам плохо? Де-душ-ка! Что же делать? – думал я.

Впервые в жизни я почувствовал, как сердце выпрыгивает из груди. Оглядываясь вокруг, я надеялся, что кто-то окажется рядом. Как назло, никого… Когда страх овладел мною полностью, когда я практически не чувствовал ног, дед поправил черную, нависшую на глаза шляпу, достал из кармана носовой платок, вытер им глаза и, посмотрев на меня, изумленно спросил:

- А ты чей будешь, малец?

-Чей будешь? Чей будешь? – еле выговорил я.

- Скажи, кто твой батька? Глаза совсем не бачуть. (1)

Я тихо сел рядом и потихоньку начал приходить в себя. Дед, так и не дождавшись моего ответа, продолжал:

- Жара спала, я вышел на лавочку, Жулька-предатель опять убег, гуси, напившись воды, ушли к соседям. Я по старой памяти затянул песню. И все ждал, ждал, что Наденька подхватит…. Дед махнул рукой, вытер слезы.

- Ладно бы мне плакать, так напугал старый!

- Кто тебя напугал, детка? Ты чего весь трусишься? А почему мокрый такой?

- Да с речки я шел, с Ванькой повздорил, он у меня велосипед утащил, да еще и колесо пробил. От папки влетит. А тут еще ты, дед, сидишь без признаков жизни. Кричу, никто не слышит. Вот и попробуй не трястись.

Дед улыбнулся:

- Не бойся, сынок. Время мое еще не пришло.

Вдруг дед повернулся, и наши взгляды встретились. Из–под густых бровей на меня смотрели совсем выцветшие, очень грустные глаза.

- Дедушка, а что за Наденька? – поинтересовался я.

Дед опять о чем-то задумался.

- Наденька, Наденька… Жена моя. Год уж, как умерла, а я все слышу ее песни.

Дед позвал Жульку и снова запел. Потом резко повернулся и заговорил:

-Так ты говоришь, что с речки шел? Я тоже когда- то такой же малый, как ты, возвращался с братьями с речки. В 42-м…

- В 42- м? Дедуль, так в 42-м война же была.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Не бачуть – не видят

-Так вот и оно же, что война. Поэтому и помню этот день, как сегодня.

Я подсел еще ближе. Страх как-то сам собой прошел, и огромное любопытство овладело мной. Старик продолжал:

- Младшой я был. Мамка поздно меня на свет привела. (1) Батьку плохо помню. Росли мы с братьями. Они все хотели на войну идти, да никто их не брал, возрасту еще не достигли, хоть и приписывали себе годков. Ох, апосля Федор так и не вернулся, под Ростовом погиб.

Так вот. Возвращаемся мы с речки, дошли до Фисенкиной хаты и слышим, как машины отовсюду гудят. Мы деру дали домой. Я малой, не поспеваю. (2) Как только добежали до угла, видим, что немецкие машины по улице идут. Братья сразу смекнули и тикать. (3) Нельзя им было попадаться немцам: сразу плен. Я побежал домой. Вижу, а они машинами через плетень, по двору и спустились в сад. Мамка меня подхватила, спросила, где браты? Немцы стали выходить из машин. А за машины пушки прицеплены. Я смотрю, а их так много, что-то по-своему кричать. Стали доставать все из машин, в хату сносить. Самый главный завел под яблоней патефон, и полилась музыка по станице. Я же никогда не видал такую приспособу. Так мне стало интересно, что я подбег поближе и смотрю, а немец со всего маха, как даст мне под зад, что я отлетел прямо в окоп. Плачу лежу в окопе, а он смотрит на меня и смеется.

- Дедуль, а в какой окоп? Разве были в станице окопы?

- А то как же. Мы все были готовы, ждали врага. Наши же, отступая, проходили по станице. Шли в жару, по колено в пыли. Бедные, к колодцу подошли, воды просют, а бабы не дают, знают – если напоить, то не смогут дальше идти. Так вот, наши –то разошлись по хатам, бабы их привечали, как родных. У каждой мужик, а у какой так и сыновья на фронте. У нас тоже были. Мамка им кисляка (4) сразу, картошки. Накормила, а они бедные помыться просют. Натягали воды, колодец был аж внизу станицы. Они как сняли портянки, так мы и обомлели: ноги усыпаны вшами. Но наши бабы всех вылечили, вымыли. Ушли наши, а мы давай окопы рыть. Пойдем, покажу, до сих пор окоп уцелел.

Мы пошли с дедом в огород. И правда, на меже с соседями росли огромные вишни, а ниже – заросшие ямы.

- Сюда я, браток, от удара немца отскочил. А вишни специально сажали, чтобы немцы не заподозрили.

- Дедушка, а что дальше было?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Привела-родила
2. Не поспеваю- не успеваю
3. Тикать – убегать
4. Кисляка- кефира

Мною овладело какое-то новое чувство.

- А что дальше? Выгнали они нас с мамкой с хаты, а сами поселились. У

батьки была немецкая швейная машинка «Зингер», портным он был. Так один немец на ней все кители перешил.

-Дедушка, а где же вы жили?

- За хатой у нас кабыця (1) стояла. Мы натягали кукурузни, настелили и спали там. Это еще что, вон Мишка Колтун с мамкой у яме жили, от немца прятались. А Зинаида Мурзинова с ума сошла, дюже боялась, как они по ночам по гарищу лазили с фонариками, искали партизан. До сих пор я ее ищу. Ее потом в детский дом сдали. Василь Фисенко и помереть спокойно не мог, в бреду все кричал, вспоминал, как мамка его в кустах от немца хавала.(2)

Потом немцы собрались уезжать, погрузили нашу машинку в кузов. А я давай кричать, плачу, мамка подбежала, успокаивает. Подошел и немец, спрашивает: «Чего дите плачет?» А я на машинку показываю. Он открыл борт, как толкнет ее, машинка и покатилась. До сих пор сохранилась. Я с армии пришел, много на ней фуфаек перешил. Пойдем, сынок, покажу.

В доме стояла немецкая машинка «Зингер».

- Апосля (3) стали всех детей свозить в город. Погрузили нас в какие-то страшные деревянные коробки. Потом уже я узнал, что это были вагоны поезда, в которых детей вывозили и прятали от немца. Я как подумал, что мамку больше могу не увидеть, спрыгнул, пока других грузили, и тикать, что было сил. Через два дня был уже дома. Мать, как увидала меня, так и села. С тех пор приходилось прятаться то в кукурузне, то в лесу. Так и жил, пока немец не ушел. Куда деваться, я ж один мужик остался, мамку надо беречь.

-Дедуль, - как-то особенно ласково вырвалось у меня, - А что на войне самое страшное?

- Самое страшное, браток... Ох, страшнее утра ничего не было. Когда просыпаешься, а по станице бабы голосят. Уж больно утром это отчетливо слышно.

- А что значит «голосят»?

- А то и значит, что пришла очередная похоронка.

Выцветшие дедовы глаза наполнились, как реки, слезами. Они заполняли все глубже и глубже лицо, все изрытое морщинами. Я изо всех сих обнял столь родного в этот миг человека и зарыдал вместе с дедом.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Кабыця- уличная дворовая печь
2. Хавала- прятала
3. Апосля- потом