**Калиновский сельский филиал №17 (модельная библиотека)**

**Рассказ**

**«Фотография из старого альбома»**

**Автор:** Волков Илья Николаевич,

ученик 8-го класса

МБОУ «Калиновская СОШ»

309912, Белгородская область,

Красногвардейский район,

с. Калиново, ул. Центральная, д. 32

В жизни каждого человека происходят события, которые впоследствии меняют его мировоззрение, а может, являются переломными моментами в дальнейшей судьбе. Путь, избранный нами, будь то лёгкий или тернистый, во главе которого всегда стоят такие понятия, как «честь» и «совесть», определяет сущность личности, его предназначение.

Ещё вчера моя жизнь напоминала жизнь самого обычного мальчишки: школа, друзья, увлечения, свойственные ребёнку. Лишь иногда череду этих событий прерывали беседы с моей прабабушкой Евдокией Дмитриевной.

В эти моменты я всегда чувствовал особый трепет и ответственность за всё живое, что окружает меня. Исходящая от этих разговоров нравственная сила как будто делала мою жизнь чистой и ясной. Как хорошо, что есть ещё люди, являющиеся опорой в вопросе определения главных человеческих ценностей.

Евдокия Дмитриевна, будучи девяностолетней женщиной, являет собою великое терпение и бесконечную доброту. Как часто вижу я её читающей Библию в обустроенном ею святом углу, где в ярком свете лампады золотятся образа. В этой комнате прабабушка хранит и дорогие её сердцу вещи: крестик мужа, его ордена, подарки детей и внуков, рукоделие… Среди них я особенно люблю разглядывать небольшой, потемневший от времени альбом. Он выделяется из всех предметов, словно хранит в себе всю тяжёлую историю семьи. Кажется, он живёт изнутри, хранит таинство жизни и соединяет несоединимое. Рассматривая его, я спрашивал у прабабушки: «Кто это?» И она подолгу рассказывала об отце и матери, сёстрах и братьях. Когда же я открывал последние страницы альбома и задавал всё тот же вопрос, она затихала, лицо её выражало глубокую боль и переживания. Казалось, она переносилась в совершенно другой мир, хранивший тяжёлые картины прошлого. Она молчала, а мне становилось не по себе. С маленькой фотографии на меня смотрел мужчина, от его вида щемило сердце, из груди вырывалась какая-то необъятная жалость и сострадание. Тощий, измученный, с впалыми щеками, одну из которых пересекал глубокий шрам, с переломанным носом, седыми добела волосами, человек напоминал что-то безжизненное, изнеможённое, заставлял страдать вместе с ним. А глаза… Его глаза излучали неугасимую жизненную силу.

Хотелось сказать прабабушке что-то доброе, помочь справиться с неизбывным горем, но я понимал, что не смогу найти нужных слов. Постоянные мысли об этом не давали покоя. Вечерами я подолгу не мог заснуть, думая о фотографии в старом альбоме.

Шли годы, я подрастал. Как сейчас помню, приехал я к прабабушке 9 мая: хотел поздравить с Днём Победы. Но застал её над стареньким альбомом, открытым на последних страницах. Слёзы катились из её глаз, сухая ладонь гладила пожелтевшее фото. Она как-то отстранённо посмотрела на меня, и тишину нарушил глухой напряжённый голос…

«Это брат мой, Серёженька, - сказала она. - Сегодня, 9 Мая, у него день рождения. Так совпало: освободился и он, освободилась и страна от страшного гнёта фашистов». Прабабушка судорожно начала свой рассказ, а мне казалось, что передо мною мой прадед Сергей…

Мне был 21 год, когда началась война. Вскоре объявили мобилизацию мужского населения, находившегося в запасе. Я оказался за Волгой. Все хотели уехать на Запад: стремились быстрее попасть в пекло войны. И я оказался в настоящем пекле…

Сражались, как могли, чем могли, защищали каждую пядь земли. Вражеские группировки, сосредоточенные по всем флангам, вели наступательные бои. Земля и воздух сотрясались от гвалта орудий. Стихия войны захлестнула всех своей губительной силой. Тут и там были слышны взрывы башенных орудий, прерываемые лязганьем металла, выстрелами винтовок и автоматными очередями. Едкий дым застилал глаза, но и сквозь него нельзя было не видеть истерзанные тела солдат. Десятки. Сотни. Тысячи. И будто не было просвета в этом смраде и копоти. «Заряжай! Огонь!» - не переставали звучать команды отовсюду. Куда ни глянь, по всему полю – разбитые орудия, глыбы железа вперемешку с частями человеческой плоти. В воздухе стоял раздирающий стон. Вместе с дымом в небо поднимались души убитых солдат.

Казалось, внезапно наступила ночь, а вокруг ежесекундно мелькали тысячи огненных вспышек. Земля ревела; воздух был густым от нескончаемых взрывов, копоти масел и резины. Я задыхался, а безумие, творящееся окрест, сдавливало горло ещё сильнее.

Каждому судьба уготовила свою участь. Какая была моя, я ещё не знал…

Раздался оглушительный взрыв. Наступила немая тишина. Я очнулся от резкой боли, в голове шумело, глаза заливала кровь. Чужой фашистский голос звенел в ушах. Удар… Ещё один… Снова потеря сознания.

Ад. Плен. Плен – ад… Я никогда не думал, что может быть что-то ужаснее, чем плен. Скопища людей, медленно угасающих от ранений, дикого холода и голода, ждали своей смерти. Грязь, зловонье, все мерзости жизни – никто не надеялся выжить.

Немцы убивали исподтишка, стреляли в спину, натравливали голодных собак – упивались смертью ни в чём не повинных людей. По утихающим крикам и стонам можно было провожать «своих» на тот свет – отмучились. Их жгли, жгли беспощадно. И ещё долго после этого повсюду стоял смрад сгоревших мужчин, женщин, детей.

Одежду не выдавали назло, гнали на работу, как скот. По поводу и без били железными палками, да так, чтобы прямо по черепу. Люди стервенели, убивали за кусок хлеба. Люди дичали: доходило до того, что делили человеческие трупы и ели. Безумство, панический страх превращали нас в животных.

Спали и боялись, что придут, заберут, будут пытать, измываться или просто-напросто убьют. Кроме кошмаров, от которых просыпался в холодном поту, ничего не снилось. Тех, кто имел в себе силы не сдаваться, можно было пересчитать по пальцам.

Месяц, другой, третий… Начали созревать планы о побеге. Желающих оказалось немного. Первый побег не удался. Нас схватили прямо у колючки. Одного загрызла собака на месте. Остальных – в карцер. Снова месяцы долгих ожиданий, вынашивание планов. Во второй раз, преодолев проволоку, вышли на минное поле, но уже слышали за спиной остервенелый лай фашистских овчарок. Двое подорвались на минах. Я упал на землю и содрогнулся от нечеловеческой боли: на этот раз собаки рвали меня.

Рана на лице и руке долго не заживала, но я знал твёрдо одно – я не могу сломаться. Наверное, источенный, но не сломленный внутренний стержень сидел во мне занозой и помогал жить и надеяться.

Прошёл год. Нескончаемый, невыносимый. Снова план. Было какое-то странное предчувствие, что это в последний раз. Вдруг приснилось ночью: родное село, бескрайнее зелёное поле с яркими жёлтыми одуванчиками, речка, а вода в ней прозрачная, чистая, как зеркало. Во сне я долго купался, а когда вылез из речки, посмотрел в голубое небо. Я почувствовал себя так легко, так свободно…

Колючка уже позади… Тишина. Времени мало. Бегом по полю изо всех сил. Взрыв. Через время ещё один. Нельзя останавливаться. Петляю. Боюсь. Бегу и петляю. Лай. Ещё немного и лес. Бежать, надо бежать к реке, иначе – смерть. Сколько прошло времени, не помню. Лай собак то приближался, то отдалялся на какое-то время. Силы были уже на исходе. Наконец, ручей. Километра три шёл по нему, чтоб собаки не взяли след. Потом вышел из воды, долго прислушивался. Вроде бы погони не слышно. Так до самых сумерек шёл вдоль ручья. Свернул в лес. Пройдя немного, я остановился около дерева с большой расщелиной, нагрёб в него листьев, залез, но долго не мог заснуть: всё прислушивался к шорохам и треску веток.

Дикий рык и звериный оскал, клыки впиваются в кожу, тело рвётся на части. Невыносимая боль, не хватает воздуха… Я вздрагиваю и … просыпаюсь. Это, должно быть, знак. Идти, идти, не останавливаться! Только вперёд!

День и ночь перемешались, организм совсем ослаб. Хочется есть, ужасно хочется есть. Кое-где попадалась рябина, сухие ягоды, грибы, один раз сорвал с ветки четыре ягоды шиповника, но этого было мало. От травы и корней страшно болел живот.

Мне кажется, прошла не одна неделя: я полз – идти не было сил. Холодный дождь шёл, не переставая. Близились заморозки. Замерзала земля – леденело моё сердце. Не знаю, как пережил очередную ночь… Я чувствовал: смерть близко. Подолгу я лежал без сознания, а если и приходил в себя, то ненадолго. Я уже мало что понимал. Мой стержень треснул.

Проваливаюсь в пропасть… не могу сопротивляться… И вдруг неведомая сила вырывает меня из чёрной дыры, в которую я стремительно проваливался. Словно сквозь сон до сознания доносятся чьи-то крики:

- Очнись! Ты живой?

Партизаны нашли меня, перевернули. Перед ними лежало окоченевшее тело семидесятилетнего старика. К их удивлению, «старик» ещё дышал.

Я выжил. Меня отмыли, и увидели молодого измученного человека. После долгих, неоднократных расспросов мне захотели поверить. Пройдя все испытания, я, наконец-то, ощутил тепло, тепло внутри, на душе.

Жутко хотелось есть, но помногу было нельзя. Определили на кухню, там потихонечку я начал приобретать человеческий вид…

Закончилась война, началась мирная жизнь, но страшные картины прошлого остались в моей памяти навсегда.

Мы рыдали с прабабушкой вдвоём, но от плача нам становилось легче, потому что в такие минуты ты осознаёшь настоящее предназначение человека. Сердце наполняется патриотизмом, ты словно вырастаешь изнутри, становишься ответственным.

Это событие помогло мне понять ещё одну вещь – кем я хочу быть в будущем. Когда я стану взрослым, я поступлю на режиссёрский факультет и обязательно сниму фильм о моём прадеде.