**Савченко Елена – 10 класс МБОУ «СОШ №25»**

 **Слезы на глазах мужчины...**

 Хорошо помню свое детство. Я всегда был слабеньким, хиленьким, часто болел. Мать, отец, бабушка и другие родственники меня всегда сильно опекали, но был один человек, который никогда этого не делал - это мой дед. Он всегда был немного груб со мной, никогда меня не жалел, а если и жалел, то не показывал этого. Я даже немного его побаивался... Хмурый взгляд и грубый голос деда заставляли меня нервничать. Несмотря на внешнюю суровость, мой дед был очень добрым. Он всегда был готов прийти на помощь. Мы хорошо проводили с ним время: ездили на рыбалку, возились в гараже с его старенькой машиной, мастерили скворечники и собачьи будки. Именно он научил меня к работе относиться творчески и ответственно. Мне нравилось проводить с ним время, рядом с ним я не чувствовал себя не маменькиным сынком, хотя иногда, мне не хватало ласки с его стороны. Мой дедушка был замечательным рассказчиком. Память у него была феноменальная. Когда он начинал рассказывать истории из своего прошлого, казалось, что то, о чем дед повествовал, происходило не много лет назад, а буквально вчера. Каждая его история – это урок. Над услышанным я всегда долго размышлял, делал выводы.
 Шли годы, я взрослел, а дед, понятно, что уже не становился моложе и он уже не мог мне так много уделять внимания как раньше. Мне исполнилось 13 лет, когда мой дедушка сильно заболел. Дед просто угасал с каждым днем.
 Я с родителями часто навещал его и бабушку. Вот однажды, когда с отцом снова приехали к ним, то дед, попросил бабушку и отца выйти из комнаты, чтобы остаться со мною наедине. Когда все вышли, я посмотрел на лицо деда. Оно было бледным, а в его глазах читалась какая-то обеспокоенность. Дед приглушенным шепотом сказал мне, "Ты присядь сынку, много времени не отниму. Помнишь, когда ты был совсем маленьким, я тебе часто рассказывал всякие истории? Вот удели мне всего несколько минут, я хочу тебе еще кое-что рассказать, как тогда, в детстве". В этот момент мое сердце дрогнуло, стоял ком в горле и подкатывались слезы. Стало понятно, что, возможно, это наша последняя беседа с дедом. Но крепко сжав зубы, я сдержал слезы, чтобы не разочаровать его, ведь он всегда во мне воспитывал настоящего мужчину. Присев к нему на край кровати, я крепко сжал его ладонь, дав деду понять, что готов слушать. Дедушка начал свой рассказ...
 «Сталинградская битва это особая эпопея Великой Отечественной Войны. Никто не хотел погибать от немецких пуль и снарядов. Мы в ужасе ожидали гитлеровских танков, понимая, насколько фрицам важна победа над городом, носящим имя главнокомандующего. Летний день 1942 года. Утро. Сквозь сон, если сном это можно назвать, так дрема, я услышал гул танков. И слышен был гул где-то совсем близко. Фашистская артиллерия била по Сталинграду. Было страшно не столько за себя, а сколько за своих родных: мать, двух братьев, младшую сестренку, которой на то время было всего 3 года и за отца, военной профессии.
 Германские войска с большой скоростью окружали Сталинград. Они занимали берега Волги и рушили все на своём пути. Город ощетинился и замер. Свой город были готовы защищать все. Женщины и дети рыли траншеи. Самые смелые подростки становились в строй с солдатами.
 Сталинград беспрерывно бомбили, свистели пули над головами, было столько жертв, что и не счесть. Казалось, что немцы пытаются Сталинград стереть с земли…»
 Рассказ деда ранил мне душу. Я чувствовал его боль. Боль воспоминаний… Его голос дрожал, вызывая озноб в моём теле. Для меня это ново… Ведь он всегда был сильным мужчиной, твёрдым в своих решениях словно кремень. А тут вот такое! Дед говорил медленно, с придыханием… Я хотел уже остановить его, потому что понимал, насколько слабо его здоровье, но дедушка продолжал...

 «Я присоединился к группе моего отца, защищающей четырёхэтажный дом. Мне было 17 лет. Жить хотелось очень… Очень…. Эта мысль не покидала меня…. И это не было трусостью – это вполне законное желание любого молодого человека… Помню, как немецкие штурмовые группы захватывали нижний этаж этого жилого дома, но его видимо охранял Всевышний. Для немцев было загадкой, как снабжался небольшой отряд на верхних этажах. Они организовывали атаки по несколько раз в день. Каждый раз, когда солдаты или танки пытались вплотную приблизиться к дому, командир (мой отец) со своими товарищами встречал их шквальным огнём из подвала, окон и крыши.

 И всё это время в подвале находились мирные жители…

 В мои обязанности и входила связь с миром вне полуразрушенного дома и подвалом, из которого ещё до войны в целях отработки навыков по гражданской обороне был сделан подземный туннель, ведущий к канализационному люку, через который и осуществлялся выход в город. В подвал я приносил отстоявшуюся в баке дождевую воду и сухари, припрятанные кем-то в разбитом киоске выдачи хлеба (столько – сколько мог доставить в полусогнутом и ползущем состоянии). Там брал тряпки для бинтов и по лестнице чёрного хода, который вёл только из подвала, проникал на 2 этаж, неся спасительную влагу и скудное питание.

 И оборона дома продолжалась….

 Из 31 защитников пока были убиты лишь трое — лейтенант-минометчик и два сержанта. Остальные почти все имели лёгкие ранения. Зато потери гитлеровцев были ощутимы. Только наша небольшая группа советских солдат, обороняя один дом, уничтожила много гитлеровцев. В Сталинграде тогда так и было, что не дом – то крепость, что ни улица – то смертельный рубеж для фашистов.
 Раз в два дня мне приходилось совершать свой поход, напрямую связанный с риском встретиться со смертью. И я увидел её в чёрном зрачке немецкого автомата наставленного на меня среди руин. Враг был чуть постарше меня (на первый взгляд, года на два). Немец, пришедший на мою землю убивать. Я медленно начал поднимать оружие. «Умирать не хочу, но погибать без боя тем более. Это моя Отчизна, это мой дом, а тебя сюда никто не звал» - думал я, понимая на подсознательном уровне, что живу последние минуты. Молодой немец молчал, почему-то даже не пытаясь нажать на курок. Нас обоих учили уничтожению врага. Но мы не были способны на убийство вне боя. Мы опустили автоматы и двинулись каждый своей дорогой. Победу в этом противостоянии одержала жажда жизни. Но выстрел произошёл. Смерть одного из нас состоялась. Обернувшись, я увидел распростёртое тело ещё минуту назад живого молодого солдата армии, считавшейся в Европе непобедимой. Русский снайпер не мог его простить за то горе, которое принёс фашизм на нашу землю. А ведь явно он видел то, что между нами происходило.

 200 дней и ночей мы защищали Сталинград, и отстояли его, начав крупномасштабное наступление.

 Об этом эпизоде истории моей жизни я никогда и никому не рассказывал. Меня могли несправедливо счесть за труса. Некоторые после войны могли и осудить как предателя. Почему я рассказываю тебе? Ты принадлежишь новому поколению, далёкому от войны. Вы не испытываете уже той ненависти к немцам, которое ещё долго хранило в сердцах послевоенное поколение советской молодёжи. Поэтому надеюсь на понимание».

 Скупая слеза покатилась по щеке моего деда. Слёзы на глаза мужчины… Те, самые редкие слёзы…. Слёзы, которые действительно не часто увидишь… Потому, что с детства нас учат, что мужчины не плачут… Теперь я знал, что каждая мужская слеза, скупая, горькая как пережитое событие, ждёт своего часа…

 Собирая силы и волю в кулак, дедушка продолжил: «Всё думал, вот бы найти мать врага, сохранившего мою жизнь… Поблагодарить как-то, что ли… Я очень хочу, чтобы ты понял, что самое ценное на земле – это жизнь человека. Никто не имеет право её отнять… Только лишь защищая чужую жизнь, разве …. Но все имеют право её сохранить, подарить. И ты можешь… Просто так… Просто потому, что ты человек…»

 На последней фразе, мой дед немного приподнялся на своей кровати, глубоко вздохнул, взгляд потускнел. Больше я не мог себя сдерживать, ревел и в истерике пытался сказать деду, что он самый дорогой для меня человек. Но он остановил мои вопли, сказав почти шёпотом: «Что же ты, сынку сырость тут разводишь? Над твоей головушкой пули не свистят, вот посмотри, и небо чистое... а я, устал я, сынку. Ты помни, все помни, без истории нема будущего и настоящее теряется, помни и чти! На покой пора мне, прощай...»

 Вдохнув последний глоток воздуха, дед затих… Слеза на щеке замерла! Он умер… Для меня это была самая горькая потеря…

 Возможно, она определила мою судьбу, позволившую мне правильно оценить и солёную горечь слёз, и завет деда. Однажды в Европе я поведал миротворцу из Германии, это короткий эпизод Сталинградской битвы. Немец сказал: «А у этого солдата вермахта могли быть сёстры и братья. Возможно, они живы. Я охотно бы рассказал им эту историю».

 Участвуя в миротворческом контингенте, я видел небо в дыму от пожаров и «пули свистели над моей головушкой», но всегда помнил, что жизнь человека- наиважнейшая ценность. Это стало моей главной заповедью. Я искренне радовался каждой спасённой жизни… Просто потому, что я человек …

***Руководитель Нешпор И.И.***