Гусев Кирилл Владимирович,

студент 1 курса гуманитарно-правового колледжа

института права и управления ГАОУ ВО МГПУ

**Война глазами чистой натуры**

Однажды проснулся в глуши своей деревни, что родна и близка сердцу моему. Завтрак привычен, а зарядка - дело обязательное. Под неведомым чувством страшной угрозы шёл я на работу в колхоз ранним утром. Обычный день летит, казалось, со скоростью света. Под конец рабочего дня встреча с друзьями греет душу и не даёт забыть свою роль, природа зовёт в долгий путь, а вера в светлое будущее страны заставляет двигаться вперёд. Но прогулка затянулась, легко и небрежно мы веселились в ночной тени, а после разошлись по домам. Смута внутри меня окончательно спала, думалось, организм шалит. С этими мыслями я и лёг спать.

На следующий день подняли всех красноармейцы, стойко встали они на защиту нашего дома. В мои шестнадцать мне выпала честь служить в рядах Красной Армии. Добровольцев среди нас было с избытком, стоять за Родину нас учили с детства. Всё шло так скоротечно: одно мгновение - и сборы, тяжелое прощание с семьёй; другое - и мы уже идём в глубь леса; вдруг - и оказались в Ленинграде, окутанном небывалым огнём, что простирался до небес. Раскрылась нашему взору грандиозная битва: оглушающие взрывы бомб, сломленные остовы некогда величественных зданий, душераздирающие крики соотечественников, невыносимый лязг пуль, кровью пропитанная земля. Немцы с новой силой наступают. Страх с кончиков пальцев до головы взял в оковы, но с яростью готов принять я схватку с врагом. Кричит моя душа так сильно, что себя не слышу: «А-а-а… Да что же это такое?!».

Плечом к плечу мы рвались в бой, несмотря ни на что, страсть мести одолела мною как никогда, сломя привычные моральные барьеры. Танки пёрли один за другим, круша бетон и заграждения, плоть и судьбы, создавая аккорды непривычных смертных нот. Я шёл вперёд, чувствуя всю боль других, их страх, их голод и бессилие, их шаткую надежду на нас. Мы, красноармейцы и простые горожане, стали для них оплотом, тем, что не описать словами вовсе.

Мы мчались сквозь кварталы, стремясь пронзить врага в самое сердце, такое ледяное и бесчувственное. Мимо проносились пули, разрывалась земля, замертво падали друг за другом бойцы. Немцев все не убавлялось, хоть и косили их неимоверно долго. И вдруг путь преградила пулемётная точка и шанса обойти никакого, лишь лезть на амбразуру, обрекая себя на верную смерть. Командир не мог принять решения, казалось, выхода нет, разве что пролезть незаметно под развалинами ближайшего дома и кинуть гранату прямо к ним. Но щель развалин так мала, что сделать это мог только я со своей от природы худощавой фигурой.

С тяжёлым сердцем я шёл на своё первое и последнее задание, хотя уговаривать меня не надо было. Мне плевать на смерть, лишь бы всё это прекратилось! «За родину и смерть приму! Ничто меня не остановит!» - думал я. Стараясь обойти взор врага, прижимался я к земле, словно мышка серая, проходя опасный путь. Не подумайте, сложным он был не из-за физического мира, а из-за внутреннего, что разрывался на части в тот момент. В руке одна лишь граната, пот стекал рекой. Цель близка, совсем рядом, в метрах десяти. Два действия лишь сделать: сорвать чеку и бросить вдаль. Только что-то гложет, незримо так…Человечность?

Вдруг немец чёртов меня заметил и взвесил автомат, время вдруг замедлилось. За секунду я сорвал злосчастную чеку и кинул в эпицентр зла. В то же время прозвучало несколько выстрелов и боль пронзила моё тело. Немцы побежали врассыпную, не успели, взрыв последовал тут же, разметая всех по сторонам. В глазах потемнело, боль стала невыносимой, хотелось вопить от жгучего тепла в животе, но не удавалось вымолвить ни звука. Послышались возгласы наших, что предвещало активное наступление и дальнейшую победу.

Я сделал то, что считал нужным и необходимым. «Прости меня, мама, я не вернусь домой. Всегда помни о моей сильной любви к тебе. Надеюсь, ты переживёшь случившееся», - последние мои мысли были о матери, только о ней. С трудом мне удалось поднять глаза к небу, пропитываясь необычайной природной красотой. Через мгновение все звуки стихли, чувства притупились, а тело охватил лёгкий ветерок и унес за горизонты новых миров, оставляя лишь физическую оболочку, что лежит в собственной крови, олицетворяя жестокий пейзаж человеческой натуры.