Сочинение.

Портрет солдата.

Как-то вечером я зашел в комнату к папе . Он достал старую шкатулку и разбирал выцветшие документы и фотопортреты. «Пап, а кто это?» - спросил я, увидев молодого человека в офицерской форме на черно-белой фотографии. Папа отложил стопку бумаг и сел рядом со мной на диван. «А это твой прадед. Его звали, как меня, - Алексей Александрович Подлевских. Он был командиром роты автоматчиков в Великую Отечественную войну и дошел почти до Берлина, всегда на передовой.» «Расскажи про него! – стал я просить папу - Он был героем?»

Папа задумался, разглядывая фото, а потом начал рассказывать про жизнь в далекие лихие военные годы, про бои и сражения, и я невольно стал представлять себя героем, гвардии старшим лейтенантом Подлевских, в девятнадцать лет ушедшим на фронт…

Вот я - курсант военного училища. Но доучиться не получилось. Война. И весь наш ускоренный выпуск летом сорок первого отправляют на фронт, защищать Родину. Особенно трудно тогда было, враг наступал стремительно. Ценой своей жизни советские воины остановили захватчиков.

И я участвовал в тех ожесточенных боях. Опаленные огнем месяцы и годы. В сорок втором – Донской фронт. В сорок третьем – Сталинградский, Воронежский фронт. В сорок четвертом – Первый Украинский… Всегда впереди, побеждая страх и инстинкт самосохранения. С автоматом наперевес. «Рота, за мной! Ура!!!» – я не могу струсить, замешкаться, не имею права, я – командир роты автоматчиков сто восемьдесят девятого стрелкового полка триста двадцать девятой стрелковой дивизии. И мы снова атакуем, снова вступаем в рукопашную с врагом. Здесь нет места жалости, сомнению. Или ты – или тебя…

В январе сорок пятого сражались мы за крупный населенный пункт Чижув в Польше. Ожесточенно дрались фрицы, пять раз бросаясь в контратаку. Моя рота отличилась тогда. Все контратаки противника отразили, не меньше шестидесяти солдат и офицеров уничтожили. За те бои я в числе других бойцов заслужил орден «Отечественной войны второй степени». Но никакие награды не вернут ставших родными друзей. Многие мои товарищи погибли тогда…

Война… Каждую секунду на краю, перед смертью ходишь. Но Бог миловал: остался жив, хотя и ранен был не раз. В январе сорок второго, и в июле сорок третьего под Воронежем, и через год, в сорок третьем. А в сорок пятом, в конце войны, смерть совсем близко подошла…

Сражались мы тогда за овладение плацдармом западнее реки Одер в районе города Глогау. Тяжелые бои шли. Враг ожесточенно сопротивлялся, чувствуя неизбежное поражение. Я как всегда, повел свою роту в наступление. «Ура! За Родину!» - все устремились в бой. На ходу стреляя в фашистов, я бежал вперед. И вдруг упал. Резкая боль в ноге. Не могу встать. Все потемнело в глазах, вокруг – тишина… Очнулся – начинало смеркаться. Огляделся: какой-то огород вокруг, никого не видно. Нога сильно болит, голова кружится. Эх, как не хочется умирать сейчас! Как хочется дожить до нее, до Победы! Совсем немного осталось… Пить хочется – сил нет. Увидел рядом в простреленной искореженной лейке остатки воды. С трудом дотянулся, сделал несколько жадных глотков. Стало легче, но боль в ноге усилилась. Попытался ползти и снова потерял сознание. Очнулся – уже рассвело. Снова глотнул из лейки. Превозмогая боль, приподнялся и увидел – до наших метров пятьсот, но не добраться, все простреливается, как на ладони. Как только кто-нибудь из бойцов пытался вылезти из окопа, чтобы прийти на помощь, на него шквальным огнем обрушивались немцы. Фашисты хотели взять меня в плен, но товарищи не позволили - прикрыли огнем. Так прошел день, потом еще один. Боль в ноге стихла – я теперь вообще не чувствовал левую ногу. Силы покидали меня. Изредка пил из лейки и снова проваливался в небытие…

И вдруг я почувствовал, что кто-то рядом. Кто-то схватил меня за плащ-палатку и тянет, тянет к нашим. Пес! Умная овчарка изо всех сил тащила меня к своим. Пули свистели над нами, но собака во время обстрела прижималась к земле, а как только стрельба прекращалась, снова тянула плащ, двигаясь метр за метром. Скоро ребята ползком добрались до нас и затащили меня в окоп. Жив! Только благодаря тому героическому псу жив! Правда ногу пришлось ампутировать выше колена… За мужество и отвагу в боях за непреступную крепость «Глагау» наградили орденом «Красной Звезды» .

Папа замолчал, и я очнулся. Вот я, сижу на диване, и ноги целые. А как он? Как без ноги жил в тяжелые послевоенные годы? «Пап, а дальше что было?» - спросил я. Папа перебрал фотографии, достал черно-белое фото: мужчина держит на коленях девочку лет четырех и шестилетного сына, рядом с ним сидит женщина, а взади стоит еще один мальчик лет восьми. «Да все хорошо было. Год в Баку в госпитале пролежал. Потом вернулся домой, в Киров. Семью создал . А вот твой дед Саша, мой отец.» – сказал папа и показал на старшего мальчика на фотографии. «Трудно было после войны, голодно. Но люди руки не опускали. И прадед твой работал, сапожничал. Этим и зарабатывал на хлеб, детей кормил. Только умер рано, в тридцать четыре года : в госпитале по ошибке кровь не той группы влили.» Папа вздохнул и сложил фотографии на место, выбрав одну. « Ну вот, по этой и сделаем портрет, с которым в День Победы пойдем в составе «Бессмертного полка», - сказал папа и отдал ее мне. С черно-белой фотографии на меня глядел бравый офицер, глядел молодыми и уже мудрыми глазами. Я смотрел в эти глаза и думал, сколько же прошел Он, сколько повидал за свою такую короткую и такую длинную жизнь. Где взяли Они силы, мужество, чтобы отстоять Родину? Какой ценой досталась Им ПОБЕДА?