Ленинградская история

Жил Александр на окраине Ленинграда вместе с матерью, женой Валентиной и двенадцатилетним сыном Вовкой. Сам построил дом. Хороший, крепкий, в два этажа- всем места хватит, и еще внукам останется. Работа хорошая, Валентина на оптико-механический завод устроилась, мать за сыном приглядывает. Корову купили.

 Жить бы да жить, но началась война. Все перевернула, перемешала, разбросала в разные стороны. Александру сразу пришла повестка из военкомата, и три самых дорогих человека остались одни в большом доме. Кольцо блокады медленно стало сжиматься, и женщин с ребенком выручали рабочие карточки Валентины, припасы, заготовленные со своего огорода да корова. Но однажды на заводе объявили: «Завод эвакуируется в Сибирь, в Новосибирск. Три часа на сборы, взять только личные вещи, детей оставить: эшелон военный». Валентина не помнила, как добежала до дома, как собралась в дорогу. Проститься только не успела: ни сына, ни свекрови дома не оказалось. Написала записку- и обратно, грузиться в эшелон. Железная дорога проходила мимо дома, и молодая женщина припала к небольшому окошку – хоть разок еще взглянуть на родные места. Слезы застилали глаза, и сквозь их пелену на высоком косогоре увидела три фигуры: свекровь, сын и …корова.

А маленький Вовка остался вдвоем с бабушкой. Вдвоем, потому что корову вскоре украли, увели ночью из сарая. В один из дней отец на несколько часов приехал в Ленинград- и сразу в родной дом. Увидев, как впроголодь живут сын с матерью, сказал: «Забираю Володю с собой. Уж лучше от пули умереть, чем от голода.» Бабушке оставил мешок сухарей и уехал на Ленинградский фронт.

Так маленький Вовка попал в полк, которым командовал его отец, и стал сыном полка. Пошили ему форму, выдали оружие, поставили на довольствие. Отец был подполковником, потому сына не баловал, но и оберегал. Много чего пришлось повидать мальчишке. Но однажды все-таки случилось непредвиденное: война есть война. Вместе с шофером Володя поехал в расположение батареи. Дорога спокойная, да и ехать недалеко. И вдруг- немцы! Шофер ударил по газам и закричал: «Стреляй!» И мальчик, от страха закрыв глаза, стал стрелять из автомата. Он ничего не видел, не понимал, он просто стрелял, пока не кончились патроны. Когда отец узнал об этом происшествии, решил, что и здесь сыну не место и отправил сына в Москву, в Суворовское училище. Так началась его учеба в военном заведении, которое специально открыли для таких вот, как он, мальчишек, которые по воле случая становились сынами полков. Кто уже успел повоевать, кто не понаслышке знает, что такое смерть, кто очень рано стал взрослым.

Володя хорошо помнил первый парад победы. Он в ослепительно белой гимнастерке, надраенных до блеска штиблетах, в фуражке с околышем марширует по Красной площади, а на груди красуется медаль «За оборону Ленинграда». Он хорошо помнил и команды Жукова, и его фигуру на коне, а еще он очень хотел разглядеть Сталина на трибуне мавзолея, но ...не увидел.

Затем была военная академия, и еще парады в честь 9 мая. И вот, наконец, старший лейтенант Смирнов снова в Ленинграде. Кадровым военным он не стал и решил вернуться к мирной жизни. Но отец погиб, бабушка умерла, родной дом разобрали на блиндажи еще в самом начале войны. Осталась только мама. Так Владимир попал в Новосибирск. Валентина Владимировна работала на том самом заводе имени Ленина, с которым когда-то приехала из родного Ленинграда в теплушке. Этот завод до сих пор стоит на площади Калинина. И началась трудовая жизнь. Прошло много лет, но самым дорогим, самым светлым праздником в семье было 9 мая: накрывался праздничный стол и все ждали начала трансляции парада. Владимир Александрович, не отрываясь, смотрел на стройные шеренги, ждал прохода сначала суворовцев, говоря: «Где там мои?» Потом дожидался выхода курсантов военной академии имени Верховного Совета СССР и гордо констатировал: «Хорошо идут!»

Я горжусь, что Владимир Александрович Смирнов-мой дед. А историю сына полка мне рассказала моя мама, а я буду пересказывать ее своим детям, потому что никто не забыт и ничто не забыто. Я тоже хожу на парады. Но уже парады Бессмертного полка. Мой дед не брал Берлина, не освобождал Варшаву, но он тоже приближал победу. Как мог.