**Украденное детство.**

«В одном светлом, красивом городе жил самый обыкновенный мальчик по имени Андрюшка. Вместе с Андрюшкой жило его детство. Было оно маленькое, почти невесомое, радостное и очень любопытное. Оно всегда было добрым, немного шаловливым, хотело играть, переливалось искринками веселинок и заполняло всю Андрюшкину жизнь. Оно дарило мальчику мамину улыбку и нежность, вкусные оладушки со сгущёнкой по утрам, большую плетеную корзину с ёлочными игрушками и елку, которую наряжали всей семьёй. Любило детство с Андрюшкой кататься у папы на крепких плечах, гладить шёлковые мамины волосы, взлетать высоко в облака на каруселях и есть сахарную вату. Вместе любили они отмечать дни рождения и дарить другим подарки, есть самый вкусный на свете леденец – сорванную с крыши сосульку, играть с ребятами во дворе в лапту или казаков-разбойников и не пугали их синяки на коленках и шишки на лбу. С удовольствием они ездили в деревню, где в доме у бабушки с дедушкой вкусно пахло хлебом и молоком. Здесь жили небо и звёзды, смотрящие на землю миллионами светлячков, и старая скамейка, и резное крылечко, и зелёная дверь в погреб, за которой таилась удивительная волшебная страна. Во дворе росли вишни и айва, старый орех, оставляющий коричневыми руки и горькими губы. В саду цвели розы и пионы, а ещё там расцветали мир, любовь и счастье. Как же здорово было бежать босиком по мягкой от пыли дороге под крупными каплями дождя! В такие моменты Андрюшка чувствовал, как ветер бьётся в его ладонях, словно вырастали крылья, и, кажется, вот-вот он оторвётся от земли!

Тот самый день не предвещал ничего необычного. Так же ярко светило солнце, так же пела мама, собиравшая клубнику на грядке. Как вдруг из далёкой темной страны прилетели грозовые вихри и принесли с собой жестокую колдунью Войну. Отправила она во все стороны своих слуг: Смерть, Разруху и Голод. Старая злодейка издревле по земле ходила и забирала жизни, счастье и мир у людей. А для молодильного зелья старухе Войне детство надобно было. Огненная карусель закружилась над городом, поражая все вокруг. Накрыла она Андрюшкин мир плащом со зловещей свастикой и отобрала у мальчика маму, папу, бабушку с дедушкой и детство - всё, что так ему было дорого. Мир померк в глазах мальчугана.

Андрюшка очнулся в мрачной комнате, где пахло чем-то неприятно резким. Он лежал на кровати и растерянно смотрел, как набухают чем-то красным на ноге бинты. Было больно, даже очень больно! Хотелось заплакать. Но не от боли… А от страха и от обиды. Андрюшке показалось, что к нему подошла фея в белом халате и сказала: «Ты теперь взрослый, почти солдат. Будешь терпеть?». Мальчик ответил: «Буду!». Она аккуратно стала делать перевязку и обрабатывать раны, украдкой смахивая слёзы со своего лица. Закончив, фея надела на храброго пациента свою пилотку и сказала: «Храни! После войны найду тебя, и ты мне её вернешь». Затем к Андрюшке подошёл мужчина в смешных круглых очках, представился директором детского дома и рассказал ему, что теперь Андрюшка вместе с сотнями других девчонок и мальчишек будет жить здесь. И как только он немного окрепнет после ранения, его переведут из лазарета к остальным ребятам. Напуганный мальчик внимательно слушал и ничего не понимал. Незнакомые слова больно резали слух, а про себя он повторял лишь одно: «Это страшный сон, я проснусь, и всё закончится». Но кошмар не рассеялся с приходом утра.

На соседней кровати, рядом с Андрюшкой, лежал какой-то парнишка лет четырнадцати, накрывшись с головой одеялом. Из разговора «фей в белых халатах» Андрюшка услышал, что никто не знал, как его зовут и откуда он. Незнакомец не был ранен, а страдал от какой-то странной душевной болезни, поэтому совсем не разговаривал и почти не двигался, а только и делал, что лежал лицом к стене, сжимаясь под одеялом, и крупно дрожал. Его привезли после бомбёжки соседней деревни. Андрюшка вспомнил одноглазого котёнка, которого они с бабушкой подобрали на проселочной дороге и принесли домой. Он тоже дрожал, отворачивался, но они выкупали его в ведре, смазали и перебинтовали израненные лапки, напоили молоком, и котёнок оттаял и стал мурлыкать не умолкая.

Наступила ночь. Андрюшка не мог заснуть и сосредоточенно смотрел на окна комнаты, забитые досками, между которыми лежала солома. Прикрыв глаза, он вспоминал большой сеновал возле бабушкиного дома. Как же весело было кувыркаться и прыгать на сеновале, рыть настоящие лабиринты в свежем сене, хрустеть вкусными яблоками, которые падали тут же с веток прямо на тропинку! Эти теплые воспоминания крохотного, съёжившегося от испуга, но всё такого же светлого и милого детства теплились в сердце мальчика. Глаза щипало от слёз, которые хотели вырваться наружу. Андрюшка подошёл к соседней кровати, присел на краешек и, аккуратно положив голову на плечо молчуна, тихо промолвил:

- Я тебе расскажу сказку. Её всегда мама рассказывала, когда мне было грустно или страшно. Она сама её придумала.

И мальчик увлеченно принялся рассказывать о чудесных приключениях и добрых великанах, победивших всё зло на Земле. Рассказал он о волшебном лесе, где жили лисы и волки, зайцы и медведи, о деревенской речке, которая научила плавать Андрюшку. Вода в ней особенная - тугая, упругая, как молоко, и чистая-чистая. Это был мир его детства. Он был заколдован. Он был ограждён от горестей и невзгод высоким забором из дикого винограда, растущего у него во дворе.

Проснувшись утром, Андрюшка увидел своего соседа по комнате сидящим на кровати. У него были рыжие волосы, такие же рыжие ресницы и ярко-голубые глаза. Он, прищурившись, рассматривал нового друга.

 - Вова, – представился парнишка и протянул Андрюшке руку. – Спасибо тебе. Твои добрые воспоминания помогли мне.

Через пару дней мальчиков перевели из лазарета в одну из многочисленных одинаковых комнат со множеством кроватей. Здесь одна семья, состоявшая из двухсот сорока ребят, переживала вместе тяжелое военное время. Было очень страшно и голодно. Но их объединяла общая учеба и труд, общая жизнь, общие беды и радости, общее ожидание хороших известий. Поначалу Андрей не мог понять, зачем и как двести сорок детей живут сами, живут без родителей. И появлялись вопросы, на которые и взрослые ответить не могут, а мальчишка восьми с половиной лет – и подавно. Многого он не понимал, многое видел впервые, но твёрдо был уверен, что вокруг творится что-то ужасное и не должно это происходить ни с ним, ни с другими детьми.

Но смерть, война и даже всевластный голод теряют свою силу перед чистой детской верой в настоящее чудо. Наступил тот самый долгожданный, счастливый день! И дальше всё как в настоящей сказке: Добро победило Зло. Изгнали лютую злодейку Войну, заплатив за это несоизмеримую ни с чем цену. Унесла проклятая миллионы жизней, искалечила и разбила судьбы людей, разрушила почти всё вокруг и вылила в свой адский котёл собранное ей молодильное зелье – украденные детские судьбы…»

- А что же случилось с Андрюшкой?! – нетерпеливо выпалил Мишка с последней парты.

Учитель, с доброй улыбкой взглянув на любопытного торопыгу, продолжал свой рассказ:

- Андрюшка вырос, выучился и стал преподавать историю в восстановленной после войны школе родного города. Создал большую дружную семью...

- А он вернул пилотку фее? – робко поинтересовалась, подняв руку, отличница Анечка.

Рассказчик повернулся к окну, словно ища в нём какого-то невидимого слушателя.

- Фея не вернулась…А он до сих пор хранит её пилотку, – растерянно и как-то по-детски ответил седовласый учитель.- И фею эту, и все события тех, давно минувших страшных дней живут в нем и сейчас… Только рассказывать об этом он не любит. Одно он знает наверняка - подобные «сказки» лучше просто читать и слушать, а не переживать их самим. Но знать надо обязательно…

Прозвенел звонок, но ребята не торопились покидать класс, им очень нравились всегда интересные уроки Андрея Викторовича. Все увлечённо слушали историка.

- Дети, запомните, все можно пережить. Главное, чтобы к нам снова не пришла война с её страхом и ужасом, со смертоносным гулом вражеских самолетов, с запахом пожарищ, казнями и расстрелами. Я хочу, чтобы все мы, особенно взрослые мудрые люди, которые руководят странами и государствами, помнили об этом. Вы живёте в замечательных семьях. У вас есть родители, бабушки, дедушки. Вас любят. А еще у вас есть детство, и я не хочу, чтобы кто-нибудь его украл.