**Трофейный нож.**

Рядом с палаточным лагерем остановился школьный автобус. Из него вышли двенадцать старшеклассников, навьюченные рюкзаками и спальными мешками.

- Молодое пополнение прибыло. Встречай своих подопечных, дед Сергей. – Сказал коренастый мужчина с густой, черной бородой, по прозвищу Щуп. Он был старший поискового отряда «Вектор».

- Добро. – Протяжно ответил ему седой напарник.

Дед Сергей аккуратно выкладывал на брезент из большого вещмешка сегодняшние находки и, казалось, не обращал никакого внимания на приближавшихся школьников.

Подходил к концу четвёртый день вахты. Поисковые будни тянулись как обычно. Были и удачные дни, когда отряд находил останки бойцов и личные вещи: прострелянные каски, фляги, ржавые гильзы, немецкие карбидные лампы, железные осколки, а были и совсем неудачные, пустые. На этот раз поисковики расположились на возвышенной полянке посреди болота и старого леса. Вокруг угадывались контуры окопов и провалившихся блиндажей.

- Летом 43-го здесь располагалась советская миномётная позиция. – Начал рассказывать школьникам Щуп.- Почти месяц шли тяжелейшие оборонительные бои. Но, в начале августа фрицы прорвали оборону, отрезали советских бойцов от основных сил. Ловушка захлопнулась. Итогом этой кровопролитной битвы стала гибель тысяч людей. Завтра на заре приступаем к раскопкам. Работаем как обычно – сначала ребята с металлоискателями прозванивают всё вокруг, затем зарываемся в этих местах. – Он указал пальцем на карту с красными отметинами.

Щуп обвел взглядом школьников, которые внимательно ловили каждое его слово.

– Запомните, вся ваша группа находится в подчинении у деда Сергея. Он самый опытный из поисковиков в нашем отряде и о войне знает не понаслышке. В ваши годы он строил блиндажи, которые вы завтра будете раскапывать. А сейчас ужин и «отбой».

Молодёжь, повинуясь приказу старшего, поспешили разбивать свои палатки. Стемнело. После ужина юные поисковики пошли знакомиться со своим наставником. Дед Сергей делал последние приготовления перед завтрашним походом, складывая снаряжение в рюкзак.

- Алексей. – Представился высокий парень в очках, протягивая ему руку. – Мы в школе издаём книгу о Великой Отечественной войне. Поделитесь вашими фронтовыми историями?

- Не люблю вспоминать о войне. – Коротко отрезал дед Сергей.

- А зачем же тогда копаете?

Дед с укором взглянул на мальчишку.

- Чтобы вы не забывали. А ты зачем приехали на раскопки?

Паренек немного растерялся.

- Ну как же… почти в каждой семье есть родственники, без вести пропавшие во время войны. И все они герои, память о которых должна жить… Я считаю, что нужно обязательно перезахоронить всех из безымянных ям и могил, туда, куда смогут прийти их родственники да и просто люди, возложить цветы и помянуть погибших.

- А все найденные на раскопках предметы – свидетели той страшной войны. Это же настоящая живая история, к которой можно прикоснуться, почувствовать едкий запах, пропустить через себя то, что невозможно прочитать в учебниках! – поддержал Алексея его товарищ.

На лице старого фронтовика промелькнула улыбка.

- Молодцы, ребята. Мне нравится ваш настрой!

- А не страшно прикасаться к человеческим костям? – не унимались школьники.

Дед Сергей, облокотился на воткнутую в землю лопату, закурил.

- Прикасаться не страшно, ко всякому виду можно привыкнуть. Когда находишь останки, страшно становится тогда, когда осознаёшь, что ты нашел человека…чьего-то родного, близкого человека, жившего не так уж давно. Вот, месяц назад нашли останки двух бойцов и с ними же прицелы снайперской винтовки. У одного солдата правой кисти не было. А в области груди – осколки от гранаты. Он подорвал себя сам, чтобы не попасть в плен. И сразу мысленно примеряешь всё это на себя – а смог бы ты так сделать? Ещё страшно становится, когда поднимаешь бойца…А у него ножки маленькие и коса девичья…Вот это страшно…

Взволнованные рассказом старого фронтовика ребята разошлись по палаткам. В лагере стало совсем тихо.

Дед Сергей остался сидеть возле догорающего костра.

- Не спится?

Вывел его из полудрёмы мальчишеский голос.

- Колени разнылись, видать на погоду, не дают мне покоя. – Ответил дед Сергей, пытаясь разглядеть своего собеседника. Им оказался белоголовый паренёк, лет пятнадцати. Он сидел чуть наискосок от него и сосредоточенно и ловко мастерил что-то перочинным ножом. - А тебе чего не спится, волнуешься, небось, перед первым походом?

- Уже нет. – Глухо произнёс мальчик, не отрываясь от своего занятия. – Вы знаете эти края?

Дед Сергей опустил голову и вздохнул.

- За тем лесом когда-то располагалось моё родное село «Дивное». Здесь я рос… пока не пришла война…А затем взрывы, танки наступают, дым и адская боль. Больше ничего не помню, а может, просто не хочу вспоминать… Очнулся уже в полевом госпитале. Помню, врач сказал мне тогда: «Ну всё, зайчишка, пришили мы твою лапку, скоро домой поскачешь!». А дома уже не было… – С трудом проговорил дед Сергей, механически потирая больное колено.

- А Сашку помните?

- Какого Сашку? – мало ли на своём веку знавал Сашек, вроде этого, белобрысого, учитель истории с тридцатилетним стажем, Сергей Иванович.

- Помните, как Сашка таскал у немцев снаряды из военного обоза? – продолжал мальчик, словно не слыша вопрос деда Сергея.

- Снаряды?..

- Да, а потом относил их к нашим партизанам, стоявших за лесом. Помните?

Незнакомый мальчик возрождал в памяти старика мутные картинки прошлого – тяжелого, горького, но, в то же время, такого родного.

- Помню, - оживился дед Сергей. Его голос прозвучал задумчиво и гулко среди мёртвой тишины леса. – он обвязывался маминой шалью и складывал туда опасный груз…

- Помните?! Вы же тоже были тогда вместе с ним!

Дед Сергей наклонился поближе к таинственному собеседнику.

-Да, да, только складывал я их в лукошко, с которым в лес по грибы ходил. А ведь снаряды могли взорваться…

- Но вы не боялись.. – перебив деда Сергея, выпалил паренёк.

- Не боялись…Сашка сделал нам обереги – алюминиевые крестики из найденной им пробитой фляжки. – Он хлопнул ладонью себя в грудь, буд-то вспомнил что-то очень важное. И, казалось, его уже не смущало то, что маленький собеседник в силу своего возраста, не мог помнить события тех далёких, страшных дней. – Знаешь, а ведь он меня и от танков тогда уберёг…и был со мной до самой победы… А потерял я его на своих первых раскопках… восемь лет назал, в 81-ом… Саша вырезал тогда наши крестики своим трофейным ножичком с орлом на рукоятке. Он вытащил его из кармана пьяного немца. Отважный мальчишка, всегда ловкий и осторожный. Он никогда ничего не боялся и выбирался из любой неприятности!

Собеседники замолчали, как бы сделали привал на своём трудном пути. Дед Сергей на какое-то мгновение утратил уверенность, что это всё происходит на самом деле, и, словно боясь спугнуть видение из прошлого, смотрел на мальчика, не отрывая глаз.

- А что ты ещё знаешь о Саше? – произнёс он дрожащим голосом.

Мальчик, наконец, закончил мастерить, убрал ножичек в карман. Он взглянул на старика внимательными, серыми глазами и молча вложил что-то мокрое и холодное в шершавую, с непослушными пальцами ладонь.

- Его расстреляли вместе с другими, оставшимися в живых после атаки… Там, на песчаном, заросшем бурьяном поле, рядом с гнилым болотом. – Ответил он Сашкиным, в этом дед Сергей уже не сомневался, именно его голосом.

Дед Сергей почувствовал тяжёлую, неодолимую усталость. Он на мгновенье закрыл глаза. Долго ли он просидел так, не знает – ощущения времени размылись и стали зыбкими на тот момент. Когда он открыл глаза, мальчика рядом не было. Дед Сергей разжал ладонь, на которой лежал алюминиевый, искорёженный крестик, точно такой же, как был когда-то у него.

На следующее утро весь поисковый отряд «Вектор» выдвинулся к гнилому болоту, на северо-запад от места стоянки палаточного лагеря. И уже ближе к вечеру в этом неприметном, с точки зрения раскопок, месте была выкопана огромная яма – пять на пять, глубиной в два метра. Сюда, в далёком 43-м, немцы согнали всех раненных после боя бойцов 35-й стрелковой дивизии и мирных жителей из соседних сёл. Всего 37 человек. У одного из них, в кармане брюк, лежал перочинный нож, тот самый, трофейный, с орлом на рукоятке…