«Большая смелость маленькой команды»

Мне тогда было 7 лет. Совсем еще ребенок. Время было голодное, страшное. Отец с братьями ушли на фронт. Я тогда не понимала, почему мама и сестричка Анечка так сильно плачут. Тогда все братья и отцы уходили, а все мамы и сестры плакали.

И вот, остались мы в деревне одни девчонки, мамы да старики. Вставали рано, в 4 утра. Я надевала свое платьице. Любимое красненькое, с дырочкой. Дырку получила в бою, когда с Танькой подралась за лепешку. Отобрать у меня хотела. Ишь чего, не на ту напала. Я ее так укусила, что запомнила на всю жизнь.

Маму я любила и всегда помогала. Работала со всеми на поле до самого вечера. Считалочку вслух напевала и шла - шаг за шагом. Тяжело было, но весело.

Друг у меня был. Айка. Это собака. С ним было хорошо и тепло. Утром проснусь, а он рядом. Пойду на поле, а он со мной. Командам его научила, необычным. Кричу ему: «Чужие», а тот в ответ рычит и гавкает громко. Кулачок покажу – Айка замолчит и к земле прижмется. Скажу ему: «Ай», а он скулит и воет. Умный пес.

Айка был моим другом. Помню, сосед наш, дядя Вова пытался застрелить Айку. Время голодное. А я не дала, собой накрыла. Ух, мама тогда всыпала дядьке по шее за нашу собаку.

Айку нашего все любили, кроме дяди Вовы. Пес прибежит, а на него плуг, да и в помощники на поле. Еду себе заработает, за ушком почешут. Чего еще собаке надо.

По ночам были слышны выстрелы и звуки ракет. Страшно было, мама нас в подпол прятала. Айка с нами был, рядом. Прижмусь к нему и вроде не так уж и страшно.

Мама всегда говорила, что наша работа помогает солдатам на фронте. Каждое зернышко – это жизнь. Они нас защищают, а мы их кормим. Я тогда еще думала, вроде большие дяди, а так мало едят. Откуда же у них силы?..

Однажды мама задание, в лес сбегать, травы нарвать для отвару. Чтобы не болеть зимой. Ну, я Айку с собой и взяла, мы же команда. Идем по лесу, так хорошо. Солнышко светит, небо голубое. Как будто и нет никакой войны. Как будто папка дома с братьями…

Так замечталась, что не заметила корень, да и шлепнулась ну пузо. Лежу и плачу от боли. Обидно. На ровном месте то упасть, еще и дырка новая на платье. Мама ругаться будет. Ой, что будет…

И так стало страшно, что не сразу то и заметила их. Смотрю, два куста в лесу другие какие-то. Странные такие, темно-зеленые, и двигаются. Думала, перегрелась. Но потом пригляделась. И точно, двигаются. А глаза у них большие, как у мухи. Жуть.

Лежу в траве, под большой березой, и молчу, прислушиваюсь. А «кусты» еще и говорящие. Только ничего не понятно. Говорят, будто ругаются. Вспомнила я тогда мамкины слова, про речь фашистскую. Они, говорит, люди злые и жестокие. Даже слова у них грубые.

Тут Айка нос свой мокрый подсунул под руку и лежит со мной, успокаивает. А во мне такая отвага проснулась. Солдаты наши там, мамки плачут здесь, а эти «кусты» вражеские по лесам ходят, смеются. Шиш им!

Встала, глаза закрыла, нашла палку большую и как закричу: «ЧУЖИЕ, БЕЙ ИХ»!!! Айка зарычал и вперед меня побежал, растения на вкус проверять. А я оторопела, замерла и пошевелиться не могу.

Следом за Айкой слышу, бежит кто-то и кричит: «Стреляй, огонь на поражение, они не пройдут». А дальше - темнота. В обморок упала.

Очнулась уже дома, в своей кровати. Рядом мама, сестра и наш Айка с порванным ухом. Глаза открыла, а он довольный, лижет меня, хвостом виляет.

Рассказала мне мамка тогда, что поймали мы с Айком двух немецких разведчиков. Хотели они на нашу деревню напасть и сжечь до тла. А тут защитник хвостатый из ниоткуда вцепился в глотку одному, следом в ногу другому. Услышали твой крик наши разведчики, да и побежали на помощь. Они как раз лагерь вражеский окружали.

Успели одному допрос устроить. Тот и рассказал на ломаном русском страшный план.

Я чувствовала себя такой отважной. К моей кровати подошел солдат, взъерошил голову Айку, да и говорит: «Молодцы! Смелая команда! Только ухо теперь порванное, боевое ранение. Заживет.»

Вот так мы с Айкой спасли деревню. А ухо у него и правда зажило.