Оконная рама тихо поскрипывает. Ветер раскачивает ее, впуская немного свежего воздуха. Занавеска медленно колышется, смещаясь с места, позволяя лунному свету падать на деревянный пол. Тяжелый вздох заглушается стрекотом сверчков и единственным потрескиванием тусклой свечи. Девушка поправляет прядь за ухом и прикрывает глаза, обнимая собственные плечи руками, сжимающими варежки сарафана. Легкий холодок пробегает по ее ногам, заставляя ее дрожать. Ее сердце разрывается от тревоги и легкого отчаяния за любимого, неужели судьба так жестока к ней? Так жестоко по отношению к ним с Дмитрием, который так ждет рыжеволосую девушку. Нет. Она не верит в это, поэтому ждет этого. Но она также не может закрыть глаза и позволяет своему телу поспать в постели всего несколько часов, прежде чем снова встать и побродить по комнате.

Она делает резкий вдох, садясь на кровать. Она смотрит в окно, быстро подхватывает одеяло, чтобы накинуть на плечи. И встает. Прогуливаясь по едва скрипящему полу, девушка вдруг вспоминает, как сюда к ней пробрался ее возлюбленный и разбудил кошмарный скрип половиц. Легкая улыбка трогает ее губы. Как недавно это было.

София всегда будет помнить, как мило выглядел ее растрепанный муж по утрам. Такой нежный, такой невероятно теплый, а теперь... Теперь его нет. В доме нет ничего приятного. И кто знает, когда и будет ли это.

Девушка заплакала, но слез нет. Я все выплакала, каждая подушка была разорвана под моим мокрым лицом. И ужасно больно от потери.  
Софии кажется, что она задыхается от новых ощущений, как бы лихорадка не схватила... Да как же так... Там ее возлюбленный! Он! И она здесь... Нет, ты не можешь этого сделать. Это не ляжет, ты не можешь, тебе нужно подождать. А если прилечь, то помолиться бы за здоровье Димы... да Богу в уши. Если за милого, то температура не страшна. Просто посмотреть, просто посмотреть, просто посмотреть ...  
Час пройдет незаметно. Или два? А может, три? У рыжеволосой женщины нет счета, все измеряется только в пустоте. И этого так много, что ни у кого другого никогда бы не было.

Внезапно Трофимова сглатывает и закусывает губу, подползая к окну. Когда она садится на колени, она склоняет голову вниз, моргает изо всех сил и складывает руки как школьница.

Послушна. Добра. Заботлива. Ответственна. Я всегда была и всегда буду такой, только я подчиняюсь Дмитрию. Я отдаю ему свою любовь. Никто не посмеет запятнать его достоинство, только он есть в моей жизни. Только он ... О мать - луна, отец - ветер ... Только ты - моя надежда. Только ты можешь быть свидетелем моего волнения и страдания. Только вы, небесные, творите чудеса и можете творить судьбу... Я молюсь вам, я молюсь так, как никто никогда не молился. Лишь бы он... Лишь бы он был жив, мой дорогой, живой... Всё, всё на свете я отдам, всё, что смогу, всё вынесу, всё приму, лишь бы он... Мой Дмитрий... Вернулся ко мне. Вернулся домой. Мое сердце - его дом. Он - вся моя жизнь. Я никому не отдам себя, ни молитве, ни кнуту, ни прянику, ни... Только ему. Только Дмитрию. Хотя Софья и шепчет, кажется, что это разносится по всей комнате. Она готова молиться, рыдая, и делает это сейчас.

Взрыв, второй, третий...

Под звуки атакующих орудий мы пытаемся продвигаться вперед. Они сказали нам идти прямо вперед, сбрасывая бомбы. Как отвлекающий манёвр. Моя голова пуста, как никогда раньше. Ты не слышишь своих собственных мыслей. Пока мы шли, я смотрел на сельскую местность, оглядывался на своих товарищей, снова и снова охваченный безумным чувством страха и нервозности. Снег хрустел под ногами, но это не приносило никакого удовольствия, как раньше. Мои ноги постепенно замерзали, а щеки краснели от холода. Оружие приходилось держать в руках голыми руками, чтобы не запутаться. Легкий холодок принес ощущение, что я жив.  
Они шли с солдатами на расстоянии, чтобы в случае чего могли прикрыть друг друга, скрыться из виду врагов. Когда я услышал выстрел, я на долю секунды замер. Мы встретились. Сразу же спрятавшись за деревом, я стал высматривать врагов. На моем теле выступил холодный пот. Завязалась перестрелка. Выстрелы не прекращались, раздаваясь со стороны коллег и противников врага. Ветер был слишком морозным, отчего мне захотелось съежиться и прикрыться чем-нибудь.

Много тел замертво упало на холодный, белый снег, и на это было противно смотреть. Эта картина ясно дала понять, что я нахожусь на поле боя.

"Ребята, мы приближаемся! Мы почти на месте!" Кто-то крикнул с правой стороны.

Я понял, что это шанс положить конец перестрелке. Их вдвое меньше, чем нас. Все начали подбираться ближе, стараясь не тратить патроны понапрасну. У меня звенело в ушах, но я продолжал идти. Последний враг упал на уже кроваво-красный снег, потерявший свой белый цвет.

У меня задрожали ноги, и я стал осторожно прислоняться к дереву. Пытаясь отдышаться, я посмотрел на небо. Все тоже облачное и пасмурное небо. Думая об этом, я случайно вспомнил, как жил несколько лет назад. Ни ружей, ни пушек, ни войны... Прикусив губу, я вспомнил силуэт моей возлюбленной. Святой Софии Милосердной. Я сразу вспомнил вечера, проведенные вместе со своей любовью. И никто не мог знать, что мы будем разлучены. Они заставят нас страдать и медленно умирать друг без друга. И все из-за одного эгоистичного поселения, которое решило внезапно напасть на нашу Родину. И вот где я нахожусь, на ужасно кровавом поле боя. В тысячах верст от моей дорогой женушки.

Мои мысли внезапно были прерваны скрежетом в тишине, который медленно перешел во всхлип. Я тут же крепче сжал пистолет, направляя его на звук, но затем мои глаза начали быстро сканировать парня, лежащего на снегу. Не противник, а значит, тебе не нужно бояться. Однако я заметил рану на его плече.

У меня осталось два варианта, глядя на протоптанную дорогу, куда побежали товарищи, я задумался. Оставить мне этого парня умирать здесь и пойти дальше, либо попытаться помочь ему. Но я не мог оставить его, нет во мне столько жестокости. Подойдя к мужчине, я помог ему принять сидячую позу, осматривая ранение. До безумия страшно. Кровь окрасила его фуфайку, так и продолжая литься. Нужно срочно остановить кровотечение, иначе парнишка не выживет, а скончается от потери крови. В карманах пусто, да и под рукой ничего нет, поэтому я пытаюсь вспомнить то, чему меня учили в школьные годы. Единственное, что пришло в голову, это портянка, в которую замотана нога.

– Успокойся, не должен погибнуть ты так рано, молодой совсем.

Я быстро снял валенок, начиная развязывать обмотку, путаясь в небрежных движениях рук. Даже не задумываясь о собственном здоровье, я начал наматывать повязку на плечо товарища, стараясь зажать рану, избавляя от пролившейся крови.– Не двигай десницей. Я не уверен, что портянка поможет, но это всё, что было.

– Спасибо Вам, спасибо.

Парень подле меня оглядывался, вероятно, пугаясь тихой обстановки. Да и мне самому было не по себе, хотя обычно выстрелы и взрывы пугали сильнее.  
Я знал, что здесь оставаться нельзя, нужно было идти. Пытаясь трезво оценить ситуацию, я надел ботинок обратно, вставая с земли, покрытой снегом. Повернувшись к парню, предпринимая попытки его поднять, он встал.

– Мы отстали от своих. Нужно идти по их следам, – сказал парень, который старался левой рукой обхватить правую, чтоб она не двигалась без надобности.  
 На его слова я лишь кивнул, не в силах говорить что-то. Он смог донести до меня то, чего я боялся. В голову сразу начали приходить ужасные мысли о том, что мы заблудимся. Смутно оглядев путь вперёд, мы направились. Орудие всегда было наготове, чтоб в случае чего защититься.

Чем дальше мы шли, тем больше приходило ощущение, что дорога становится всё неизвестной. Поблизости не было слышно даже постороннего шума. Я с опаской оглядывался назад, боясь засады. Парень рядом совсем замолк, вероятно, пытаясь побороть шок. Смотря на него, я был удивлен. Парень выглядел моложе меня лет на семь, хотя мне было всего двадцать пять. Не должны такие юноши видеть, а тем более участвовать в боях за собственную жизнь и жизнь Родины. Он даже не повидал ничего совсем, а уже был на волоске от смерти, подумал я и сглотнул подступающий ком к горлу.

Недавний день сменялся ночью, но поиски дороги всё также не были удачливыми. Мы словно прошли несколько километров впустую. Тело начинало промерзать сильнее. В темноте, с замёрзшими конечностями, я словно становился уязвимее перед врагами. Очень хотелось есть, но я понимал, что это суровые условия, в которых у меня нет даже крошки хлеба. Я думал, что ещё двое суток смогу продержаться без еды, если мы не найдем наших товарищей. Но молодой парень рядом не внушал такого чувства. Худой, среднего роста, слабый, с явно печальным и надломленным видом. Становилось даже страшно за него. Всего лишь ребенок, побывавший в таких обстоятельствах. Я махнул головой, стараясь отогнать от себя эти мысли, чтобы попытаться сосредоточиться на происходящем.

– Послушай, парень, ты еле идёшь. Сейчас опасно, но нужно остановиться. Тебе надобно отдохнуть, – не так громко сказал я, останавливаясь в метре от него.  
 Парень медленно кивнул мне, словно переживал о правильности этого решения. Его робкие движения и боязливый взгляд давали понять, что он чувствует страх. Я даже не заметил, как сам стал переживать. Вздохнув, я начал счищать снег с маленькой территории, чтоб после можно было сесть на это место. Вскоре садясь на место, я похлопал рядом, предлагая сесть. Парень без замедлений уселся, но всё ещё придерживал плечо, морщась при каждом его движении. Оно и понятно, пуля прошла насквозь.

Я откинулся на спину, встречаясь затылком с корой дерева. Небо было звездным, освещая бесконечный лес. Сотоварищ накинул на себя капюшон, укрываясь от морозного ветра, в попытке уснуть. Я же совершенно не хотел спать. У меня горло перехватывало от всего этого. До жути было страшно отбиться от группы, стараясь помочь одному товарищу. Мысли начали затуманиваться плохими воспоминаниями, но я старался держаться.

Прошло уже несколько дней. Сил не было ни на что. Еды не было, приходилось не думать о ней, чтобы не умереть от собственных мыслей. Ноги мёрзнут сильно, даже валенки не помогают. Ходить очень тяжело. Всё, что помогает, это лишь трение ладоней об замороженные конечности. Но если говорить откровенно, то не помогает ничего. Тело не слушается, движения заторможенные, в голове уже нормальных мыслей нет. Парень рядом в таком же состоянии, но приходилось помогать ему греться, чтобы десница не начинала болеть.

Я мог лишь со слезами на глазах молить Бога, чтобы Он помог нам выжить. Это было последнее, что я мог делать, дабы не умереть от холода и голода. Фуфайки хоть и были накинуты на плечах, но это особо не помогало. Я знал, что нам нужно было что-то съесть, иначе наши бездыханные тела так и останутся валяться на морозном снегу.

В поисках еды я осматривал всё. Всё, что можно было проглотить. Но видел я лишь деревья без листвы и лежачий снег. Не было ни одного насекомого, которого можно было считать за белок. Неужели нам так суждено судьбой погибнуть?  
- Мой отец говорил, что в крайности нужно прибегать к самым безумным методам, -пробормотал тихий мужской голос с левой стороны.

Я посмотрел на него пару секунд, не понимая, что он имеет в виду. Однако я понял смысл его слов. Нужно искать еду везде, в прямом смысле везде, но я все равно не мог найти ничего из того, что можно съесть.

Мы жадно поедали снег, но от него телу становилось все холоднее, казалось, что мороз пробирает тебя через все органы не только снаружи, но и изнутри.

Тут парень рукой обнаружил какую-то ветку это оказалась береза, он быстро положил ее в рот и стал жевать, но вкуса не чувствовал, так как все было замершим.

Он оторвал другую ветку и протянул мне.

Я удивленно посмотрел на него

– Ты хочешь жить?!- сказал он мне.

- Тогда ешь! Глядишь - обманем желудок.

Парень посмотрел на меня таким тоскливым взглядом, что я внезапно понял, что он прав. На моих глазах собралась влага от этих слов. Это в действительности правда. Мы бродим уже так долго, что это единственный выход остаться живыми. Я посмотрел на парня и молча кивнул, соглашаясь с его словами. Шмыгая носом, я рукавом вытер оставшийся снег, который почти не растаял на моем озябшем лице.

– Да, я согласен с тобой. Это единственный способ выжить, — уже осипшим голосом сказал я.

Парень наклонился, ломая здоровой рукой ветку с дерева. Мой кадык двинулся, когда в мыслях представилась картина о том, что смогу проглотить хоть что-то. И спустя пару секунд я таким же рваным движением осел на снег, пихая в рот, не удосужившись даже нормально жевать ее. В момент я почувствовал себя диким. Хищными движениями, поедая ветви. Мой мозг словно затуманился, пока мысли возвращались в норму. Я чувствовал, что больше проглотить не могу, да и нужно уже остановиться. Не уверен, что получилось насытиться, но на первое время теперь хватит. Парнишка рядом облегчённо выдохнул, обмениваясь усталым взглядом. Руки замёрзли, и я начал судорожно их тереть, создавая тепло, которое мимолётно, но согревало. Я уверен, что недалеко бродит смерть, ступая за нами по пятам. Но в моём сердце и мыслях я твердо уверен – нужно жить всем смертям назло!

– Пошли, нужно идти дальше, — сказал я, прерывая тишину между нами.

Мы вновь принялись идти вперёд. Ружьё всё также висело на ремне, обтянутым вокруг талии и плеча. Пальцы лишь иногда дотрагивались до него, когда я чувствовал опасность. По времени наше блуждание шло несколько дней, если не больше.  
Пальцы моих ног сильно морозились, и я больше не мог идти. Всё тело начал сковывать злосчастный ветер. Было удивительно, что я смог пройти весь путь ранее, но сил больше не осталось. Сознание словно вышибло из меня. Я даже не заметил, как рефлексом ухватился за товарища, который уже лежал без сознания, падая на землю с затуманенной головой. От собственной беспомощности на глазах выступают слезы. В последний момент я лишь мог вспомнить свои любимые карие глаза, в которых тону, как в омуте. Веки начали закрываться, а мысли уходить всё дальше. В конце я лишь увидел бегущих к нам людей. Это, вероятно, конец. Не смог я вернуться к любимой своей. Сглотнув последнюю горечь, я взглянул на товарища, теряя сознание.

Я очнулся. Медленно открывая очи, я видел лишь белый свет, смотря вверх. Неужто, меня и правда, больше нет? Но мою мысль сбил нежный, но строгий женский голос. Это была доктор. Теперь я догадался, что лежу в госпитале. Повернув голову, мои глаза сразу натолкнулись на палату с ранеными солдатами. Я не знаю, сколько пролежал здесь, но по ощущениям было несколько дней. Теперь было не холодно, конечности находились в тепле. И еду, наверное, тоже давать будут. Но самое главное, что я остался жить. Перекручивая события в голове, как пластинку, я смог понять, что те бегущие солдаты были наши. Они смогли нас спасти и отнести в медпункт. Это был словно шанс, где мы ощущались на грани жизни и смерти. Но я не мог узнать, жив ли парень, с которым я блуждал по лесу. Это был словно мой долг, спасти его.

Дверь моей палаты со скрипом открылась, и в нее вошла медсестра. Прежде чем я успел что-то сказать, медсестра начала осматривать меня.

– Как вы себя чувствуете? – ее резкий голос нарушил тишину, завязывая разговор.

– Я в порядке. Жить точно буду!,- проходит минутная пауза, после которой я вновь подаю голос.

– Можно узнать..., что с парнем, который был со мной? Он ранен в плечо.  
 Медсестра кивнула, явно пытаясь понять, о ком я говорю. Спустя пару секунд она всё-таки понимает и сразу отвечает.

– С ним всё хорошо. Он тоже был без сознания и очень слаб, когда вас двоих нашли. Врач осмотрел его. Медсестра совсем по-доброму улыбнулась мне, давая надежду на что-то хорошее.

Когда я смог поправиться и полностью восстановить свои силы, мне очень хотелось домой. Но ничего ещё не закончилось, придется идти в наступление, как раньше. Бояться этой войны я перестал, после всего того, что произошло ранее. Чувство сохранности было еще больше, так как очень не хотелось оставлять свою любимую навсегда. Я твердо решил для себя, что выживу несмотря ни на что.   
Как только перевезли меня в свою часть, сразу отправили расчищать пути для дальнейших наступлений. Приходилось лишь кивать и идти, смутно понимая все, что происходит. Страха не было... На глазах погибали товарищи. От пуль, от мин, но не мог я принять то, что со мной это тоже случиться. Я осторожничал, обходил и заставлял врагов встретиться с моим оружием, сразу идя напролом.  
Все эти события стали проходить день за днём. Зима уже ушла, забирая с собой весь кроваво-красный снег, который сотворили мы. Месиво солдат можно было встретить везде, пока их не заберут. А это делали не так быстро. Но я уже старался не обращать внимание на это, продолжая лишь защищать свою Родину.

Теплый ветер медленно пробирается в дом, совсем немного щекоча ноги. Но только девушке, сидящей на маленьком кресле, совсем не хочется смеяться. Софья каждый раз встречала почтальона, но писем для нее все не было. Сердце лишь узлом сковало, который каждый раз преподносил новые переживания за любимого. Ведь война закончилась ровно 4 дня назад, а от Дмитрия до сих пор нет ни слуху, ни духу. Верить в его гибель Софья просто-напросто не могла. Она ведь молилась каждый вечер, умоляла оставить их Родину в покое и вернуть любимого домой.

От наплывших мыслей ее вывел стук в дверь. Тихим шагом Софья прошла до дверей, снимая замок и отворяя её. Подняв голову, она не поверила собственным глазам. Ее очи сразу начали заливаться слезами, когда она обняла Дмитрия. Он и сам не мог контролировать себя. Плакали вместе долго, так и находясь в дверном проёме, стоя, словно приклеенные друг к другу.

Он уткнулся ей в шею, в самом деле, чувствуя безопасность этого момента. Они не виделись так долго, что он забыл, как ощущаются крепкие объятия от любимой. Ни одно воспоминание не сможет сравниться с тем, как после всего пройденного они встретились. И лишь понял он, что не зря все это было. Отдал долг Родине, спасая советских людей и саму страну от врагов, которых в конечном итоге победили.

Перечитывая дневники моих прабабушки и прадедушки, ты словно погружаешься в те прошлые далекие 1941-1945 военные годы. Из прочитанного я понимаю, что только сильная любовь, смелость, отвага способна вырвать и спасти человека из всех тяжб и мук страшной войны.

Мои прадедушка и прабабушка прожили долгую и счастливую жизнь. Пронеся свою любовь и преданность через многие годы. У них родилось 6-ро детей, было 15 внуков и 30 правнуков.