**Любов до Батьківщини**

В місті панувала тиша. На вулицях не було жодної живої душі. Навіть собаки та кішки – і ті поховалися... Лише іноді вітерець торкнеться до вуха, посвистить тихесенько – і швидко зникає. Усе ніби знало, що на місто скоро нападуть фашисти...

- Сьогодні о одинадцятій вечора евакуювати усіх людей, що не беруть участі у воєнних діях, а саме – неповнолітніх дітей, літніх людей, інвалідів та жінок. Узагалі повинно вийти близько вісімдесяти тисяч осіб – за переписом населення, проведеному у тисяча дев’ятсот сороковому році. Зрозуміло тобі чи ні? Зможеш передати лейтенанту так само?

Командир Олександр Кугурлак готував усе до захисту міста. За даними команди розвідників (із п’яти троє залишились живими), фашисти кількістю у тисячу осіб мали прибути за тиждень, судячи за відстанню від міста. Ці дані були отримані сімнадцятого червня тисяча дев’ятсот сорок третього року. Сьогодні було вже дев’ятнадцяте... Військо ще не було зібране та мобілізоване, народ не евакуйований, місто загалом було не готове... А залишалося лише п’ять днів!

- Зможу, товаришу командире! – жваво відповів солдат років двадцяти і побіг шукати лейтенанта.

Кугурлак тільки проводив його поглядом і сумно промовив:

- Гріх губити такі молоді душі... Цей хлопець вчитися повинен, а не на війні життя собі вкорочувати, але хіба можу я щось зробити з цим...

- Товаришу командире!

Додумати він не встиг. Повернувшись, щоб побачити того, хто його кликав, Кугурлак мало не оторопів. Перед ним стояв один з розвідників, Степан Горянський. Юнак мав дуже страшний вигляд - увесь пошарпаний, з скроні і передпліччя стікала кров. У руках він тримав рушницю. Очі в нього були стривожені.

- Горянський, що с тобою таке сталося?! Де це ти так...

- Та... На розвідку невеличку ходив... – почав було Степан, але Кугурлакові варто було почути і цього.

- Як у розвідку ходив?! Один, без нікого, без мого наказу!!! Тобі взагалі пощастило, що ти живий залишився! Якого біса рогатого ти туди тільки сунувся?!.. – гримав він.

- Зачекайте, дайте слово втулити, будь ласка! У мене дуже важлива новина! – промовив Горянський. При слові «новина» зіниці хлопця помітно звузилися - явно це поганий знак.

- Яка ще в біса новина? – тепер командир слухав розвідника.

- Вони... Вони...

- Що «вони»?! Кажи вже, і швидше!

- Вони набагато ближче, аніж ми думали...

- Тобто – «ближче»? Як це? - здивовано запитав командир.

- Вони будуть тут завтра ввечері...

Кугурлак оторопів.

- Як?.. Як за добу зібрати військо, зробити план захисту, пояснити його військовим (якщо вони взагалі знайдуться), встигнути евакуювати людей?! Скажи мені, як?.. – в один момент у командира в очах увесь світ перевернувся. Відчай за лічені моменти долав його.

- Ну, з евакуюванням проблем не буде, це точно. Евакуйовані будуть направлятися на захід, а фашисти ідуть прямо з північного сходу. До речі, сьогодні мають вислати військо численністю у шістсот осіб, плюс двадцять тих, що набралися з міста. – намагався заспокоїти Кугурлака Степан.

- Але чи встигне це військо?!

- Встигне, тут лише тридцять кілометрів шляху. Вони прибудуть на машинах, щоправда, як тільки вони приїдуть, машини одразу треба відправити назад.

В грудях у Кугурлака знову затеплілася маленька надія на перемогу...

- Добре, Горянський, іди до медичного пункту, там тебе перев’яжуть. Молодець, хоч і сунувся без просу. А тепер іди, відпочинок тобі зараз потрібен.

- Але...

- Іди! Це був наказ. – гримнув командир.

- Так, товаришу командире! – сказав Степан і пішов геть...

*...Ранок, двадцяте червня тисяча дев’ятсот сорок третій рік.* Командир Кугурлак оглядав щойно зібране військо. З кожною хвилею він знову впадав у відчай. Майже усі солдати, і вислані шістсот, і ті, з міста... Більшість з них не досягала і двадцяти років, а декотрі були по тринадцять-п’ятнадцять років!!! *«О Господи, що ж мені робити?! Не можу ж я їх вислати у бій! Вони там усі загинуть! Таку душу молоду загубити, і даремно... Адже ми гірше за них і в чисельності, і в досвіді (вони навряд чи знають військову справу), і план битви у нас відсутній! Що ж робити?..»* - сумно думав Кугурлак. Його пронизав такий біль, що хотілося просто завити. Але відступати було також нікуди. Нічого не залишалося... Тільки вибачитися. Командир закінчив огляд і повернувся так, щоб можна було бачити хоча б половину солдатів, і промовив:

- Вибачте...

Солдати здивовано подивилися на командира. Командир цього ніби не помітив і продовжував:

- Будь ласка, вибачте за все! Дуже великий гріх – губити такі молоді душі! Але війна дуже жорстока, і вибору у нас нема. Нам нічого не залишається, як...

Слово «програти» просто не хотіло вилазити з горла Кугурлака. Миттєво, невідомо звідки з’явилося нове почуття... Так, вбивати молоду душу – гріх, але ж добивати її словами – набагато гірше. Командир викинув з голови невтішні прогнози и продовжив:

- ...як виграти! Нам нічого не залишається, як відібрати у цих фашистських покидьків нашу Батьківщину! Будь-якою ціною, навіть ціною свого життя, але не осоромимо ми честі своєї! Ні за що, ніколи, ніяким чином!

Різка зміна настрою командира визвала дуже велике здивування у солдат, але й водночас повагу до нього. Почувся схвалюючий гул. Самого командира це ще більше обнадіяло, і він продовжив:

- Начхати, що їх у півтора рази більше! Ніяка сила не допоможе, коли у тебе душі та серця нема! Начхати, що вони знають військову справу і план битви у них є! Коли є душа, коли ти здатен справді любити – ніяка сила тоді не потрібна, ніяке уміння! Якщо ти справді любиш Батьківщину – ні за що, ніколи не віддаси її у брудні лапи фашистів! Мужність, любов, душа – ось сила! С ними ніколи не програєш! Начхати, що це лише мале містечко... Але це частина *нашої* Батьківщини... Кому вона потрібна, як не нам?! Кому її захищати, як не нам?! Кому її любити, як не нам?! Хто нас виростила, як не Батьківщина?! Захистимо її!!!

Останні слова пронеслися гулом. Солдати дуже прониклися цією промовою. З різних куточків можна було почути:

- За Батьківщину!

- Пошлемо до біса фашиста!

- Відправимо у пекло поганців!!!

- Захистимо матінку нашу!

Кугурлак був дуже задоволений ними. В нього і самого зникли усілякі сумління... Він був певен – з ними він одержить перемогу...

*...Двадцять друге червня тисяча дев’ятсот сорок третій рік, з військового журналу* Місто Волохове було звільнено від фашистів. У бою постраждало близько шестисот бійців, серед них триста шістдесят чотири госпіталізовані, переважно з тяжкими пораненнями, інші загинули у бою (серед загиблих командир Олександр Варфоломійович Кугурлак).

Мануйлова Наталія, учениця 8-Б класу