Зинаида Шедогуб

# Заговорённый

# Рассказ

Несмотря на вражеское сопротивление, 56 армия наступала, освобождая станицу за станицей.

Бой становился всё ожесточеннее: фашисты не хотели отдавать богатую кубанскую землю и бились за каждый метр. Несколько раз командир батальона поднимал солдат в атаку, но фашисты изо всех укреплений открывали такой бешеный огонь, который валил наземь пехотинцев, и наступление в очередной раз срывалось. На горном склоне, ещё недавно покрытом нежной весенней травой, уткнувшись в землю, лежали истекающие кровью раненые и погибшие. Те же, кому посчастливилось выжить, продолжали вести перестрелку, и бой не утихал ни на минуту.

Красноармеец Алексей, скрываясь за гигантскими бородавками причудливо изогнутого старого дуба, внимательно следил за траншеями противника и, когда видел высунувшуюся вражескую каску, мгновенно стрелял, зло приговаривая:

- Шоб ты сдох, гад!

До войны Алексей был бухгалтером в колхозе. И как когда-то подсчитывал трудодни, так теперь считал убитых им немцев. Он люто ненавидел их: они растоптали его жизнь, оторвали от любимой жены и детей.

- Уля, Уля, Улечка, - шептал он при каждом выстреле.

Три года шагал солдат по дорогам войны, повторяя эти слова как молитву. Ему казалось, что они спасали его и в зной и в холод, отводили от него смерть.

Пули не раз жужжали у виска, одежда была прожжена и продырявлена, а он выходил из каждого боя живой и невредимый.

- Заговорённый! – завидовали ему воины. И Алексей и сам уже верил в волшебную силу этих слов, и ему так хотелось выжить, освободить родную станицу Петровскую, которая, по его разумению, была уже рядом: вот за теми горами и степями. Он мечтал спасти детей и любимую.

- Как же мне повезло, что я встретил Ульяну, – не раз думал он, и его карие глаза заволакивало грустной дымкой воспоминаний.

Алексей увидел девушку случайно на хуторской свадьбе, куда его притащил друг Иван.

- Глянь, яка краля! А ты не хотел идти… – восхищённо толкнул он его кулаком в бок, показывая на крутящуюся в танце юную казачку.

Алексей удивлённо уставился на неё: высокая, статная, она, казалось, не шла, а летела по воздуху, и её длинная русая коса, украшенная алыми лентами, тоже кружилась. Наконец девушка остановилась против Алексея, и её коса упала на его плечо и обняла за шею.

- Простите! – мило засмеялась она, пронзив юношу взглядом больших изумрудных глаз.

Алексей оторопел от охватившего его чувства.

- Я пропал. Женюсь! - багровея, шепнул он другу.

- Не дуркуй! Попарубковать ще надо! Рано хомут на шею вешать! Глянь, сколько красивых баб на свадьбе!- грубо оборвал его Иван.

Но ни увещевания друга, ни слёзы старой матери – ничто не могло остановить Алексея: для него больше не существовало на земле девушек. Только его Улечка.

Он привёл её в маленькую саманную хатку, что стояла на самом краю станицы, у Гадючьего лимана. Здесь они стали жить, здесь родились их дети, здесь в тридцать третьем году он, случайно узнав в правлении о том, что утром в станицу приедет продотряд за продуктами, глубокой ночью прятал по глинищам картошку и зерно, поэтому все выжили. И ни разу за эти годы Ульяна его не предала, как другие бабы, не проговорилась, иначе он бы давно сгнил где-нибудь в Сибири. Ни жалоб, ни стонов, ни ругани никогда не слышал от неё Алексей.

- Такой, як моя Уля, нет женщины на свете, - каждый раз думал солдат.

И сейчас, он это твёрдо знал, она ждёт его, о нём молится, иначе как бы он выжил в этом кромешном аду, когда пули летят, как рой пчёл, когда смерть косит всех подряд, не разбирая, стар ты или молод.

- Эй, заговорённый! – подполз к нему командир взвода. – Видишь, как строчат фрицы, невозможно высунуться. Дан приказ освободить станицу, а мы к ней подойти не можем. Топчемся на месте. Надо заставить замолчать фашистские дзоты, иначе все тут ляжем. Подползти поближе и заткни им глотку гранатами. Спасай! Может, повезёт!

- Повезёт, - подумал Алексей. – Повезёт, если выкурим немцев из родной станицы, если увижу Улю и детей, обниму их.

- Вперёд, солдат, - оборвал его думы командир, - уничтожь дзот, заткни им глотку!

- Попробую, - отводя взгляд и скрывая под обгоревшими ресницами повлажневшие вдруг карие очи, грустно усмехнулся красноармеец.

Алексей, пытаясь спастись от шквального огня, ужом переползал от дерева к дереву, от куста к кусту. Недалеко от вражеского дзота нервы его не выдержали: внезапно он приподнялся, швырнул связку гранат и тут же свалился наземь. Он попытался ещё встать, но тело уже не подчинялось ему: из разорванной на плече раны хлестала кровь, а посиневшие губы шептали:

- Уля, Уля, Улечка…