***трудный возраст***

***ЛИЧНАЯ ИСТОРИЯ***

Ей достался трудный возраст: с двух до семи, или с трех до восьми, с четырех до…

А, может быть, ей было пять?

Никто не смог точно вспомнить, когда она родилась.

Все документы сгорели.

Лето 41-го.

Голубое небо, голубые глаза, мама и папа, братья и сестра рядом.

И, вдруг, вся эта мирная жизнь разрушена и похоронена.

Отца, воевавшего в партизанах, угнали в плен. А затем и их, укрывшихся в лесу, тоже находят: мать с тремя детьми и еще одним под сердцем.

Их строят в колонну и ведут по деревенской улице: «Смотрите, дети, наша хата горит»

Концлагерь.

Вернулись домой зимой сорок пятого-сорок шестого.

Чудом выжили все.

Чудом нашли старшую дочь, что смогла убежать в тот день от немцев в глубь леса.

О судьбе отца ничего не известно.

Воронка от снаряда.

Обугленные бревна.

Разрушенные остовы печей, вздымающие свои непокорные трубы в небо.

Капли крови всех погибших.

Тихое озеро с прозрачной водой за околицей села.

Мирное ясное небо.

Широко распахнутые детские глаза.

Мы выстояли.

Выкарабкались.

Мы поднялись.

И сквозь покореженный металл прорастает новая жизнь, новые деревья, новые хлеба, новые города.

Мы будем смотреть в голубые глаза детей и внуков и видеть отражение чистого неба.

Мы будем помнить - в каждом доме, в каждом окне.