Профсоюзный проект

**«Память во имя жизни»**

Номинация: «Как это было»

МКДОУ детский сад №208

Черепанова Елена Евгеньевна

Очерк о ветеране войны

… Стояла зима. Вокруг белел снег, в лощинах тенькали синицы – жизнь текла обычно, но вокруг шла страшная война, разрезая лесную тишину гулом танков, криками солдат, воем и взрывами снарядов, которые выбрасывали из окопов вместе с землей и балками перекрытий человеческие тела.

 Стальные машины помчались в атаку, снося на своем пути все: деревья, проволочные заграждения, блиндажи, огневые точки.

 В один из танков попал вражеский снаряд – танк загорелся, и оставшемуся в живых танкисту-стрелку стоило неимоверных усилий открыть обожженными руками крышку люка. Но пламя пожирало его одежду, и танкист повис на краю люка. Он бы и сгорел, если бы не пробегавший мимо неизвестный солдат, который, рискуя собственной жизнью, вытащил его танка.

 Танкист остался жив, но самого бойца танкист так и не нашел: может быть, он не счел нужным докладывать о столь незначительном с его точки зрения, случае. Так или иначе, но этот пехотинец так и остался неизвестным.

 В другой танк со стрелком попал в ловушку – он наскочил на большой пень, оставленный немцами. Не было никакой возможности подрубить этот пень. При попытке это сделать был убит механик, а танк так и остался стоять, обстреливаемый минометами и пулеметами. И погиб бы танк, если бы не автоматчик, проползавший мимо. Он дал несколько очередей по пню, танк высвободился и помчался дальше. А неизвестный автоматчик так и остался неизвестным.

 Скоро весть о неизвестном спасителе распространилась по всей танковой части. И танкисты дали этому бойцу имя – Пугаев. Неизвестно, был ли на самом деле такой человек, или танкисты выдумали его, важно то, что Пугаев всегда приходил на помощь в трудную минуту. Все знали это и верили в бессмертие Пугаева.

 Было еще несколько случаев, когда неизвестный боец помог единственному оставшемуся в живых наводчику вести огонь из пушки по вражеским танкам, вынес из боя тяжелого раненного водителя танка.

 Солдат Пугаев не бросался под немецкий танк со связкой гранат, не закрывал собой амбразуру огневой точки, не направлял горящий самолет на вражеский эшелон, не вызывал огонь на себя, находясь в расположении противника. Но он спас жизни многим людям, он воевал против фашистов, выполняя долг советского человека. Разве это не есть подвиг? Он спасал и артиллеристов, и танкистов, и летчиков.

 Это не входит в воинский устав, но входит в устав жизни советского человека, поэтому, пока есть советский народ, есть и будет солдат Пугаев, который придет на помощь в любую минуту.