**Доброходова Евгения Александровна**

**МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5»**

**города Обнинска**

**9 класс**

Хороший командир. Посвящается памяти л-та Степина М.И.

Здравствуй, отец!

Я долго не решался написать. Сначала, в 41-м мы тяжело отступали. Когда вырвались из-под Вязьмы, писать было некуда – наша Жуковка уже была в оккупации. Я слышал, что стало с Матреновкой, какие зверства творили эти нелюди… Я и сейчас не знаю, получишь ли ты мое письмо. Но верю, что ты выжил. Ведь ты сам всегда учил меня быть стойким и сильным.

«Помни, ты – красный командир! Хороший командир укрепляет веру солдата и относится к нему так, будто перед ним — родной сын», - эти слова ты сказал мне на прощание. Эх, батя, скольких таких сыновей я оставил еще под Вязьмой! Мы тогда попали в окружение. Первый раз. Среди моих бойцов было много тех, кто был намного старше меня. Мне казались они стариками, хотя им было по 30-40 лет. От меня все ждали спасительного решения, а я боялся. Страх был повсюду – обстрелы, боль, смерть, невероятный голод и усталость до окаменения мышц. Но больше всего я боялся, что мой страх увидят другие, я боялся не стать хорошим командиром. Этот страх, наверно, и помог выжить.

Я знал, что нельзя останавливаться, в этом было наше спасение. Дорог почти не было - невероятная, гулко чавкающая грязь заставляла нас буквально на руках выталкивать нашу полуторку. Машина, казалось, была нашим спасением. Но шли мы очень медленно. Я никак не мог решиться оставить технику. Однажды ко мне подошел боец, он был один из немногих моих ровесников. Володя, так его звали, ничего не спрашивал, не требовал. Разговор завязался сам собой. Володя рассказывал о семье, о том, что после войны хочет продолжить дело своего деда - разводить лошадей. Он очень смешно всем доказывал, что его фамилия Доброходов – лошадиная: «Доброходами называют быстрых и выносливых коней, не то что наша полуторка!». После такого мирного разговора с Володей, я понял, что не в технике спасение, а в нас самих. Оставив нашу многострадальную полуторку, мы стали двигаться через лес.

Вспоминая сейчас, как мы шли, мне трудно передать это словами. Постоянный голод, холод, дикая усталость снижали волю к жизни, делая жизнь какой-то постоянной пыткой. Но мы находили силы, чтобы двигаться дальше, стараясь вырваться из окружения. Помогали разговоры о послевоенных планах, рассказы о семьях. Ночью мы жались друг к другу, чтобы согреться. Костры не разводили – опасались обстрелов. Из еды оставалось немного крупы, кашу мы не варили, просто жевали зерна. Мы шли шестые сутки подряд без сна, с трудом передвигая ноги. Сил на разговоры уже не было. В лесу к нам присоединилась еще одна группа бойцов. Вместе мы смогли прорваться из окружения.

Когда мы, наконец-то, вышли к основным нашим силам, я оглядел свою роту. От нее осталось 5 человек – израненные, грязные, обросшие, сильно исхудавшие, в лохмотьях, буквально шатались от голода и усталости. Бойцам раздали кашу – простая гречка без соли, но горячая! От вкуса и запаха еды сильно кружилась голова.

Четверых моих бойцов комиссовали по ранениям и контузии. Со мной остался только Володя Доброходов. Его я потерял в декабре, под Москвой. Мы пошли в атаку, а Володя остался нас прикрывать с фланга. «Ты хороший командир, Степин» - сказал он мне. Больше я ничего о нем не слышал – Володя пропал без вести. Так, от первой моей роты никого не осталось.

Потом было еще очень много потерь. Самое тяжелое на войне – это терять людей, тех с кем бок о бок, в жару и холод вгрызался в каждый клочок земли, с кем делил и жизнь, и смерть. Каждого своего бойца я помню. Все они как живые стоят передо мной. Но особенно мне запомнился один парень, с довольно необычным именем Жан.

Жан попал ко мне в роту в 43-м, после Сталинграда. По военному билету его звали Иван Костин. Говорил, что специально так назвался, опасался, что с «нерусским» именем его за своего не примут. Забавно, но все его звали Жаном, и более «своего» товарища я не встречал. Он всегда с готовностью выполнял любые указания, даже самые сложные и опасные. У нас даже пропускной пароль был «Жан Костин». Именно Жану я обязан жизнью.

В то время мы вели тяжелые бои на подступах к Крыму. Наш батальон шел впереди, прикрывая зенитный полк. Поначалу мы двигались по саду, не заметно. Но когда сад закончился, мы оказались на открытом поле. Вдруг на нас из-за леса двинулась целая армада немецких самолетов. От их гула дрожал воздух. Тут же разом ударили наши зенитки. Самолеты стали беспорядочно разгружаться. На наши головы сплошным потоком сыпались авиабомбы и сбитые немецкие самолеты. От грохота и разрывов ничего не слышно. Сквозь гарь и дым вижу: Костин что-то кричит. Мгновение, и нас накрыло волной от взрыва. Я лежу, не могу пошевелиться – засыпало землей. Дышать почти невозможно. Я уж думал все, конец. Но тут Жан меня вытащил, руками откопал. Сам весь черный от земли, только глаза светятся. Я огляделся – вокруг не было ничего живого, ни поля, ни сада. Мы стояли вдвоем в дыму посреди развороченной земли. Так я в очередной раз потерял свою роту.

С тех пор прошло полгода. У меня новое пополнение. Мы уже в Крыму и завтра предстоит решающий бой. Я уверен, мы победим! И в этот раз я сохраню своих бойцов.

Отец, прости, что раньше не писал. Остается так мало времени, и так много хочется сказать. Война скоро закончится, мы уже столько сделали для победы! Не далек тот день, когда будем праздновать полное освобождение нашей советской земли от фашистской нечисти. Я вернусь и обязательно найду тебя. Тогда мы обо всем поговорим, как раньше. Я стану хорошим командиром, ты еще будешь мной гордиться!

На этом прощаюсь.

С любовью и почтением, твой сын Михаил.

8 мая 1944 г.

Уважаемый Иван Гурьевич!

С прискорбьем сообщаю, что Ваш сын лейтенант Степин Михаил Иванович, 9 мая 1944 года героически погиб при освобождении Севастополя. Находясь впереди своей роты, тов. Степин ворвался в город и уничтожил до 18 станковых пулеметов противника, лично гранатами и из пулемета уничтожил около 70 вражеских солдат и офицеров. В этом бою Ваш сын пал смертью храбрых. Рота тов. Степина беспрепятственно продвинулась вперед и освободила город Севастополь.

Л-т Степин Михаил Иванович за проявленное мужество и героизм представлен к присвоению звания Героя Советского союза.

С уважением, командир полка п-к Передриенко. 15 мая 1944 года.