**2021/22 учебный год**

**Титульный лист**

**Субъект Российской Федерации**

Брянская область

**Город (населенный пункт)**

П. Комаричи

**Полное название образовательной организации**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Комаричская средняя общеобразовательная школа №1»

**Ф.И.О. участника Конкурса**

**Зайцева Софья Андреевна**

**Класс (курс), в (на) котором обучается участник**

10

**Тематическое направление**

Дети в истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов

**Жанр сочинения**

Рассказ

**Тема сочинения**

Суп с варениками

Суп с варениками

Мишка шел умирать… Сегодня утром немцы нашли за огородами картофельные ямы, в которых жительницы села Ковшово почти целую неделю прятали своих детей. Всех ребятишек вытащили и теперь гнали куда-то, злобно тыча в худенькие спины прикладами автоматов и резиновыми дубинками. Никто из них не кричал и не плакал: чувствовали, что вот-вот произойдет что-то страшное, непоправимое. Даже самые маленькие испуганно молчали, тревожно поглядывая на старших. Их, конечно, расстреляют – в этом Мишка не сомневался.

Сзади вдруг послышался резкий грубый окрик. Мальчишка оглянулся: высокий немец в каске и серой форме с ремнями размахивал дубинкой и кричал что-то на немецком. Колонна двинулась быстрее. «Какой же противный у фашистов язык, злой какой-то, - с отвращением подумал Мишка. – И слова, как будто топором рубленные. Собаки и те приятнее лают».

Страшно ему было идти за немецкими палачами, которые полсела уже извели, да что поделаешь. Вспомнилось, как ночью мама с соседкой тетей Верой собирались в поле, чтобы накопать мерзлой картошки, которая осталась с осени. Из этой картошки и каких-то еще опилок женщины готовили на кострах лепешки и приносили детям. Уходила мать и наказывала: «Ты, Михаил, в семье теперь главный мужчина. Следи за маленькими, сестру береги. Если не вернусь, будешь ей и за отца, и за мать». Мальчишка украдкой посмотрел на Анютку, пятилетнюю свою сестрёнку: она, кажется, и вовсе не понимала, что происходит, только быстро перебирала слабыми ножками, изо всех сил стараясь не отставать от брата. Сжалось Мишкино маленькое сердечко, как будто водой горячей его окатило, колючий комок в горле застрял, не давая вздохнуть. «Эх, мамка, мамка, - прошептал мальчик, - придешь ты вечером, а нас уже нету…»

Снова крик. Колонна остановилась на краю села, недалеко от колхозного клуба. Мишка встал на цыпочки и увидел десяток вооруженных солдат и еще много детей, кажется, из соседней деревни. Рядом с ними стояла женщина в белом халате и что-то торопливо объясняла. «Это же Ольга Васильевна, фельдшер из медпункта, она еще в школе работает, - прошептал кто-то из ребятишек. – Интересно, зачем она здесь? Прививки что ли делать будут?»

Через несколько минут к клубу подъехал крытый грузовик. Женщина в белом халате громко называла имена и фамилии, детей подводили к машине, а немецкий офицер что-то отмечал в своем блокноте. Стало ясно, что убивать их сегодня не станут, а повезут куда-то в этом огромном страшном фургоне. Взрослые часто рассказывали о том, как людей увозят в Германию, мучают в концлагерях и заставляют работать. Но зачем же фашистам понадобились дети? Что теперь с ними будет? Мишка забеспокоился, крепко сжал худенькую Анюткину ладошку. Не хватало еще потеряться. Что он потом матери скажет?

Через полчаса грузовик, набитый детьми, тронулся в путь. Ехали почти двое суток. Спать было невозможно, несколько раз детям приносили воду в больших жестяных ведрах, еды не давали совсем. На вопросы не отвечали, говорили только, что везут в лагерь и что там всем будет хорошо. Кто-то из старших ребят слышал, что тогда в деревне их хотели расстрелять, но женщина в белом халате помогла, «выпросила» для них жизнь.

В лагерь прибыли к концу третьего дня. Мишка не знал, куда их привезли, но это была точно не Германия. На огромном поле, огороженном забором с колючей проволокой, находилось множество бараков, были еще какие-то каменные сооружения с высокими трубами и здания, напоминавшие деревенский медпункт. Больше всего мальчика тревожили именно эти выбеленные домики и еще люди в белых халатах, которых на территории лагеря оказалось подозрительно много.

Детей отвели в баню, где почему-то не оказалось горячей воды, заставили помыться и переодеться в какие-то серые костюмы, похожие на больничные пижамы. Выдали уродливые ватные халаты и сообщили, что теперь они будут «работать» донорами. Да-да, именно донорами. Очень скоро стало известно, что Мишка, Анютка и другие дети в лагере были основными поставщиками крови для раненых немецких солдат – ее брали еженедельно, не обращая внимания на возраст и состояние здоровья. Кормили в лагере очень плохо: на завтрак и ужин давали хлеб и чай, а на обед – запаренную в кипятке капусту, поэтому восстановить силы к следующей сдаче крови было невозможно.

Мишка заметил, что некоторым детям в лагере давали особую еду. Это был настоящий картофельный суп, в котором плавали аппетитные кусочки теста, напоминавшие вареники. Все очень завидовали счастливчикам и страстно мечтали заполучить сытный обед. Однажды Анютка расплакалась за столом. Она дергала братишку за рукав и шептала: «Мишка, Мишка, а когда же нам дадут вареников? Я тоже хочу. Хочу суп с варениками…»

Откуда же было знать пятилетней девочке, что особый обед полагался только тем ребятишкам, у которых крови уже почти не оставалось. И получали они его перед последней процедурой…

Ребятам из Ковшовки повезло. Всего полтора месяца они провели в Белорусском лагере смерти. В конце мая их и других ребят освободили и отвезли домой, в Смоленскую область. Конечно, они были ослаблены и крайне истощены. Мать целыми сутками не давала еды Мишке и Анютке, несмотря на слезы и мольбы детей. Так и сидели несколько дней со связанными руками, получая только немного хлеба и глоток воды. Зато выжили!