**2021/22 учебный год**

**Титульный лист**

**Субъект Российской Федерации**

Брянская область

**Город (населенный пункт)**

 Унечский район, с. Высокое

**Полное название образовательной организации**

Муниципальное общеобразовательное учреждение – Средняя общеобразовательная школа с. Высокое

**Ф.И.О. участника Конкурса**

Суслаева Анна Михайловна

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

7

**Тематическое направление**

Военные преступления нацистов и их пособников против мирных жителей на оккупированной территории в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов

**Жанр сочинения**

Рассказ

**Тема сочинения**

Беги, сынок!

Беги, сынок!

Рассказ

 Они шли по разбитой дороге, поддерживая друг друга. Женщины, старики, дети -- евреи, согнанные со всего района в гетто. Останавливаться было нельзя – сразу удар прикладом или выстрел в спину. Мартовский холодный ветер обжигал лица, мёрзли руки и ноги, страшно хотелось есть.

 Соломон шёл рядом с мамой и сестрёнками. Девочки украдкой вытирали слёзы, а он понимал, что ждёт их впереди: видел, как расстреливали невинных людей во дворе гетто. И вдруг услышал шёпот матери: « Беги, сынок…»

 И Соломон побежал. Сначала юркнул в куриный лаз, а оттуда - в сарай. Сидел там до темноты, боялся, что найдут полицаи. Ночью подросток уже брёл по просёлочной дороге, старался не плакать и надеялся на чудо – а вдруг кому-то ещё удалось бежать! Надежда согревала, а память возвращала в родной дом, наполненный смехом сестёр и запахом свежего хлеба. Мама пекла халы, а отец шил сапоги (Бениамин Бажалкин был известным в Унече сапожником). Соломон делал уроки – он занимался в хедере, любил идиш и математику. Воспоминания нарушил тихий голос: «Ты откуда, сынок?»

 В темноте Соломон увидел женщину. Она взяла его за руку: «Пойдём, малый, в хату, а то замёрзнешь».

 В доме было тепло. Соломон не заметил, как уснул. А утром рассказал приютившей его бабушке Дуне о том, как евреев и цыган вели на расстрел. Среди них были его мама Люба и сестрёнки. Что с ними, он не знает. Женщина посмотрела на мальчика и решила ничего ему не говорить. Она слышала от соседей, что все пленники гетто были расстреляны. Значит, Соломон теперь сирота.

 Мальчик, улыбаясь, рассказывал о маме, активной и решительной, до войны возглавлявшей общественный уличный комитет, о восьмилетней двоюродной сестре Милочке, приехавшей из Ленинграда на каникулы летом 1941 года. Когда баба Дуня спросила про отца, заплакал: « Полицай убил в соседнем дворе».

 Соломон вспомнил, как провожали двоюродных братьев на войну, как бегали с мальчишками смотреть на эшелоны с солдатами. Он закрыл глаза и как будто снова услышал разрывы снарядов и увидел страшную картину: весь город затянуло черным дымом. Это бомба попала в цистерну на нефтебазе. Соломон был там и помогал откатывать вторую цистерну, чтобы она не взорвалась.

 Баба Дуня слушала рассказ мальчика и тихо молилась: «Господи, сбереги сиротских детей, спаси их от бед, от всех врагов видимых и невидимых покровом твоим защити». Она плакала, слушая, что говорит Соломон о жизни в гетто: «Нас били, выгоняли рыть траншеи, разгружать вагоны. Тех, кто не мог работать, расстреливали на месте. Однажды я увидел, как застрелили старика и написали: « Этот жид убит потому, что он не работал». Соломон замолчал, вспомнив, как фашисты избивали его двоюродного брата, а потом мёртвого волокли по улице. Мальчику стало страшно, как было тогда в гетто, когда он брал Милочку на руки, прижимал к груди, чтобы унять дрожь сестрички, пугавшейся от каждого крика и выстрела. Он стиснул зубы и застонал.

 Ранним утром баба Дуня вывела Соломона к опушке леса и сказала: «Иди, сынок, в лес, там твоё спасение».

 По лесной дороге брёл худенький, измождённый мальчик, у которого фашисты отняли детство, дом, семью. Тогда он ещё не знал, что в Унече 15марта 1942 года 342 человека были расстреляны на территории бывшей сенобазы, среди них – его мама и сестрички.

 Соломон еле передвигал ноги. Он устал, хотелось спать – и вдруг увидел людей. Понял – партизаны. Спасён! И тут снова вспомнил слова мамы: «Беги, сынок…»

Слёзы текли по грязным щекам Соломона: «Мамочка, ты спасла меня…»

 В марте 1990 года на железнодорожном вокзале станции Унеча стоял пожилой мужчина. Это был Соломон Бениаминович Бажалкин, бывший узник еврейского гетто. После войны он окончил военное артиллерийское училище в Ленинграде, потом служил в Луге, заочно учился в академии, стал преподавателем кафедры ракетных установок. Ушёл в отставку в звании полковника.

 Мартовским утром Соломон Бениаминович прощался с родным городом: уезжал в Израиль. Рядом с ним стояла взрослая дочь Люба. Она никогда не видела свою бабушку, но была благодарна ей за спасение отца.