**Краткое содержание романа А.Н.Лозневого**

**«Эдельвейсы - не только цветы».**

**Часть 1.**

Степана Донцова, бывшего комбайнёра, взводный, лейтенант Головеня, оставил взорвать горючее, чтобы оно не досталось фашистам. Солдат вспоминает отступление, хутор Гречишки, именно здесь пулемётно-артиллерийский батальон, где служил Донцов, понёс большие потери.

Отступление советских войск. Во взводе лейтенанта Головени осталось двое рядовых, Вано Пруидзе и Степан Донцов, и один сержант, Жуков. Головеня – молодой, с еле пробившимися усиками, стоял на дороге и встречал солдат, отставших от своих частей, направлял их за насыпь. Никто не ставил перед ним такой задачи. Он сам взял её на себя: поступал так, как велела совесть. Солдаты долго чинили паром для переправы. Много людей и повозок переправили бойцы через реку, а во время последней переправы через горную реку паром взорвали фашисты, и Головеня со своими людьми оказался в холодной горной реке. Пруидзе и Головеню удалось найти друг друга, и они пошли в лесок, невдалеке начинались высокие Кавказские горы.

Степан Донцов у станицы Бережной. Здесь он должен был встретиться с Пруидзе и Головеней. Но станица занята фашистами, и Донцов попал в плен.

Пленение Донцова видел спрятавшийся в кустах старый пастух из деревни Выселки, Матвей Митрич Нечитайло. Вот уже три дня, как молодые, здоровые парни угнали из станицы скот, чтобы не достался врагу, а его, старика, оставили в станице. Матвей Митрич переживает из-за отступления советских войск. Найдя оставленную Донцовым винтовку, старик берёт её с собой.

В кабинете директорв школы в станице Бережной с удовольствием расположился молодой, чисто выбритый, с прямым, удлинённым носом и светлыми усиками обер-лейтенант Хардер. К нему в кабинет входит Квако, которого Хардер знает почти год. Это предатель, он служит немцам. Происходит встреча Квако с Фоксом, полным, лысым фашистским офицером. Андрей Квако – уроженец Сухуми, прекрасно знает местность и должен помочь фашистам через горный перевал добраться до Сухуми. Фохт говорит Квако, что он теперь русский солдат Зубов, даёт ему потрёпанную красноармейскую книжку; Зубов должен немедленно отправиться на перевал, примкнуть к группе отступавших русских солдат, стать у них своим парнем-фронтовиком; по пути радировать о положении дел в горах; дойти до Сухуми и там разведать обстановку. Андрей Квако подписывает расписку, где говорится о расстреле за неисполнение приказа Фохта.

Квако мечтает, как он снова завладеет уютным отцовским домом в Сухуми, который был куплен ещё до революции и в котором родился Андрей. Два этажа, магазин, винный погреб… из окна видно море…

Головеня и Пруидзе на станции ждут Степана Донцова, но видят его в сопровождении гитлеровца с автоматом. Они освобождают Степана, но фашист успел ранить Головеню в ногу.

Спрятав винтовку, дед Нечитайло пошёл в Выселки, но по дороге его поймали фашисты и приказали быть проводником в горах. Старик сказал, что не знает дороги, и его бросили в подвал. Старый пастух переживал за восемнадцатилетнюю внучку Наталку, которая осталась в доме одна. У Наталки была подруга-немка, Тышлер, от неё Наталка и научилась хорошо говорить по-немецки. Вспоминает Митрич и о том, как воевал с белогвардейцами …

Вано Пруидзе вспоминает родной Сухуми, глинобитный дом матери, погибшего под Ленинградом старшего брата, любимую девушку Лейлу…

Головеня с Пруидзе и Донцовым пришли в хутор Выселки и тайно зашли в дом к Митричу, где была одна Наталка. Она накормила, напоила солдат и рассказала о себе: отец с первого дня войны мобилизован; мать вскоре умерла, брат Петро учился в Крыму, а где теперь – неизвестно. А сейчас вот и дед пропал… Весь день друзья провели в Выселках, а ночью ушли в горы.

Совсем скоро в калитку Наталки вошёл ещё один солдат с перевязанной рукой, попросил поесть и чего-нибудь в дорогу. Это был Зубов – Квако. Он попытался надругаться над левушкой, но выручила собака Серко. Заплакала Наталка от одиночества, вспомнила, как в институт иностранных языков собиралась поступить, да война помешала…

Подменяя друг друга, Донцов и Пруидзе уже много часов несли раненого командира. Хотелось есть: у Наталки они постеснялись попросить еды в дорогу. Им постоянно вспоминалась эта красивая, добрая девушка. Воинам пришлось войти в хутор, чтобы попросить покушать. Хозяйка их хорошо приветила, накормила, а потом спрятала в погреб, так как послышался шум мотора: во двор въехал фашистский танк.

Зубов – Квако, уйдя от Наталки, шёл по дороге и вспоминал прошлое. Арнольд Квако, его отец, собирался бежать в Персию (так до 1935 года назывался Иран), но его поймали советские пограничники. И хотя потом отпустили, но всё после этого пошло кувырком: отец стал пить, потерял надежду на возвращение старых порядков, но лютую свою ненависть к Советской власти сумел он передать и сыну, Андрею. Незадолго до войны, прослужив два года в одесском гарнизоне, Андрей Квако демобилизовался и поступил работать в портовую контору. С приходом немцев он сразу пошёл в фашистскую комендатуру, сам вызвался помогать оккупантам. И многое сумел сделать для немцев. А фашисты что-то не очень щедро расплачиваются за его услуги… Задумавшись, Квако и не заметил, как пришёл на бахчу, где и убил старика – сторожа.

Головеня, Донцов и Пруидзе долго сидели в погребе, ожидая отъезда фашистов. Наконец ночью им удалось уйти с хутора.

В доме Наталки на постой остановился пожилой фашистский майор Шульц. Его денщик Курт пытался заигрывать с ней, но она пригрозила, что скажет обо всём Шульцу, и Курт в отместку приказал солдатам освежевать корову. Шульц вечером стал приставать к Наталке, но она хитростью завладела его оружием и сумела убежать.

Пруидзе, Головеня и Донцов уходили всё дальше в горы. На тропе они встретили солдата-фронтовика в потрёпанной форме и с рукой на перевязи. Им оказался Зубов. Так Пётр Зубов оказался в отряде Головени.

Тем временем Митрич пришёл домой, но Наталки дома не оказалось. Он идёт к Дарье, матери Егорки, работающего подпаском у Митрича.

Головеня, Донцов, Пруидзе, идя в горы, дошли до горной реки и искупались; только Пётр Зубов (Андрей Квако) не стал купаться. Головеня от души хохотал над Пруидзе и Донцовым, которые, как мальчишки, баловались в воде. Неожиданно бойцы услышали лай собаки: это Наталка с Егором, убегая из занятого немцами хутора, бежали в горы. Зубов в это время уходит подальше в горы и радирует немцам, что путь в горы свободен. Наталка напряглась, увидев Зубова, но решила никому ничего не рассказывать о неприятном случае. В кустах снова раздался шорох, и на поляну вышли ещё несколько солдат. Среди них Наталка с радостью увидела деда. Между ними был и бывший рядовой из отряда Головеня, Крупенков. С ним у лейтенанта были сложные отношения, да и сейчас солдат сторонился командира.

Состоялся разговор между Матвеем Митричем и Головеней. Старик предложил держать перевал около Орлиных скал (там ни в сторону, ни в бок свернуть – одна тропа, как верёвочка. Здесь целую роту фашистов можно сдержать). Командир сказал, что подумает; он понемногу выздоравливал, мог уже наступать на раненую ногу.

Продвигались всё дальше в горы, Вано Пруидзе и Степан Донцов всё время подсмеивались друг над другом. Степан иногда с ностальгией вспоминал свою деревню Дибровку под Белгородом, мать, любимую девушку Галю. Наконец дошли и до Орлиных скал: увалы, перекаты, угрюмые утёсы, между утёсами и рощей каменная площадка, справа от неё – пропасть. Головеня, морщась от боли в раненой ноге, нагнулся и посмотрел в пропасть: внизу такие же камни, хаос, где-то шумит вода. Место действительно оказалось очень удобным для обороны. Лейтенант Головеня принял решение защищать Орлиные скалы, чтобы отрезать фашистам дорогу в Сухуми (там, за перевалом, находился город).

К Орлиным скалам нельзя подойти незамеченным. Каждый, кто попытался бы пройти, должен ступить на открытую каменную площадку, на пятачок, откуда некуда было свернуть: слева гранитная стена, справа – пропасть. В любом случае попадаешь под губительный огонь защитников перевала.

Наталка рассказала командиру, что Зубов приставал к ней, как чуть не убил Серко. У Головени состоялся серьёзный разговор с Петром Зубовым. Командир назначил Наталку санитаркой.

Головеня насчитал в отряде 17 человек и приказал готовиться к обороне.

Пётр Зубов близко сошёлся с рядовым Крупенковым, который держался обиняком от всех воинов, вёл с ним беседы, пытаясь перетянуть его на свою сторону.

Тем временем к отряду прибивались всё новые и новые солдаты, отставшие от своих частей.

В дневнике немецкого часового, которого «сняли» солдаты, содержались записи о том, что он является солдатом батальона дивизии «Эдельвейс», который находится у подножия гор, совсем недалеко от Орлиных скал, где остановился Головеня со своим небольшим отрядом. Лейтенант задумался: а всё ли он сделал, чтобы преградить фашистам дорогу? В гарнизоне почти нет продуктов, мало патронов, считанное количество гранат. Но поступить иначе он не мог. Рискнул.

 А между тем Наталка и Головеня понимали, что их неодолимо тянет к друг другу.

Гауптман Хардер решил начать поход в горы сразу, как только привезут топографические карты. Только вот с проводниками ему не везёт. Хотя он и сам до войны половину Кавказа как турист прошёл, но с проводником лучше.

Вскоре люди Хардера, стрелки дивизии «Эдельвейс», поймали горца Алибека и хитростью заставили вести их по горным тропам вперёд, через горы, в Сухуми.

На шестые сутки, принеся еду, вернулся Митрич со своей группой и рассказал, что видел немецкую разведку. Командир остался доволен первой вылазкой: в отряде добавилось продуктов, патронов.

Гарнизон укреплялся. Содаты выкладывали из камней ходы сообщения, улучшали маскировку. Минёр Якимович подготавливался к взрыву нависшей над тропой скалы. По замыслу командира взрыв нужно будет произвести в самый последний момент, когда станет ясно, что придётся отходить. Рухнув, скала перекроет тропу. Расчистить завал будет непросто. И пока немцы возятся с ним, пока сумеют восстановить тропу, можно многое успеть сделать. Командир твёрдо решил остановить фашистов, пока не придут наши войска.

Предатель Зубов - Квако решил немедленно радировать Хартеру о гарнизоне лейтенанта. Радиостанция фирмы «Телефункен» удобна: она смонтирована в небольшой коробке. Там же, внутри, питание. Стоит выбросить антенну, нажать кнопку и – работай. Приняв сообщение, немецкий радист передал новое задание: быстро идти в Сухуми, чтобы во время наступления альпийских стрелков не попасться под их пули. Надо уходить.

Приставив бинокль к глазам, рядовой из отряда Головени увидел: по тропе, в лёгкой утренней дымке, двигались немцы. Серо-зелёные фигуры выплывали одна за другой из-за кустов, вытягивались в цепочку. Заняв боевые места, солдаты замерли в ожидании.

Немцы двигались по всем тропам, ведущим на Орлиные скалы. Гитлеровцы не спеша, один за другим, как бы выплывали на облюбованную Головеней площадку, сгрудились там. Слева от них каменная стена, справа – пропасть. Головеня махнул рукой: «Огонь!» Удар был неожиданным. Гитлеровцы заметались из стороны в сторону, но уйти с пятачка было не так просто. Пулемёт хлестал по убегающим, но всё же небольшая группа фашистов проскочилп к Орлиным скалам. Но тут сверху на них полетели гранаты, повалились камни…

 В этом бою был смертельно ранен дед Наталки, Матвей Митрич Нечитайло. Заметили, что куда-то исчез Зубов. А он между тем, выстрелив в преградившего ему дорогу Крупенкова и убив Серко, уже убегал с места боя. Всё это видел Вано Пруидзе, хотел догнать Зубова, но того уже и след простыл… После боя опять заговорили о Зубове. Все отмечали его странное поведение.

Рота «А» фашистской дивизии «Эдельвейс» потеряла взвод. Хардер был вне себя от ярости.

Русскими был захвачен в плен молодой, упитанный лейтенант Пельцер, командир роты альпийских стрелков, который многое знал и который рассказал, что сюда пойдёт большая группа альпийских стрелков из дивизии «Эдельвейс».

Совсем мало осталось защитников Орлиных скал, но духом они не пали. Зато увеличилось количество пулемётов, миномётов, автоматов.

Головеня послал рядового Якимовича в горы, чтобы узнать, есть ли кто выше в горах: наши или враги. Якимович никого не обнаружил. Головеня подумал, что ему надо было тоже сначала идти в Сухуми, собрать побольше людей, вооружить их, а потом уже обороняться. Но кто может обвинить его в том, что он здесь обороняет Орлиные скалы, сдерживая фашистов и дожидаясь наших войск? Не знал Головеня, что генерал Леселидзе уже приказал бросить на Санчарскую тропу стрелковый батальон.

Вторую вылазку фашисты решили предпринять серой, мглистой ночью, в три часа. Обутый в лёгкие чувяки, впереди беззвучно ступал Алибек. Ничего не боятся альпийские стрелки, за их плечами – бои в Норвегии, Греции, да и здесь, на Кавказе. Они хотели бесшумно подойти к Орлиным скалам и неожиданно напасть на русский гарнизон, но проклятый Вилли нечаянно дал очередь из автомата… И тут засвистели русские пули. Атака фашистов снова отбита.

На рассвете бойцы гарнизона поймали Алибека, который назвался пастухом, а сейчас направляется домой. Он рассказал, что фашисты заставили его вести их в горы, и он повёл. После обстрела Алибек сумел убежать от русских и вновь попал к фашистам.

Зубов спокойно шёл к Сухуми, зная, что его никто не преследует. Он снова радировал Хардеру, сообщил о численности гарнизона Орлиных скал. Неожиданно его задержали русские бойцы.

Фашисты вновь предприняли атаку, и тогда лейтенант Головеня ввёл в бой все силы гарнизона. От серьёзных ранений умерли Подгорный и Убийвовк.

Генерал Леселидзе понимал, что немецкие альпийские стрелки теснят наши части, что нам нужны миномёты, которые так необходимы при ведении боя в горах, а также боеприпасы к ним. Ему сообщили, что в Сухуми и его окрестностях создаются добровольческие отряды из гражданских лиц по доставке боеприпасов и продуктов питания в горы. Подобраны надёжные проводники – люди, в основном, пожилые, не подлежащие мобилизации. Почти все они бывшие пастухи, лесничие, много лет жившие в горах; такие знают каждую тропку. Недавно генерала Леселидзе вызывал в Кремль сам Сталин, назначил его командующим 46-ой армией, говорил о замыслах немцев, рвущихся на Кавказ, и дал понять, какая огромная ответственность лежит на плечах генерала.

А над Орлиными скалами уже кружили фашистские бомбардировщики, сбрасывая свой смертоносный груз. Донцову удалось сбить один бомбардировщик. А альпийские стрелки уже по тропам приближаются к Орлиным скалам. Егорка увидел, как Пруидзе, державшего над головой гранату и стоявшего у самого края пропасти, окружали немцы и зажмурил глаза от страха. Через несколько секунд, открыв глаза, мальчик не увидел Вано…

Уже нет Егорки, который помог взорвать скалу над основной тропой, где двигались фашисты; уже Головеня командует, что надо отступать… Тут и там видны серые немецкие каски… Вот они, немцы… И вдруг Донцов застывает от изумления: в тылу, на дедовой тропе, свои… И слышит громкое, раскатистое русское «Ур-р-р-р-р-р-р-а-а-а-а!» Это подоспели наши…

**Часть 2.**

Арестованного Зубова между тем вели совсем в другую сторону от Сухуми. Становилось страшно: в Орлиных скалах его узнают, будут расспрашивать, и тогда размотается весь клубок… Зубова – Квако привели к капитану Колнобокому. Невысокий, узкоплечий, он долго молчал, поэтому Зубов уже стал нервничать… Многое из «своей фронтовой биографии» рассказал Зубов командиру, не до конца поверил ему комбат, подумал: «Вернётся уполномоченный СМЕРШ, пусть поговорит». Внезапно началась фашистская бомбёжка.

Медленно тянулись на юг в сторону Сухуми раненые бойцы горно-спасательного батальона капитана Колнобокого (а вместе с ними и бойцы из отряда Головени), хоть и недолго пробывшие в Орлиных скалах, но успевшие многое испытать, познать всю тяжесть войны в горах. По приказу Колнобокого тяжелораненых солдат на самолёте эвакуировали в Сухуми для лечения (среди них был и лейтенант Головеня). Немцы участили огневые налёты на Орлиные скалы, засылали лазутчиков, диверсантов, переодетых в советскую военную форму. Немец, сдавшийся в плен, сообщил о намерении Хардера форсировать горы до наступления холодов (так приказал фюрер).

Оказавшись вновь на Орлиных скалах, Зубов старался всем понравиться, лез из кожи вон… Смог понравиться своей исполнительностью молодому сержанту Калашникову, который раскрыл ему секреты об огневых точках русских на Орлиных скалах и поставил Зубова часовым. Каково же было на следующий день удивление и Калашникова, и всех бойцов, когда Зубова не оказалось на месте… Многие бойцы, как оказалось, с недоверием относились к Зубову… У края обрыва, где должен был прохаживаться Зубов, нашли его пилотку, решили, что он упал ночью с обрыва. Доложили об этом капитану Колнобокому, и тот приказл искать Зубова в ущелье (всегда у него были сомнения насчёт Зубова). Но пулемётчика Зубова нигде не было…

Вот наконец раненые во главе со Степаном Донцовым увидели Сухуми, утопающий в зелени, и Чёрное море. Радости людей не было предела… Особенно радовалась Нааталка, ведь в одном из госпиталей Сухуми находится её любимый, лейтенант Сергей Головеня, который стал таким близким и родным для неё.

А между тем в санчасть, где был сержант Калашников, принесли контуженного Вано Пруидзе. Он был весь в ссадинах, синяках, часто впадал в беспамятство. Капитан Колнобокий сразу понял, что это боец из отряда Головени. От Пруидзе капитан узнал, что Зубов был в отряде Головени и сбежал… С этим человеком всё было ясно…

В комендатуре Сухуми Наталку допрашивали: кто такая, как сюда попала, откуда знает немецкий язык, почему с собой нет никаких документов. Наталка ничего не утаила… Её отправили на пункт проверки: всё было строго, всё-таки прифронтовой город. В комнате, куда привели Наталку, было уже несколько женщин.

А в это время у Степана Донцова врач осматривал рану: загноение… Мест в госпитале не оказалось, и Степан после перевязки пошёл искать дом Пруидзе. Ведь здесь, в Сухуми, Вано вырос, здесь, по его словам, остались его старенькая мама и любимая девушка. Как им сказать, что Вано больше нет? Последний раз Степан видел его с гранатой в руках бегущим по краю пропасти… Потом, когд бой затих, не было его ни среди мёртвых, ни среди живых… А если и упал в пропасть, то вряд ли остался жив… Сильно горевал по другу Степан: больше года воевали вместе.

Донцов подошёл к низкому глинобитному домику с дырявой крышей, открыл калитку и увидел седую, сгорбленную старуху, а рядом с ней – чёрненькую, стройную девушку (Донцов сразу понял, что это любимая девушка Вано, Лейла). Долго колебался Донцов, рассказывать или нет о смерти Вано, и всё-таки рассказал: пусть знают родные, каким смелым бойцом он был. Вскрикнула, хватаясь за голову, Лейла. Замерла в мучительной позе мать. Еле передвигая ноги, шёл Степан из дома, в котором оставил неизбывное горе и, переждав у моря конца налёта немецких «мессеров», пошёл в комендатуру.

Узнав, что Донцов из отряда Головени, сидевший за столом капитан долго жал руку Степану, а потом сказал:

- Многие через перевал отступали. А кто подумал о его обороне? Все поспешали в Сухуми… А Головеня подумал. Ему никто не приказывал, а он остановился, организовал оборону… Это и есть героизм! Теперь все знают лейтенанта Головеню и его бойцов! Герои!

Степану капитан выдал направление в часть, и солдат поспешил на вокзал. Но не мог просто так он уехать, не повидав своего командира. Часа полтора ходил по городу, но госпиталя, в котором лежал Головеня, так и нее нашёл. Неожиданно Донцова арестовали.

А Наталка тем временем шла на работу санитаркой в госпиталь (у неё было направление). В этом госпитале Сергея не оказалось, и девушка, работавшая в канцелярии, подсказала Наталке, что в Сухуми ещё 3 госпиталя. Нашла Сергея она в госпитале, который находился в здании бывшего санатория. Назвалась женой, и только тогда пропустили её к Головене.

Худой, побледневший, со шрамами от пуль, Головеня лежал на кровати и, увидя Наталку, как-то неестественно встрепенулся. Теперь Наталка работала по ночам, а дни проводила возле Сергея. Он поправлялся после операции. Однажды раненых навестил сам генерал Леселидзе, и Головеня решил написать ему, как нужны в горах миномёты, без них тяжело бить фашистов.

Алибек вёл немцев вперёд, в горы. Частый, холодный, нудный дождь и чертовский ветер пронизывали до костей… Спрятаться бы от проклятых немцев в какую-нибудь расщелину… Но как от них уйдёшь? Такие же мокрые, унылые, как бездомные псы, молча слонялись гитлеровцы. Хардер поторапливал батальон, не давал им застаиваться на месте. Он торжествовал: русские оставили Орлиные скалы, отступают. Если так пойдёт, то его батальон, пожалуй, одним из первых пробьётся к морю.

Алибек понял, что фашисты, которых он ведёт, рвутся в Сухуми. Да, до Сухуми недалеко, но зачем Алибеку туда? На пути его родное селение – Сху. Там дом, жена… Стоит ли немцев вести туда? Но попробуй откажись – сразу расстрел. И опять смирился со своей судьбой Алибек. Нет, Алибек не считал себя виноватым: отступление начал не он. Но всё больше задумывался над своей судьбой. Хардер сказал, что назначит его старостой, заживёт тогда Алибек со своей женой в довольстве, в сытости. В его руках будет власть: как захочет, так и сделает, что скажет, так и будет. Это ему нравилось, но он и побаивался: в деревне есть коммунисты, комсомольцы, депутаты, активисты. Не захотят они старосты.

Мечты Алибека были прерваны: его вызвал к себе Хардер. Напоив и накормив горца, он заговорил о том, ради чего вызвал Алибека. Ночью ему предстоит провести в Сху, где расположился капитан Колнобокий со своими людьми, немецких солдат. Что там будут делать солдаты – Алибека не касается. Он лишь доведёт их до места и покажет некоторые дома. За выполнение задания – награда и пост старосты. Что ж, Алибек хорошо знает, как зайти в селение с юга, то есть с той стороны, откуда русские не ждут нападения. Однако душу точил червячок: всё ли будет так, как задумано?

Батальон Колнобокого осел в Сху. Все попытки задержать врага были тщетными. Немцы наседали, шли по пятам. Но когда Колнобокий увидел, что фашисты у них в тылу, приказал отступить и оставить селение Сху.

 Хардер въехал в селение на гнедом дончаке. Его сопровождала целая свита, как будто это был сам шеф дивизии «Эдельвейс».

Став старостой, Алибек надел новый бешмет, напялил на голову белую папаху. Власть есть власть. Две лучшие комнаты он отвёл Хардеру, а в третьей, тесной и тёмной, разместился сам с женой. Жена Алибека, Асият, робкая, пугливая, была рада возвращению мужа домой, но её пугали недвусмысленные взгляды офицера и солдат. Она поделилась своими сомнениями с мужем, но он её успокоил.

Вечером Хардер позвал Алибека к себе, чтобы напоить его: фашисту Асият очень понравилась: у неё большие чёрные глаза, тугие косы и очень тонкая талия. Совсем юная, перетянутая пояском, она показалась Хардеру даже лучше его любимой француженки, на которую она была так похожа. Когда Алибеку стало совсем плохо от выпитого, Хардер вывел его на улицу, а сам пошёл к Асият. Долго вырывалась молодая женщина, наконец дотянулась до старого самодельного дедова кинжала, который висел на ковре, и, рванув из ножен, с размаху ударила немца в живот.

Не помня себя, будто в бреду, выскочила во двор к мужу. Алибек сразу всё понял. Одно слово Асият – и он отрезвел. Злоба перекосила лицо. Он бросился на ординарца, но тот хотел ударить горца прикладом, но, размахнувшись, угодил по висевшей лампе. Лампа упала на пол, вспыхнуло пламя, побежало по ковру… Но Алибеку не до пожара. Схватил жену за руку – надо уходить!

Ещё немного, и они бы скрылись в лесу. Но тут грянул выстрел: это ординарец открыл стрельбу. Почувствовал Алибек, что жена медлит, отстаёт. Вот и совсем упала, и понял он тогда: убили Асият. Очень любил он жену, столько шёл к ней, а теперь её нет. Надо мстить. Всю ночь провёл Алибек в лесу. Безмолвный, страшный. Кинжалом копал могилу. Потом, свершив обряд похорон, долго стоял у свежего холмика. Утром побрёл в горы.

Головеня после ранения начал потихоньку ходить по госпиталю, искать знакомых и совершенно случайно встретил раненого бойца из отряда Колнобокого, который тоже защищал Орлиные скалы. Узнав, что Орлиные скалы сдали фашистам, Головеня сильно расстроился.

Вдруг рядом заворочался обросший чёрной бородой боец: он был без рубахи, тело от шеи до поясницы в бинтах, порыжевших от крови и йода. Совсем неожиданно для себя Головеня узнал в этом бородаче Вано Пруидзе: он сам видел, как Вано упал в пропасть. Пруидзе рассказал, что его вытащили оттуда люди Колнобокого, когда искали Петра Зубова. Радости обоих не было предела. Вскоре и Наталка пришла навестить Вано Пруидзе.

Перед прогулкой Головеня прослушал сводку Совинформбюро о том, что у фашистов рухнул план по захвату Баку и нефтяных промыслов Азербайджана. С хорошим настроением лейтенант вышел к морю, полюбовался морским пейзажем и вдруг задумал идти на работу к Наталке. Неожиданно он увидел Зубова и приказал ему идти в комендатуру. Поднимаясь по лестнице от набережной моря, Зубов вдруг обернулся и с размаху ударил Головеню в грудь. Падая, лейтенант ухватился за его гимнастёрку, потянул за собой, и оба они повалились на жёсткую крупную гальку. Боролись долго, и понял Зубов: одно спасение – нож, но Головеня ударил его по руке, и нож выпал. Лейтенант начал вставать, но в этот момент получил новый удар и упал. Барахтаясь, они покатились к воде. Когда Головеня выплыл из моря, Зубов уже был на берегу. Подобрав пилотку, пустился наутёк вверх по лестнице. Лейтенант побежал следом, но понял: не угнаться, и только простонал, скрипя зубами.

Наталка решила навестить мать Вано Пруидзе. Соседка ей рассказала, что мать, не выдержав известия о гибели сына, умерла; а Лейла, девушка Вано, погибла в доме от прямого попадания снаряда. Наталка не смогла рассказать об этом Пруидзе.

Врач, выписывая Головеню из госпиталя, принёс ему и бумажку с приказом, где говорилось о присвоении лейтенанту внеочередного звания – капитан за организацию обороны в Орлиных скалах, проявленные в боях мужество и героизм. В тот же день капитан Головеня получил назначение в часть, которая формировалась в Сухуми. Головеня пришёл к Наталке попрощаться. Всю ночь проговорили молодые, обещая дождаться друг друга.

Между тем Зубов-Квако пришёл к Сычу, которого знал с детства и который тоже ненавидел Советскую власть. Сыч называл, где какие орудия установлены у русских в Сухуми; потом продиктовал фамилии, имена, отчества партийных работников с указанием их адресов – Зубов сегодня должен был радировать фашистам. По окончании беседы Сыч ожидал, что Зубов даст ему деньги за работу, но Зубов протянул лишь расписку с неразборчивой подписью, чем Сыч остался очень недоволен.

Зубов шагал по улице, прихрамывая и стуча палкой с железным наконечником о мостовую. На груди у него две алых полоски нашивки за ранения, медаль «За отвагу». Со стороны – солдат-вояка. Даже Сыч и тот ухмыльнулся: комар носа не подточит. Прохожие, и стар и млад, с уважением поглядывали на него. Впереди показались военные, и Зубов – Квако повернул за угол. Зачем рисковать? Зубова беспокоила вчерашняя встреча с Головеней. Лейтенант наверняка донёс куда следует. Надо уходить. Спасаться. В городе всё меньше людей. Рядом с базаром – отцовский дом. Та же зелёная крыша, кипарисы у фасада. Зубов оглядел родное гнездо, хотел войти, но побоялся: вдруг кто его узнает.

Степан Донцов был направлен на службу. Но когда он приехал в расположение полка, то узнал, что полк ночью снялся с места и ушёл в горы. Так объяснил солдат-инвалид, оставленный для охраны имущества. Донцову ничего не оставалось, как только вернуться в Сухуми. Придя к комендатуре, он увидел, что она разгромлена, тогда он решил идти в Орлиные скалы, в пехоту. Но идти туда не пришлось. Батальон Колнобокого отходил к Сухуми. Выбравшись из города, Донцов вскоре повстречал его, тот направил его в роту лейтенанта Иванникова. Рана у Степана зажила, поэтому он ловко орудовал лопатой.

 Но ротный приготовил для него ответственное задание. Иванников назначил Донцова старшим в группе, состоящей из трёх человек. По его замыслу, немцы готовятся к броску на Сухуми, поэтому необходимо отвлечь их внимание: совершить несколько вылазок, диверсий, то есть внушить им, что у них в тылу действуют партизаны. Степану нужно было встретиться со стариком-пастухом, который однажды уже помог им; сказать ему, что он от Алексея Иванникова, а дед поможет выполнить задание.

Солдат Донцов выбрал сам. Это были Иван Макейчик и Фёдор Скворцов. Часа в два ночи остановились на опушке леса. В селении, занятом фашистами, ни звука, ни огонька. Но Степан Донцов знал, что «Эдельвейсы» - это вовсе не цветочки… Звери они, как и все фашисты. С помощью деда Степану с товарищами удалось сжечь конюшню с лошадьми и мулами: теперь у немцев не будет вьючных животных для передвижения в горах. Потом группа начала небольшой бой, наделала шуму в тылу врага. Налёт удался, а главное: в душу врага брошено зерно тревоги. Оставшийся за убитого Асият Хардера начальник штаба Шмидт метал громы и молнии. На обратном пути группа Донцова попала под миномётный обстрел и был убит Иван Макейчик.

Несколько счастливых дней прожили Наталка и Сергей Головеня, пока капитана не отправили с ротой альпинистов в горы. Провожал их сам генерал Леселидзе.

Не дойдя с километр до переднего края, рота остановилась в сыром ущелье, и солдаты просто попадали от усталости. Головеню вызвал к себе комбат Колнобокий и приказал занять нужную оборону. Началась вражеская атака, которая вскоре была отбита ротой капитана. Головеня с бойцами выскочил к речке и тут увидел среди немцев прятавшегося Зубова. Тот начал отстреливаться, и Головене пришлось его убить. Зубов упал в воду, течение подхватило его и понесло на глубину. Так бесславно закончилась жизнь предателя.

Комбат Колнобокий становился всё более раздражённым, нервным: сказывались бессонные ночи, не хватало образования командовать людьми (до войны он закончил лишь курсы счетоводов). Здесь, в горах, предложили стать комбатом (не хватало кадровых военных). В первых же боях, командуя батальоном, взял Орлиные скалы… Но потом всё пошло не так: потери, отступления…

К красноармейцам прибился перебежчик. Им оказался Алибек. Он рассказал, как жена его убила Хардера, как ему удалось бежать от немцев. Алибек объяснил, где находятся огневые точки фашистов. Получив ценные сведения, комбат собрал совещание командиров. Решено было наступать на селение Сху в четыре утра. К этому времени Головень со своей ротой проделал путь в пять километров и оказался в тылу противника. Алибек провёл роту по глухим тропами, что важно, вывел на огневые позиции миномётчиков. Гитлеровцы не ожидали нападения, и ни один из них не ушёл живым. Со многими расправился Алибек: он был неукротим в своей страшной мести за жену, за дом, за великое горе, которое принесли немцы на Кавказ. Селение было взято, враг бежал. Многие солдаты и офицеры были награждены медалями и орденами, среди них – капитан Сергей Головеня, которому вручили орден Золотой Звезды.

Вано Пруидзе выписали из госпиталя, и он первым делом пошёл домой, к матери. Забежав на базар, купил в подарок маме платок. По знакомой узкой улочке пошёл к родному дому… А оказался на пепелище. Тяжёлое, двойное горе свалилось на него – мать и Лейла…

 Между тем в одном из боёв был убит Колнобокий, вместо него командовать батальоном назначили капитана Головеню. Бойцы знали его, как всегда окружили со всех сторон, угощали кавказским табаком. Выяснилось, что тут и Вано Пруидзе, их встреча была очень радостной. Головеня назначил Вано командовать взводом.

 Немцы отступили, они всячески избегали стычек, несли незначительные потери. Это заставляло думать, коротать ночи без сна, быть начеку.

Все эти дни батальон Головени шёл в авангарде: то настигал фашистов, навязывая им бои, то вынужден бвл выпускать их из виду, отставать – кончались боеприпасы, продукты. Патроны, мины, сухари – всё это доставлялось на ишаках, на лошадях, а то и на солдатском горбу.

Всё выше поднимался батальон, всё медленнее продвигался вперёд. Чувствовалось ледяное дыхание гор. На высоте три тысячи метров неожиданно разыгралась метель. Она слепила людей, сбивала их с ног. А надо было идти, взбираться на кручи, где легко оступиться, шагнуть в пустоту. Наконец дошли до ледника.

Гитлеровцы засели в скалах и не хотели оттуда уходить. В их руках оказались главенствующие высоты и очень выгодный рубеж обороны. Альпийские стрелки имели за плечами богатый опыт войны в горах. Но воевать с ними всё-таки надо; надо идти вперёд, создавать им нетерпимые условия, гнать, громить…

Неожиданно фашисты начали наступление. Начали рваться мины, а в противоположном конце показались альпийские стрелки. Они бежали, подгоняемые холодом, в каскетках, на которых нашита эмблема – белый цветок эдельвейс. Первый удар врага был отражён. Но вот с Горбатой горы хлынула волна гитлеровцев. От взрывов качнулся воздух. Задымился снег. Поднялись, пошли навстречу врагу вторая и третья роты батальона.

Бой то затихал, то вспыхивал, будто костёр. Всё сливалось в один адский гул, катившийся в горах и откликавшийся эхом. К исходу дня поле покрылось убитыми с обеих сторон. Наши прорвались к горе Горбатой, но надо было овладеть высотой.

В затишье Головеня пристроился в углу блиндажа писать письмо Наталке: тревожился за неё, потому что на фронт рвалась жена. Вошёл Донцов и сообщил, что, по его мнению, гитлеровцы замышляют что-то серьёзное: по результатам разведки, к немцам пришло пополнение, а у горы установили орудия. Комбат Головеня вызвал Пруидзе и приказал повести взвод в тыл врага, на гору Горбатую.

Подождав, когда начнётся метель, Вано выступил в путь: метель и следы заметёт, и от вражьего глаза скроет. Особенно был тяжёл путь через занесённый снегом гребень горы: можно было легко оступиться и упасть в пропасть. Вано приказал своим не подавать голос в любой ситуации, чтобы немцы не обнаружили группу. С рассветом с Горбатой взлетела ракета и донеслись выстрелы, разрывы гранат. А немного погодя с её откосов покатились гитлеровцы. Взвод Вано наделал переполоху… Наконец над Горбатой взвился красный флаг. Оглядел Вано с гордостью своих бойцов и помрачнел: мало их осталось… Понял: остальные в пропасти… Сорвались… Семеро бойцов… Но ни один из них не смалодушничал перед смертью; ни один, падая в бездну, не подал голоса. Железные это были солдаты!

Снова завязался бой с гитлеровцами. Головеня был в первых рядах… Неожиданно упал, и его ординарец Алибек, подхватив командира, отнёс в безопасное место. Ничем не могли помочь капитану… На глазах Алибека не стало человека, которого понял, полюбил, как брата, и который поверил ему, спас от трибунала и расстрела.

Наталья Нечитайло, жена комбата Головени, окончила курсы месестёр и направлялась в действующую армию. Она вышла из Сухуми вместе с караваном, доставлявшим боеприпасы и продукты на передовую. Пять долгих дней и ночей плёлся караван по извилистым тропам. Ночевали, где придётся, мёрзли, грелись у костров и вот до батальона Головени два-три километра…. Наталка не могла дождаться, когда встретится с мужем…

Девушка шла, не отставая от солдат. Порой ноги отказывались двигаться, хотелось упасть на снег и заснуть, позабыв про всё на свете. Её оставляли в медсанбате, но она пожелала на передовую, ближе к Сергею.

Караван, где была Наталка, прибыл в расположение батальона на рассвете, и, не чуя под собой ног, девушка бросилась к штабу. По разговору связиста она поняла, что Сергея нет в живых. Через неделю, а, может, и больше, Донцов смог наконец-то встретиться с Наташей. Сначала девушка не узнала Степана (борода, усищи…), а потом прижалась к нему, как к родному, и заплакала. Стоял Донцов, не смея сказать ни слова: пусть поплачет – станет легче. Нет таких слов, чтобы унять боль сердца.

 По дороге в медсанбат Донцов, как мог, развлекал Наташу, как вдруг рядом разорвалась мина. Наталка пошатнулась и упала. Степану показалось, что она не дышит. Он взял её на руки и побежал в медсанбат. Два дня девушку не могли отправить в госпиталь, и она находилась в санчасти. Узнав о ранении Наталки, в санчасть пришёл Вано Пруидзе., стал уговаривать её крепиться, не падать духом.

На третий день Наталку отправили в госпиталь. И только тогда врач сказал, что Наташа ждёт ребёнка. Степану почему-то казалось, что его судьба будет связана с судьбой Наташи. Уж очень жестокое и страшное время выпало на долю его поколения. Обернулся и увидел сержанта Калашникова. Тот бежал к Донцову, чтобы сообщить, что ему, Степану, и Вано Пруидзе присвоили офицерское звание. От радости Степан стиснул его в своих объятиях. Калашников еле отбился и сообщил, что ночью подошёл полк из Сухуми и что сюда против фашистов движется вся армия…. Донцов стоял взволнованный, возбуждённый: «Значит, пришло время! Не устоять им, проклятым! Смерть им, изуверам!»

**Словарь.**

**Эдельвейс** - **это** травянистое растение семейства сложноцветных с необычными белыми цветами. Вырастает **эдельвейс** в высокогорных районах ...

**Станица** – **это** сельский населенный пункт на казачьих территориях: Краснодарский и Ставропольский край, а также Ростовская область.

**Взвод** – [воинское подразделение](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%28%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%29), входит в состав [роты](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D0%B0) (батареи, сотни) или [батальона](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD)([дивизиона](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD), [эскадрона](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD)) и состоит из нескольких [отделений](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5), [расчётов](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%87%D1%91%D1%82_%28%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%29) или [экипажей](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B6).

Численность личного состава взвода колеблется от 9 до 50 человек в зависимости от государства, [вооружённых сил](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B), [рода войск](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA) и функционального назначения взвода. Входит структурной единицей в [роту](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D0%B0_%28%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F%29) (изредка может существовать и самостоятельно).

[Воинское звание](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5) [командира](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%80) взвода в [Вооружённых Силах Российской Федерации](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8), в зависимости от войск, — [сержант](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%82),[старший сержант](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%82), [младший лейтенант](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82), [лейтенант](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82), [старший лейтенант](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82) или [капитан](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_%28%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29).

**Батальон** -  ([фр.](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA) *Bataillon* от слова [фр.](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA) *Bataille* — битва, бой, сражение) — самостоятельная военная единица (обычно численностью до 700 человек), состоящая из нескольких [рот](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D0%B0_%28%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F%29) или из рот и отдельных [взводов](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4).. В [артиллерии](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F) — [*дивизион*](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD), в [авиации](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F) —[*авиаэскадрилья*](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%8D%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F),  является наименьшим [подразделением](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%28%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%29), у которого есть [штаб](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1).

**СМЕРШ** -  (сокращение от «**Смерть** **шпионам**!») — название ряда независимых друг от друга контрразведывательных организаций в Советском Союзе во время Второй мировой войны.

**Гнедой** – красновато - [рыжей](https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%B8%D0%B9) [масти](https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C) (о [лошадях](https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B4%D1%8C)); тёмно-рыжей масти с черным хвостом и черной гривой

**Дончак** - верховая лошадь, выводившаяся на Дону; продукт многовекового скрещивания мелкой степной породы с лучшими расами равнинной северной, в Древности аланской, а в наше время - чистокровной английской. При разнообразной масти и среднем росте 1,55 метра, Дончак отличается крепким сложением, мощной грудной клеткой, широким крупом и "сухими" ногами; внешние признаки: горбоносая голова, "оленья" шея и короткая "почка", т. е. сильно связанный крестец. Выросший в степных табунах, неприхотливый и выносливый, в меру горячий, мудрый и легко поддающийся выездке, Дончак спокон веков был помощником казака в его хозяйстве и самоотверженным другом - в боевой службе. Как и у многих других степняков, древний погребальный обряд наших предков в некоторые эпохи был связан с погребением в могиле хозяина и его боевого коня. Память об этом сохраняется в курганных могилах и в некоторых старинных казачьих песнях.

**Изувер** -  Тот, кто в нетерпимости и фанатизме (первоначально - религиозном) доходит до крайней жестокости.

**Хутор** - (мн. число **хутора́**) — малый населённый пункт, состоящий из одного, иногда нескольких домохозяйств; отдельная крестьянская усадьба с обособленным хозяйством.