Эмиграция. И.Мишина

Октябрь 1920 года.Страшное время - Гражданская война, делила на своих и чужих даже самых близких. Белая гвардия разбита.Армия Врангеля вместе со всем флотом готовилась покинуть Севастополь, последний клочок русской земли. Эмиграция. Это новое слово слышалось девятилетнему Алеше повсюду. Оно врывалось в распахнутые окна тревожным гудком парохода, крадучись проникало в разговоры взрослых, и пробегало холодком по спине. Соседский Колька говорил, что все драпают, и Родины у них больше нет. Как это может быть? – думал Алеша. Но поговорить не с кем, папа в войсках. Алеша повторял строки из его письма «… армия, боровшаяся за наше русское дело, оставит родную землю.Уходим в сознании выполненного долга». И еще только ему: «Что бы ни случилось, будь достоин своего Отечества, сынок. Вам с мамой надо добраться на юго-восток Франции к Кити». Куда уходим? К папиной сестре Кити они ездили три года назад.Почему надо сейчас? 1 часть Агаша на кухне ворчала, вернувшись с базара: « Вчера коробок спичек стоил 500 руб., теперь - 1200 . Ох, выдавят нас…» Мама беспокойно перебирала вещички маленькой Ани. И в одно мгновение оборвалась эта суета. Папин сослуживец Корецкий прокричал со двора: «Грузимся!».И началось!Как они очутились на палубе среди кричащих и плачущих, бранящихся и толкающихся людей, Алеша не помнил. Забравшись на лестницу, он все время смотрел поверх голов, отыскивая глазами, среди удаляющихся аллей, их улицу. Там осталось все, что он так любил: желтая от одуванчиков полянка, каменистый спуск к бухте, ванильный запах Пасхальных куличей и качели под яблоней. Той самой, что сажал еще дедушка. Вернемся ли в свой милый дом, наполненный знакомыми звуками и морским ветром? 2 часть

Несмотря на протесты капитана, пароход «Тайфун», загруженный сверх всякой меры, заревел протяжно и отошел от пристани. В рупор объявили: «Личные вещи - за борт! Оставить только самое необходимое!» Кто-то, молча, последовал приказу. А стоявшая рядом с мамой дама, села на саквояж, тоненько взвизгнула, потом стала отпихивать матроса, пытающегося забрать ее узлы и жутко ругаться. Подошедшему офицеру она выкрикнула в лицо: «Продали Россию! Что тут у меня осталось-то?» И распахнула руки над своими баулами.Алеша подскочил к ней, уже открыл рот, но вспомнил, что вмешиваться в разговоры старших не положено, отошел в сторону и тут же вернулся. Под молчаливым взглядом офицера женщина притихла. И Алеша спокойно и убежденно, подражая отцу, сказал: «Россию продать нельзя. Родина есть всегда, даже если ничего не осталось». Увидев, как мама взмахнула рукой, подзывая его, подошел, ожидая укоризны, с немым вопросом: «А что делать?». И услышал ее ласковый шепот: «Верить и любить».