ВОЛЯ ДО ЖИТТЯ

Ах, як не хотілося йому падати, як не хотілось кинути автомат. Та автомат уже випав з рук і нічим було його підняти з брудної землі. Праву руку, правда, тільки злегка зачепило мінним осколком. А ліва висіла скривавлена, і кров била фонтаном із скаліченого плеча.

Що робити? Спинити кров? Чим? Не спиняється. Тече. Тоді розвідник Іван Карналюк кинувся бігти. Вибігши з небезпечної зони, він раптом спинився, захитався і впав. За хвилину Карналюк розплющив очі.

* Втрачаю свідомість, – прошепотів він і злякався. – Стій, стій! Не здамся!

Карналюк підповз до дерева і щільно притулився раною до стовбура, затиснувши таким чином розірвану артерію. Він так зціпив зуби і так широко розплющив очі, що санітари, підбираючи вранці загиблих бійців, подумали, ніби перед ними труп з розкритими очима.

* Живу, – прошепотів Карналюк, хоч в обличчі його не було вже ні кровинки…

\* \* \*

Перед хірургом лежав Карналюк. Відколи його поранило, минуло три дні. Страшна газова гангрена вразила його. Рука була роздута до величезним розмірів, темна, в плямах та пухирях. Карналюк дивився на неї, як на смертельного ворога, і мовчав.

Хірург чудово лікував гангрену, але Карналюкову руку врятувати було вже неможливо.

* Пізно, – сказав він своєму помічникові. – Доведеться відтяти руку.
* Відтинайте! Ріжте швидше! – рішуче сказав Карналюк.

Та не допомогла Карналюкові ампутація руки. Спроба перелити кров також не допомогла йому. Газова гангрена росла. Він був уже без пульсу, в безнадійному стані. Життя покидало його. Але він не здавався. Свідомість не залишала його ні на хвилину, і ні одна душа в палаті не почула від нього жодного зойку чи скарги.

* Як ся маєш? – запитав його хірург під час обходу палат і взяв його за руку. Пульсу майже не було.

– Нічого… Добре… Скажіть, докторе, жити буду? – прошепотів Карналюк.

– Жити? Обов’язково, аякже! – вдався до неправди хірург, помічаючи, що Карналюк уже вмирає, що жити йому зосталось лічені хвилини, і відійшов до іншого пораненого, не призначивши вже ні перев’язки, ні інших процедур.

Карналюк зрозумів, що позбувся надії назавжди. Згадав він своє Поділля – золоту свою країну, свої широкі, безмежні лани, сади, і стару Буг-ріку, і любу Галину, з якою мріяв прожити над Бугом життя.

Заметався Іван Карналюк на своєму смертному ложі, затріпотів, як підбитий птах. Не вмирати – мститись над ворогом хотілось Карналюкові. Жити!

– Прокляті, о прокляті! Ні, понесу помсту на вашу голову хоч в одній руці… Понесу-у!

Застогнав воїн, заскреготав зубами і вщух.

\* \* \*

Після обходу палат хірург присів у перев’язочній біля вікна. Опустив голову на руки і замислився. Раптом сильний грюкіт у двері змусив його здригнутися. Хірург глянув – Карналюк.

– Перев’язку!..– застогнав Карналюк і, простягши вперед праву руку, рушив до операційного столу. – Жити хочу! Дайте мені перев’язку, все, що треба!.. Ви думаєте, що я вже помер! Перев’язку! Дайте… Жити хочу… Чого ви стоїте?..

І Карналюк упав на руки лікаря. Схвильований хірург підняв його, як хлоп’я, і поклав на стіл.

– Ви думаєте, він житиме? – Спитав асистент.

– Він житиме більше за нас з вами! Держіть!.. Так… Повірте мені, він зробив для свого життя уже в багато разів більше, ніж ми оце тут робимо. – Бинт!

Хірург працював з надзвичайним натхненням і любов’ю. Іван лежав перед ним у глибокій нестямі, але його могутня воля до життя передалась лікареві і сповнила вщерть. Він забув свою втому, свої безсонні ночі і працював як після живодайного сну, легко і радісно. Вливши ще раз протигангренової сироватки і півлітра крові, хірург велів дати оперованому теплого вина й гарячого чаю і довго зігрівати його в ліжку.

Згодом почав помічатися пульс, порожевіли щоки, і Карналюк відкрив очі.

У сірих очах, як і перше, горіло те саме запитання: чи житиму?

Всі четверо: хірург, асистент і сестри – ствердно хитнули йому головами.

Коли Карналюка виносили з операційної на койку, йому аплодувала вся палата. Поранені з гордістю дивились на свого товариша і радісно дякували йому. Їм також передалась його воля до життя.

(За О. Довженком)

*Завдання 1. Перевірте себе, чи знаєте ви значення дієслів.*

Кинути, підняти, впасти, випасти, зачепити, спинити, розплющити, повзти, підповзти, притулитися, затиснути, підібрати, вразити, відтяти, перелити, ампутувати, покидати, здаватися, позбутися, призначити, мститися, вщухнути, замислитися, веліти, зігрівати, хитнути.

*Завдання 2. Визначте значення слів за їх будовою, підібравши однокореневі*.

Скривавлений, скалічений, небезпечний, загиблий, оперований, поранені, безнадійний, безмежний, підбитий, проклятий, схвильований, порожевілий, безсонний, живодайний.

*Завдання 3. Дайте відповіді на питання до тексту.*

1. Як ви гадаєте, про події якого часу розповідається в творі?
2. У яку ситуацію потрапив головний персонаж?
3. Що ви дізналися про нього (стан, вік, мрії, мету, сенс життя)?
4. Як ви ставитесь до неправди?
5. Чи виправдана неправда з уст лікаря?
6. Що спонукало Карналюка вимагати рішучих заходів від медперсоналу?
7. Перекажіть непрямою мовою діалог між лікарем та прооперованим, між хірургом та асистентом.
8. Поясніть, як ви зрозуміли назву тексту.