**Предложенный синопсис**

 Детство моё было богато событиями, такими как - Шла война, поэтому питались мы скудно. Помню похлебку из крапивы, лакомством была сушёная картошка. Мы помню, сдавали масло в виде налога, на что не знаю. По железной дороге ездили паровозы, которые постоянно гудели, а также очень дымили. После первого класса я помню, как мы с сестрой ездили на лошади за дровами, которые мы пилили из сваленной березы. Каждое лето я, конечно, усиленно трудился, или на покосе или в лесу охраняя стадо. В лесу, конечно, было прекрасно на свежем воздухе и никто не мешал делать то, что было по душе. Питаться ягодами, лазить по деревьям, пить родниковую воду, слушать шум леса и пение разных птиц. То, что в это время, шла Великая Отечественная Война, я слышал от Мамы. Она говорила о летающих железных птицах, и мы с ней ходили, сдавали налог маслом для фронта. Что это такое я не знал.

**Готовый текст**

Столько событий, людей, воспоминаний – не сосчитать, а словно вчера это было.

Вот сижу я, маленький еще совсем, худой такой, в ветхой нашей деревянной избе на окраине села, солнышко светит, а я аж зажмуриваюсь от удовольствия – еще бы, картошечку сушеную уплетаю за обе щеки, не каждый день такое лакомство попробуешь. Не тороплюсь поэтому, стараюсь распробовать получше. Куда там современным чипсам и конфетам! Вот то была настоящая вкуснотища, после пустых супов да похлебки из крапивы. Я бы и сегодня не отказался ее снова попробовать – вспомнить вкус того «вчерашнего» детства.

Хорошо было, радоваться умели простым вещам, когда, казалось, радоваться и вовсе нечему. В 1941 началась Великая Отечественная война – вокруг голод, нищета, разруха. В городах жилось несладко, а что говорить о селе? Хотя Бердяуш никогда не было глухим, забытым богом местечком. Крупный железнодорожный узел, от которого на Челябинск, Уфу, Дружинино и Бакал расходились оживленные ветви путей. Здесь и сегодня тысяч с 5 жителей наберется, хотя молодежь, конечно, уезжает.

А мы ничего – жили, радовались, вот так и росли - под звук стучащих колес, сигнальные гудки и дым из паровозных топок. Но это сейчас замечаешь такие детали – тогда привыкали, не замечали ни шума, ни дыма. О другом нужно было думать – как себя прокормить, как дожить до конца войны.

У моих родителей уже было шестеро детей – три дочки и три сына – когда родился я. Зимой – 29 декабря. А в 1941-м зима выдалась особенно морозной, суровой. Не знаю, как мать с отцом справлялись, а тут еще седьмой сын. Назвали меня Иваном. В деревнях тогда говорили, что седьмой сын в семье должен способностями к знахарству или чародейству обладать – поверье такое было. Может, и дала мне судьба немного умения да волшебства, только проявились они гораздо позже, и не в заговорах и приворотах, но вещах более к жизни применимых. Хотя не будем забегать вперед.

В детстве волшебства в моей жизни было мало – жили бедно, есть было особенно нечего, шла война. Хотя я ее совсем не помню – сколько мне тогда было? год-два-три? Остались только картинки из детских фантазий – про железных птиц, которые, как мама тогда рассказывала, летали высоко-высоко в небе, да про масло.

- Мам, а куда мы идем? – я быстро семенил за мамой, едва поспевая, чтобы не отстать.

- Масло сдавать, я же тебе говорила.

- А куда мы будем его сдавать?

- Не куда, а кому – налог это такой, на фронт.

- А что такое налог?

- Потом расскажу, пошли быстрее, а то не успеем.

- А что такое фронт?– Но мама уже быстро тащила меня за руку через дорогу на другую сторону, где жил, как я тогда думал, тот самый «налог на фронт», который очень любил масло.

Самим-то нам масло есть не доводилось – только сдавали. Даже попробовать было нельзя – помню, смотрел на этот небольшой кусочек на столе и представлял, какой он на вкус, но не трогал – боялся маму расстроить, знал, что масло это непросто родителям было достать.

Нас встретила приветливая женщина за прилавком. Она взяла мамин сверток, придирчиво осмотрела его, взвесила.

- Все в порядке, спасибо вам. Спасибо от всех фронтовиков.

- Ох, дело, конечно, нужное, только где ж наберешься этого масла?

- Понимаю, но вы крепитесь, вот скоро война кончиться, немец нам все это масло вернет, да еще и лишнего в придачу.

Мама грустно усмехнулась, и мы пошли домой, а по дроге я все представлял, как буду есть возвращенное масло и какое оно будет сладкое и вкусное.

Маленький был, не понимал, зачем и кому мы с мамой эти свертки носили – потом узнал, что для армии нашей поставки шли – провизия, одежда. Вот жителей и обязали налог платить маслом и другими продуктами в указанном количестве. Трудно было: и так есть нечего, а тут еще и отдавай, да не что попало – масло, яйца, мясо.

**Предложенный синопсис**

Это происходило очень интересно мы ехали, в кузове автомобиля «ЗИЛ» и один из нас прожектором освещал дорогу впереди автомобиля и когда в свете фар появлялась воронка, водитель объезжал её и мчался дальше. Вдруг на горизонте появлялось много-много огоньков это были глаза Сайгаков и когда мы их спугнули то это стадо неслось с большой скоростью по косогору а так как это была впадина то мы смело ехали в противоположную сторону склона и ждали появления этого стада оно состояло из более чем сотни голов, как происходила охота вы догадываетесь сами за тем было преследование военными, но мы удачно добрались до своего аула и конечно на другой день к нам приехали военные кушать бишбармак.

**Готовый текст**

Мы возвращались в аул поздно ночью, в этот раз с нами, комсомольцами, ехал и секретарь ЦК ВЛКСМ Казахстана. В кузове ЗИЛа было как-то особенно душно и тесно – людей набилось больше обычного, а может, устал после работы – денек выдался не из легких. Кто-то тихонько беседовал, вспоминал, как в первый раз получил комсомольскую путевку на целину, кто-то пытался читать при тусклом свете фонарика, а кто-то уже мирно посапывал, уткнувшись в плечо товарища.

Я смотрел на дорогу, освещаемую светом фар и ярким лучом прожектора из кузова. Вокруг была кромешная тьма, дорога появлялась, словно из неоткуда, поэтому и приходилось ее освещать, чтобы водитель мог вовремя уворачиваться, объезжая выбоины и воронки.

Трясло нас, признаться, неплохо – укачивало после рабочего дня. Глаза закрывались, и я уже было думал последовать примеру спящих товарищей, как внезапно, сквозь дрему, в ярком луче прожектора увидел сотни огоньков. Да нет, не огоньки это были – глаза, сотни глаз, и мы неслись прямо на них.

Я не сразу сообразил, что происходящее вокруг не сон, как вдруг машина резко затормозила, и я услышал:

- Сайгаки!

- Что?

- Сайгаки! Целое стадо! – в кузове царило непривычное возбуждение. – Сейчас будем охотиться.

- А разве не запрещено?

- Так мы же в степи, кто нас тут ловить-то будет? А ты что, ни разу не охотился на них? А бешбармак-то пробовал?

- Как-то не доводилось.

- Ну, тогда смотри в оба глаза.

Потом я узнал, что такие стада для степей близ Бойканура – привычное дело. Много их развелось, вот местные время от времени и отстреливали, кто с разрешения, а кто и без. Очень уж мясо их считалось нежным и вкусным, а буженинка – пальчики оближешь.

И вот наши сайгаки – а было их больше сотни точно – испугавшись рева мотора, понеслись от нас прочь. Но к моему удивлению, водитель развернул машину и поехал в другую сторону.

- А почему не за ними?

- Да ты что! Они ж километров 70 в час жмут, не догоним, а догоним – не убьем. Тут же с хитростью нужно, с умом.

Я внимательно присмотрелся к дороге. Сайгаки убегали от нас прямо по косогору, а мы направлялись в объезд, чтобы встретить их уже с противоположной стороны, в низине. Другой дороги у них не было.

Поохотились в ту ночь мы неплохо – завтраком, обедом и ужином на следующий день были обеспечены. Как и «зваными» гостями. Оказалось, что ловить нас, охотников, даже в степи есть кому – военные гнали до самого аула. Но, как говориться, расстались мы добрыми друзьями. Бешбармак-то выдался из сайгаков отменный, что и говорить.