Нет героев от рожденья, —

 Они рождаются в боях.

*А.Т.Твардовский*

Здравствуйте, дорогой Владимир Николаевич!

 Пишет Вам ученик 6 класса Киквидзенской школы Самоходкин Роман. Мне посчастливилось родиться в хуторе, в котором родились Вы, Герой Советского Союза Владимир Николаевич Камышов. А начиналась ваша история в далеком 1943 году.

Володя, Володенька… Наверное, так называла Вас мама, когда добровольцем провожала на фронт и наказывала верно служить своей Родине. Вам тогда едва минуло восемнадцать. Предчувствовало ли ее сердце беду? Догадывалась ли мать, что видит свою кровиночку в последний раз? Кто теперь знает…

Воевать Вам довелось в составе войск Первого Украинского фронта. Вы храбро и мужественно сражались с врагом, не щадя себя, не думая о том, что ваша жизнь может оборваться в любую секунду.

27 сентября 1943 года Вашей роте предстояло переправиться через Днепр. Вы первым доплыли до противоположного берега и сумели повернуть немецкий пулемет против врага. Ваш командир был тяжело ранен. Неудивительно, что именно Вы приняли командование подразделением. Тридцать два гитлеровца упали в этом бою, сраженные выстрелами Вашего автомата. Завоеванный рубеж был удержан до прихода подкрепления.

Представляю, как гордились Вами родители, как радовались все зубриловцы, когда в хутор пришла весть, что Камышову Владимиру Николаевичу указом Президиума Верховного Совета СССР присвоено звание Героя Советского Союза.

А война продолжалась. Все новые и новые территории освобождали наши солдаты от гнета гитлеровцев, с каждым днем приближаясь к логову фашистского зверя. Вы получили офицерское звание и командовали мотоциклетным взводом, когда в составе советских войск вошли в оккупированную Польшу. Здесь, на чужой земле, при освобождении города Кракова оборвалась Ваша жизнь. А ведь Великая Победа была уже совсем близко…

Знайте, что я горжусь Вами. Я бесконечно благодарен Вам. Благодарен за то, что не видел войны, за то, что каждый вечер я ложусь спать и знаю, что завтра вновь встанет солнце и наступит новый день, полный открытий. И таких дней будет еще много-много…

С глубоким уважением, Самоходкин Роман.