**Ситникова Евгения**

**Письмо в Ленинград**

Здравствуйте, ленинградцы.

Я решила написать это письмо, познакомившись с книгой Алеся Адамовича «Блокадная книга». Воспоминания людей, переживших блокаду, отзываются болью и ужасом. Война не забрала их тела, но она искалечила души. Подобно осколкам снарядов, которые залетали в окна ленинградских домов и застревали в стенах, навсегда врезалась война в души людей. К сожалению, тех, кому не суждено было пережить блокаду, о чьей боли мы можем только догадываться, намного больше. Вспоминаются строки стихотворения Александра Трифоновича Твардовского «Я убит подо Ржевом»: «Я убит и не знаю, наш ли Ржев наконец?»

В этом письме я обращаюсь к вам, ленинградцы, к тем, кто навсегда остался в блокаде. Вы не забыты. Ваш подвиг трудно оценить, о нем невозможно рассказать и невыносимо больно представить, что приходилось вам переносить.

Я пишу вам, матери, страдавшие не за себя, а за своих детей, делившие с ними и без того скудный паек. В это страшное время вы жили для своих детей. Пилили дрова, чтобы семья могла согреться, стояли и в морозы, и при бомбежке в очередях за пайком, но хлеб не всегда выдавали. Каково вам было хоронить своих измученных, исхудалых малюток, а после этого продолжать существовать. Нельзя было опускать руки, ведь жить значило не сдаваться.

Я пишу вам, жены, потерявшие мужей на фронте или во время бомбежки. Вы оставались одни, без защиты, но поднимались на борьбу во имя великого дела.

Я пишу вам, дети, которым рано пришлось повзрослеть. В голодное время вы не просили еды, до мозолей на руках разрезали бумажки, как будто делали талоны. А между тем голод и страх были в ваших глазах. Вы понимали все, понимали, что врач приходит лишь для того, чтобы проверить, живы ли вы, но не может помочь.

Врачи, безоружные против смерти, не отступавшей ни на шаг, продолжали выполнять свою работу, заставляли еще живых людей ходить, двигаться.

Мужчины, не попавшие на фронт, вынесли не меньше страданий. Отцы, мужья были неспособны спасти родных от войны. Страшны ваши страдания, страшны ваши смерти. Одни погибали при бомбежке; другие падали замертво от голода во время разговора или по дороге на завод, прислонившись к забору; были и те, кто в сильнейшие морозы замерзал насмерть. Но зачастую смерть была медленной, изнуряющей. Слова не могут передать того, что пришлось вам вынести, находясь в каменном заточении Ленинграда. Холодный камень ассоциируется со смертью. Величие Ленинграда обернулось в блокаду своей страшной стороной, отражая состояние ленинградцев и всего русского народа.

Ленинградцы, вы страдали, выносили голод и холод, умирали, но не переставали действовать. Вы спасали жизни, работали. Кажется, не оставалось у человека никаких предрассудков: ели мертвых животных, клей и олифу, варили ремни; маленькими кусочками, запивая кипятком, ели бадаевскую землю, которая продавалась и употреблялась наряду с другими продуктами.

Записи синим карандашом Тани Савичевой, 125 граммов хлеба, дистрофия, голос Меланеда, тихая голодная смерть, трупы на улицах, темнота, тяжелая походка людей, добиравшихся на заводы, страх, вечный страх, сильнее которого только желание ЖИТЬ. Всем вам очень хотелось жить, несмотря ни на что. Вы научились ценить самые простые вещи, которые не замечает человек в мирное время. Вы научились ценить данность жизни.

История вашего страшного подвига передается из поколения в поколение. Но я очень хочу, чтобы и вы узнали о том, что спасен Ленинград, русский народ прогнал со своей земли поганых фашистов. Хочу, чтобы вы знали, что настала мирная жизнь, в магазинах на полках лежит хлеб. Мир и покой вновь поселился в душах людей. Дети проживают веселое детство. Жизнь идет своим чередом.

18 января 1943 года была прорвана блокада Ленинграда, разорвано вражеское кольцо, душившее жизни и души тысяч людей. Только через год блокада была снята полностью. Но прорыв этот, несомненно, был надеждой, предвестником спасения.

Война затронула каждую семью нашей страны. Мои прадеды прошли вторую мировую войну, гнали фашистов прочь с территории нашей Родины. Им было чуть больше двадцати лет, когда началась война. Они вернулись домой героями с орденами и медалями. Но война оставляет свои следы в человеке: осколки в душе и сознании. От этих осколков избавиться нельзя: они становятся частью человека, но и жить с ними невыносимо: они преследуют, словно ноющая боль в самом сердце.

Ленинградцы! Ваши подвиги - гордость, слава и боль. Но коварна человеческая память. Современный человек, поступая так или иначе, не всегда помнит о том, что приходилось переносить вам, чтобы мы могли жить.

Простите нас.