Зеленоградское окружное управление образования

Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы Школа с углубленным изучением английского языка № 1353 имени генерала Д.Ф. Алексеева

Ежегодный Московский интернет-конкурс

**«Страница семейной славы»**

**Ленинград, я еще не хочу умирать!**

**Автор работы:**

Харламенко Юлиана Дмитриевна

учащаяся 7А класса

ГБОУ Школа № 1353

**Руководитель:** педагог-организатор

Курбатова Элина Викторовна

Контактный телефон: +7 916 -204-48-51

[elina435@list.ru](mailto:elina435@list.ru)

Москва

2017

2

Моя бабушка Римма Васильевна Харламенко – бывшая блокадница. Я расспросила бабушку о ее жизни во время войны и вот, что она мне рассказала…

«Мы из Кронштадта. Во время блокады Ленинграда моя мама, Анна Никитична Шишмарева, стирала белье и обмундирование военных моряков, а ее сестра Тося шила его на швейной фабрике при морском заводе. Фронт приближался стремительно. Уже 10 июля началась героическая оборона Ленинграда. Предприятия являлись зоной повышенного внимания фашистских бомбардировщиков. Никто из жителей не был уверен, что, уходя на работу, вернется домой».

Четырехлетняя Римма оставалась дома вместе с бабушкой Еленой Федоровной Шишмаревой и братом подростком Юрой. Бомбоубежище находилось прямо под их домом. Несмотря на строгий наказ в случае объявления тревоги немедленно спускаться вниз, они зачастую игнорировали это требование. «Мама потом рассказывала мне, что я по детской глупости и беспечности уговаривала бабушку никуда не ходить. По-взрослому важно произносила: «что будет, то будет». А пожилой человек доверял, как ему казалось, интуиции ребенка» - вспоминает Римма Васильевна. То ли и впрямь существует детское чутье, то ли просто повезло, но их дом не пострадал. Снаряды облетали его стороной.

Вслед за бомбежками в блокадный Ленинград пришла цинга, дистрофия, голод и холод. Однажды зимой Анне Никитичне удалось раздобыть горсточку пшена. Сколько было радости! Бабушка попросила сделать ее как можно жиже, чтобы казалось больше. Только бабушка не успела ее попробовать. Умершую зашили в простыню и вынесли на улицу, чтобы ее подобрали для захоронения. По улицам регулярно ходили машины, которые собирали трупы. Умерших от голода, холода и бомбежек хоронили в братских могилах. Много их покоится на знаменитом Пискаревском кладбище.

3

Но прах Елены Федоровны предали земле в Кронштадте, и ее дочь после войны долго не могла успокоиться, считая себя виноватой в том, что не смогла вырыть своей матери отдельную могилу.

По Ленинграду ходили мрачные слухи о случаях людоедства. Но это не подтвержденные факты. А вот соседи Шишмаревых съели своего любимого кота Барсика. Этот случай маленькая Римма запомнила навсегда. В дни блокады в городе практически не осталось домашних животных. За время блокады от голода погибло 641 тысяча ленинградцев. Семье Риммы Васильевны повезло. В июле 1942 года ее вместе с матерью и братишкой эвакуировали на Большую Землю по приказу комитета обороны Ленинграда. Это было вынужденной мерой. Запасов продовольствия не осталось, вот и решили всех женщин и детей вывезти из города. Не все баржи сумели прибыть в пункт назначения – поселок Лисий Нос. Фашисты, хорошо зная, что на судах находятся беззащитные пассажиры, сбрасывали бомбы на них. Семье Шишмаревых снова повезло. Их баржа уцелела. На берегу всех погрузили в товарный поезд и отправили в Саратов. В пути кормили, но еды давали немного, чтобы после длительного голода с людьми ничего не случилось. За этим следили сопровождающие поезд врачи. Один из них спас Анну Никитичну, когда та чуть не умерла от переедания. "У мамы началась цинга, и мой брат Юра на станциях бегал менять вещи на зеленый лук. Однажды мы все трое чуть не отстали от поезда. Мама вышла на станции за кипятком, а поезд тронулся. Мы, не дождавшись ее, выскочили из вагона. Какой-то военный втащил нас обратно. Потом и мама нашлась » - добавляет Римма Васильевна.

Поезд шел вблизи фронтовой полосы. На одной из станций какой-то мужчина в солдатской шинели окликнул Анну Никитичну. Им оказался сосед по дому дядя Володя Никитин. «Мы идем в бой, и вряд ли я выйду оттуда живым, - сказал он. - Ты, Нюра, наверное, видишь меня в последний раз. После войны расскажи жене и дочери о нашей встрече».

4

Так оно и случилось. Дома, в Кронштадте, Анна Никитична по просьбе соседки часть повторяла рассказ о встрече с ее мужем.

Но домой семья Шишмаревых нескоро вернулась. На хуторе Сараны Злотовского района Саратовской области их взяли на постой Мария Коротенко с дочерью Нюрой. По случаю приезда гостей хозяйка испекла пироги, смешав муку с полынью, а начинку сделала из свеклы. Пироги отдавали горечью, но для пятилетнего блокадного ребенка их вкус показался верхом совершенства. Такие пироги подавали на праздник, а в обычные дни ели желудевые лепешки, камнем ложившиеся в детский желудок. «Хозяйку с дочерью и маму с Юрой на весь день увозили на колхозное поле. Но и для меня нашлась работа. Я ходила по полям с привязанной за веревочку козочкой и собирала дикий лук и клевер. Вечерняя кружка молока служила мне платой за работу. О голоде теперь не могло быть и речи. К тому же за хутором жила поволжская немка Мрычка со своим сыном-подростком Виктором. Она держала двух коров и от души поила меня молоком, - рассказывает бабушка. – Начался 1943 год. В конце января кольцо блокады было прорвано, а в январе-феврале 1944 года блокада была окончательно снята. Юра стал уговаривать маму вернуться домой». К лету 1944 года Шишмаревы отправились в обратный путь. Но Кронштадт входил в список так называемых «закрытых» городов, на въезд в которые требовался вызов родственников. Семью дальше Новгорода не пустили, и пришлось оставаться в городе, сожженном дотла фашистами. Вместе с другими эвакуированными Шишмаревых поселили в подвале ДК, который кишел огромными крысами. Римма заболела, и ее даже собирались положить в больницу, но Анна Никитична не согласилась, ведь дочь боялась потеряться. Больную девочку вместе с матерью и братом перевели в бывший свинарник. Римма так ослабла, что не могла подняться с кровати. Так прошла зима. Выглянуло весеннее солнце, и случилось чудо. Девочка пошла на поправку.

Наступила долгожданная победа. Брат Юра решил, во что бы то ни стало попасть в Кронштадт. До Ломоносова добрался без приключений.

5

При нем находилось его метрическое свидетельство. Но, не смотря на то, что в нем местом рождения был указан Кронштадт, подростка туда не пустили. Помогло знание местности. Матросы одного из катеров поверили ему и переправили на сторону Кронштадта. Юра отправился к родной тете Тосе, но военный патруль, обходивший по вечерам квартиры, несколько раз выдворял его из Кронштадта. И каждый раз он возвращался. Так продолжалось, пока тетя Тося не обратилась за помощью к влиятельному родственнику. Юношу, которому к тому времени исполнилось 16 лет, прописали в квартире Антонины Никитичны. Он отправился служить кочегаром на буксир.

За это время Римма уже пошла в первый класс. Новгородская школа располагалась в полуразрушенном здании, которое ремонтировали пленные немцы. Я расспросила бабушку, как она училась, и вот что она мне рассказала: «В школу я пошла в 1945 году. В классе собралось 30 девочек (школа была женская). Все мы выглядели ужасно. Много среди нас было дистрофиков и одеты были по-нищенски, в тряпье. Голодные, разутые, раздетые, да еще и вшивые. Наша учительница Валентина Николаевна встретила нас по-матерински. Она любила нас – вшивых дистрофиков. Кроме знаний, она давала нам заботу и ласку. Писать учились мы огрызками карандашей, а вместо тетрадей были газеты, между строчек которых мы выводили свои палочки и крючочки. Букварь был один на класс. Пользовались мы им по очереди. Позже у нас появились ручки с перьями. В школе чернил не было, и мы носили их из дома в чернильницах-непроливайках».

В декабре 1945 года А.Н. Шишмареву вызвали в Кронштадт. И вот она знакомая улица. Анна Никитична спросила повзрослевшую Римму, сможет ли она отыскать место, где они жили. Девочка привела ее прямо к дому…

Я написала так, как мне рассказала моя бабушка – Римма Васильевна Харламенко.