Сочинение « Дети войны»

На нашей школе установлена Памятная доска, на ней написано: «В этом здании учились воспитанники 45-ого Ленинградского детского дома, эвакуированные на Галичскую землю из блокадного Ленинграда в марте 1942 года». Сегодня я остановилась перед этой Памятной доской и задумалась: «А кто же они, дети блокадного Ленинграда?» Наверное, это настоящие герои, сумевшие перенести все тяготы страшной войны.

Совсем нет, это обыкновенные простые люди, живущие рядом с нами. Мой дедушка, Смирнов Анатолий Александрович, весёлый, добрый, чуткий и удивительно интересный человек, подарил мне много счастливых дней детства. Дедушка нянчился со мной, когда я была совсем маленькой, брал меня на рыбалку, когда я подросла, помогал делать уроки, когда я стала ученицей.

 О своём детстве рассказывал мало, а, может быть, я просто не запомнила потому, что была совсем маленькая. Но песню, которую часто пел мой дедушка, я помню и сейчас:

Город над вольной Невой,

Город нашей славы трудовой,

Слушай, Ленинград, я тебе спою

Задушевную песню свою.

Как жаль, что моего любимого дедушки уже нет в живых. В 2011 году он умер.

 Мой дедушка - житель блокадного Ленинграда, города могучего и неповторимого, города заводов и фабрик, театров и музеев, широких проспектов и площадей. Дворцовая площадь, Таврический дворец и Смольный, легендарная «Аврора». Город больших просторов, устремлённый к морю, вольно раскинувшийся над Невой, взметнувший в небо шпили своих замечательных зданий. Многим гордится Ленинград: своей трудовой и боевой славой, великими делами великих сыновей и дочерей.

 Мой дедушка родился в 1937 году в городе Ленинграде. Когда началась Великая Отечественная война, ему было всего 4 года. Дедушка очень смутно запомнил бомбёжки, воздушные тревоги, но всегда вспоминал, как ему хотелось хлеба, хоть маленький кусочек.

 900 дней длилась блокада. 900 дней мук и слёз, горестей и смертей, надежд и тревог, труда и борьбы за жизнь. Ни один город, ни одна крепость за всю историю существования человечества не выносила столь жестокого испытания. В условиях блокады самым страшным оказалось снабжение города продовольствием и водой. Зимой 1941-1942 года город сковала лютая стужа. Не было топлива и электроэнергии, замёрзли водопровод и канализация. За водой для питья приходилось ходить на набережную Невы. Остановились трамваи, автобусы. Смерть входила во все дома. Люди умирали прямо на улицах. Свыше 640 тысяч ленинградцев погибло от голода. Все эти нечеловеческие тяготы и лишения наравне со взрослыми переносили и дети.

 Беда не обошла и семью моего деда, его отца ограбили и убили из-за продовольственных карточек. Вся семья была обречена на гибель. Мать и четверо малолетних детей должны были умереть от голода. Узкая дорога через Ладожское озеро, дорога жизни дала жизнь и семье моего деда. В 1943 году их эвакуировали из Ленинграда в Ярославль. Дедушке исполнилось тогда 6 лет. Он помнил, как плыли они на баржах, как их бомбили. Запомнил он, как высадились на сушу и как увидели много хлеба и всякой еды. Но почему-то мать не давала есть вдоволь, а давала лишь 1-2 ложки каши или бульона. Дети не понимали, что этим она спасала их от смерти, ведь истощённый детский организм должен был привыкать к пище постепенно. Но всё-таки сестрёнку спасти не удалось, она умерла.

 Затем семья деда переехала в Галич да так и обосновалась там навсегда. Дедушка вырос, женился, у него родилось трое детей. Мой папы был самый младший из них. Дедушка работал на кожевенном заводе «Революция» в зольном цехе. Трудился добросовестно, был награждён грамотами за свой труд. Дедушка построил дом, в котором сейчас мы живём с мамой и братом.

 Как жаль, что сейчас с нами нет любимого нашего дедушки и папы, который тоже умер, но память о них всегда будет жить в моём сердце. Когда я вырасту, то обязательно расскажу о дедушке своим детям.

 Своё сочинение я хочу закончить словами поэта и журналиста Юрия Петровича Воронова:

 Чтоб снова на земной планете

 Не повторилось той зимы,

 Нам нужно, чтобы наши дети

 Об этом помнили, как мы!

 Я не напрасно беспокоюсь,

 Чтоб не забылась та война:

 Ведь эта память - наша совесть.

 Она, как сила, нам нужна…