«…В блокадных днях

Мы так и не узнали:

Меж юностью и детством

Где черта?

Нам в сорок третьем выдали медали

И только в сорок пятом паспорта…»

Юрий Воронов.

В жизни каждого человека была, есть или будет первая очень важная, хрупкая и неотъемлемая ступень, с которой начинается прочная лестница человеческой жизни. Эта ступень называется детством. Со временем человек переступает её, и детство проходит, но воспоминания о нём навсегда остаются в жизни каждого человека. И пусть в силу тех или иных обстоятельств у всех разные воспоминания о детстве, но, по-моему, не смотря ни на что, эту пору можно смело назвать самой прекрасной и беззаботной. Вспомните своё детство. Чем оно пахнет? Наверное, оно пахнет цветущими яблонями, сладким липовым мёдом, свежим малиновым вареньем или тёплым и ласковым первомаем. Какого оно цвета? По-моему, - цвета радуги. Так или иначе, детство всегда радовало нас без особой причины. Оно позволяло нас весело радоваться, громко смеяться, отчаянно плакать и искренне верить в то, что завтрашний день обязательно будет лучше сегодняшнего. А у всех ли детей детство было таким же тёплым и радостным? У всех ли детей оно просто было?

8 сентября 1941 год. Эта дата стала смертным приговором. Все мирные жители Ленинграда были приговорены к 871 дню тяжкого выживания в голоде, холоде, страхе. Всё началось внезапно, как снег на голову. Один готовился к экзаменам, другой собирался идти в театр, третий спешил на день рождения. Но каждого из них участь ждала одна и та же. Различие было только в том, что кто-то умрёт от голода или бомбёжки, а кто-то до конца своих дней будет с дрожью в сердце вспоминать ужас этих страшных событий. К такому не был готов ни один взрослый и сильный человек. А что говорить о детях? Что вообще можно сказать о ребёнке, детство которого заключалось в кусочке хлеба и рассказами мамы о том, что когда-нибудь всё обязательно будет хорошо…наверное. Какого цвета было детство этих детей? Оно было серым и мрачным. Чем оно пахло? Гарью после артобстрелов, голодом, смертью…Счастье блокадных детей заключалось в тарелке горячего супа. Они не мечтали об игрушках и новых нарядах, их мечта была настолько безобидна и проста, но в то же время настолько невосполнима, что надежда стремительно покидала их без вины виноватые детские души. Страшно представить, что чувствует истощённый промёрзший ребёнок, которому нужно в одиночку похоронить умершую от голода маму, убитую осколком фашистской гранаты бабушку. Дети всё ближе подходили к голодной смерти. Их утро в школе начиналось с переклички, где всё чаще звучал ответ: «Умер, умер, умер…». Мне, взрослому человеку, не знавшему этих суровых тяжб, очень нелегко далось прочтение детских воспоминаний об этой блокаде. С болью в сердце и со слезами на глазах я пропустила через себя эти жуткие события. Читая сборник воспоминаний, я целых два долгих часа прожила там, в Ленинграде вместе с детьми, потерявшими надежду на доброе светлое будущее.

Я простой человек, я всего лишь учитель.

Того времени страх не коснулся меня.

У меня было детство, родная обитель,

Не пришлось мне бояться ни пуль, ни огня.

Помню тёплые ночи и запах сирени.

Помню, мама с балкона звала на обед.

Пусть разорвано платье, разбиты колени,

Всё равно не забыть беззаботных тех лет.

Что же помнили дети ужасной блокады?

Что же видели дети жестокой войны?

Говорить очень громко об этом не надо,

Эти дети хотели тогда тишины.

Если тихо, то слышно дыхание мамы.

Если слышно дыхание, значит - жива.

Боже, только б дожить до утра нам,

Вдруг закончится утром шальная война.

Завтра встану пораньше, ещё до рассвета,

Ведь идти за водой километров так шесть.

Как же хочется тёплого ясного неба,

А ещё изнурительно хочется есть.

Как предательски тянется подлое время,

Помню, раньше летело оно, как стрела.

Что же это? Судьба? Наказание? Бремя...

Что-то Мурка затихла, никак умерла?

Ведь одна из немногих животных осталась,

Всех давно уже съели без чувства стыда.

Мама прятать её от соседей старалась,

Говорила: «Пушистую? Нет. Никогда».

Я ещё молодой, мне без малого десять.

Только я почему-то как папка седой.

Но пугает не это, а шаг в неизвестность.

Так охота покончить с проклятой войной.

Жив ли папка? Не знаю. Письмо приходило,

Мамка молча прочла, не сказав ничего.

Только к вечеру сердце её прихватило,

Прошептала: «Война не щадит никого»…

Я не знаю, что дальше случилось с мальчишкой.

Если честно сказать, то и знать не хочу.

Продолжать будет всё же, наверное, слишком.

Свой рассказ ненадолго, пожалуй, прерву…

Я не в силах придумать этому стихотворению счастливый конец. Даже конец блокады не смог залечить глубокие раны в сердце навсегда несчастных детей. Не было у них детства. Не было и не будет. Дети стали без времени взрослыми и седыми. В три, четыре, пять. Блокада вычеркнула из того времени нравственность, честь и достоинство. Детей воспитывал голод, холод, желание выжить. Как вы думаете, дорогие читатели, почему голодные дети во время блокады могли отказаться от ароматной жареной котлеты? Потому, что мясо это часто принадлежало весёлому Митьке, задумчивому Лёшке, или обидчивому Егорке. Никогда не простим людоедства фашистам! Чего боялись дети, росшие в жестокости и безжалостности фашистов? Ничего. Разве что людей, плохо говорящих по-русски и смерти своих родных. Темноты не боялись, в темноте было спокойнее. Радовались ли эти дети наступающей весне, яркому солнышку, первым подснежникам? Нет, не радовались. Не было в блокадном Ленинграде никаких подснежников. Вместо них из-под снега виднелись уцелевшие конечности трупов. Но дети и их не боялись. Они выходили на работу и вывозили мёртвые тела во избежание эпидемии. Работа ли это? Нет, дантовский ад. И даже солнце светило Ленинградцам холодно и равнодушно.

Наверное, об этом страшно рассказывать нашим детям. Да и надо ли? Надо! Безусловно, надо. Лично я, ознакомившись с воспоминаниями о блокаде, совершенно точно поняла, что мы несправедливо недооцениваем то, что имеем сейчас, стремимся к материальным благам, абсолютно забывая о духовном. Чем больше у нас есть, тем больше нам хочется. Но следует помнить о том, что когда родители трудятся, а дети наслаждаются жизнью, внуки будут просить милостыню. Поэтому, наши дети должны знать, что ничего не даётся в этой жизни «бесплатно» и наша задача в том, чтобы рассказывая им о великих муках людей военных лет, воспитывать в них чувство сопереживания, благодарности за мирное небо над головой, уважения и твёрдой гордости за наше Отечество и достойных предков.

Простите нас, дети, простите, родные,

Позвольте вас мысленно просто обнять.

Фашистскими силами дети седые

Всегда пред глазами их будут стоять.

Мы вас не забыли, мы помним вас, крохи.

Войну за мучения ваши корим.

И пусть мы погрязли совсем в суматохе,

Но честь вашу помним и горько скорбим.

Спасибо вам, дети, спасибо, родные,

Вы кровью своей расплатились за нас.

Я знаю, Господь ваши слёзы святые

Незримо считал и поддерживал вас…