Человек жив, пока его помнят

Неугасима память поколений,

И память тех, кого так свято чтим,

Давайте, люди, встанем на мгновенье,

И в скорби постоим и помолчим.

Память. Это удивительное свойство человеческой души, способное сохранить всё, что когда-то было, пронести всё до мельчайших подробностей сквозь пространство и время, не исказив ни единого мгновения.

Время, быстротечное и беспощадное, всегда готовое стереть всех и всё на своём пути: люди уходят безвозвратно, вещи истлевают и рассыпаются в прах; а с ними уходят из сердца чувства, переполнявшие когда-то наши сердца, будто растворяясь в потоке жизни, подобно капельке йода в океанской пучине.

Память – вечный соперник времени. Она помогает оживить былые чувства, связанные с близкими нам людьми, не даёт забыть их жизнь и славные подвиги. Надёжно прячет она всё, что мы копим годами, прячет в потаённых уголках наших сердец и душ. Никто не сможет украсть это у нас. Мы же должны беречь наше достояние и бережно передавать его своим потомкам, чтобы не искажалось то, что было на самом деле. В этом заключается благодарность, выразить которую мы можем всем нашим дедам и прадедам, участникам Великой Отечественной войны. Ведь они ушли из нашей жизни, но не из нашего сердца. И пока память о них будет жить, они будут бессмертны.

Я считаю, что люди должны делиться военными историями и подвигами своих предков. Поэтому я решила рассказать о своем прапрадеде Кирсанове Петре Ивановиче, который родился 27 декабря 1919 года в деревне Екатериновка Белебеевского района Башкирской АССР. Природа этого края всегда славилась огромными полями подсолнухов и лучшими пасеками в стране, разбросанными в разных частях этой республики. Воздух тут всегда был чистым, благородным и по-своему родным. Мальчонка рос сильным и здоровым ребёнком и всю свою довоенную жизнь провёл в родной деревне, добром и уютном месте. Каждый уголок его был напитан воспоминаниями из детства, каждый маленький шрам связан с каким-то «великим» событием или небольшим «подвигом».

Проходили годы, Пётр учился в школе вместе со своей сестрой и совсем не догадывался, что через каких-нибудь десять лет его жизнь станет ценой мирной жизни своих близких и страны. Ему придётся покинуть родной дом, оставить отца с матерью и уйти на фронт.

После школы он влюбился впервые и навсегда. В сердце у него появилось место для ещё одного человека - будущей и единственной жены Машеньки. Он полюбил ее за светлые глаза, две длинные русые косы и характер. Такой добрый, но твёрдый. Каждый свой день с ней он проживал как будто впервые, позабыв обо всем на свете и совсем не замечая времени. А оно шло. Их брак становился крепче, а любовь лишь сильнее. В 1939 году у них родилась дочка Клава. Но ей не повезло. Родилась она прямо перед началом этой страшной войны, о которой никто даже и не думал.

Моей прабабушке было всего пару месяцев, когда и в их семью дошла новость о том, что, казалось, где-то там, далеко, всё началось. Молодые родители в любви воспитывали и растили свою дочку ещё пару счастливых лет. Но этот момент должен был когда-то наступить, и в 1941 году прадедушке пришла повестка о призыве его на фронт. Тогда ещё молодой, но уже отец прощался он со своей семьёй. И если бы его попросили вспомнить, то он как сейчас бы рассказал, как крепко сжимал он свою маленькую дочурку, которая вот-вот начала произносить его имя, как долго смотрел на них, стоящих у дома. Как слёзы, подлые, выдавали в этом сильном мужчине детскую любовь. И он ушёл. Так же, как и тысячи других парней и мужчин. Каждый из них планировал вернуться в родную деревню, обнять крепко мать, почувствовать запах пропахшего едой уже ветшающего дома и пройтись босыми ногами по родной холодной земле своего двора.

Их увезли на больших машинах куда-то далеко. Мой прадедушка никогда не покидал родной край, а сейчас ему предстояло пройти тяжелейший путь не только по СССР, но и по странам Европы. Каждая остановка означала, что они всё дальше и дальше.

По прибытии каждого назначали на место, за которое он отвечал жизнью не только своей, но и многих других. Исполняя приказ, Пётр Иванович стал связистом. Он играл большую роль в своей 34 гвардейской дивизии и обеспечивал бесперебойную работу по передаче необходимой информации между подразделениями. Он был вынужден работать в ночное и дневное время. Под обстрелами и в затишье.

Однажды ночью, со своим напарником, он пытался передать указания нашим партизанским отрядам, действующим среди поселений немецких захватчиков. Тучи так сильно затянули небо, что казалось, будто огромным серым одеялом накрыло весь земной шар. Воздух прел и становился мокрым от духоты. Ночь тянулась долго, заставляя засыпать уже давно работающих связистов. Возникшую из-за погоды ситуацию никак нельзя было разрешить, оставалось только ждать. Мой дедушка отправил своего друга на улицу с просьбой разузнать, скоро ли погода улыбнётся им. Юра, человек молодой и интеллигентный, недолго раздумывая, вышел на крыльцо. Он долго не возвращался, и дедушка насторожился, но держал в себе спокойствие и все пытался передать хотя бы часть сообщения. Вдруг дверь резко раскрылась, и на порог медленно вошли три тощие фигуры, среди которых был и Юра. Он был явно напуган, и глаза его, как будто научились разговаривать в этот момент. Они молили: «Беги, Петр Иваныч, беги!». Но бежать было некуда. Эти два молодых солдата оказались немецкими разведчиками, они прочёсывали окрестности в поисках посёлков и деревень. Мой дедушка всё понял: это конец. Они не смогли передать важные сообщения своим соотечественникам, не смогли выполнить задание, не смогли сохранить свои собственные жизни. И вот уже одно из двух дул оружий толкало в спину моего прадедушку на улицу. Он поднял голову к небу, и на лицо его упали тяжёлые тёплые капли долгожданного дождя. Они смешались с холодным потом на его лбу и медленно стекали на рубаху. А в доме так и осталась висеть их верхняя одежда, на столе - кувшин с водой и хлеб.

Мой дед слышит противную немецкую речь: «Хенде хох!». А ведь давно, ещё в своём доме вместе с сестрой, ставшей учителем иностранного языка, он учил тот самый немецкий и сейчас всё понимал. Всё, до единого слова. Они потянули руки к небу за спасением, а очнулись лишь в лагере.

Фашисты взяли их в плен, так как из связистов можно было выбить много информации. Но они не сдали своих, сквозь боль, сквозь кровь достойно пронесли знамя героев и подверглись за это смерти. Они не предатели и могут умереть с честью и достоинством. Спустя три долгих дня, в которые они не ели и спали в каком-то холодном здании на полу, их повели на расстрел. Двух связистов из Красной Армии, молодых и гордых. Приминая влажную траву босыми ногами, они все ближе становились к смерти. Шаг за шагом. Но страха в них не было, была боль. Боль за непрожитые годы, за своих близких, за товарищей, оставшихся в плену. Они шли, молча опустив головы. Их вёл небритый человек. На вид ему было около сорока лет. Он тоже молчал, но шёл так уверенно, будто не в первый раз доводилось ему расстреливать людей. Он выглядел так, будто думал о чём-то важном. Так и было.

Пришли. Их заставили поднять руки и в последний раз приказали раскрыть тайные сообщения и места, в которые их отправляли. Петр покачал головой, зная немецкий, а Юра повторил все за ним, просто доверяя боевому товарищу.

Именно в это мгновение они могли распрощаться со своей жизнью. Распрощаться со своими мамами, так долго и трепетно растившими их на протяжении долгих и счастливых лет; с отцами, что с самого детства стали для них примерами; с девушкой и женой, которых они так старались уберечь от всех бед, что сами не заметили, как стали беззащитными; и с дочуркой, которая не вспомнит его, которой так будет не хватать отца, которая останется жить навсегда в неполной семье. Тут закончится всё, что когда-либо началось, и всё, что еще не успело начаться.

Они закрыли глаза и опустили головы. Вся живность вокруг замерла, и не пролетало ни звука. Это затишье. Долгое. Как вдруг речь! Русская речь! И всё взаправду!

- Я выстрелю, вы ляжете, потом сами… - оторвал по-русски этот человек и пустил две пули пронзать воздух.

Сначала упал Юра, потом - прадедушка. Они дождались, пока этот мужчина уйдёт, и ползком ещё несколько часов двигались до леса. Потом поднялись, всё тело ныло, а трава, цепляющаяся за одежду, колола грудь. Выйдя на просёлочную дорогу, они добрели, наконец, до ближайшего селения и, постучав, вошли в штаб, где сидел военный. Он был одет в русскую родную одежду и курил дешёвую сигарету.

- Кто это ещё? - вскочив со стула, отрывисто спросил он.

Юра и дедушка представились, доложили все, как было, и остались в штабе.

Чуть позже они вернулись в свою 34 гвардейскую дивизию и прослыли там героями.

Но война продолжалась. То, что их жизни были спасены, вовсе не означало, что они не подвергнуться повторной угрозе. Однако с этого дня в их службе всё кардинально поменялось. И не только в службе, в самой жизни. Поступив героически, человек будет и дальше жить, как герой. Мой прадедушка был награждён Орденом Красной звезды в 1943 году за «обеспечение бесперебойной связью командира дивизиона с командирами батарей». После, уже в 1944 году, медалью за отвагу. А ещё позже ему вручали награды за взятие Будапешта и Берлина. Так, пройдя весь этот нелёгкий путь, мой дедушка пережил войну. Он оставался за границей СССР ещё на протяжении полутора лет и вернулся с фронта лишь в 1947 году. Но он пришёл оттуда живым! Доченька Клава его совсем не помнила, но ждала, как ждала и любимая жена Машенька.

Клавдия была не единственным ребёнком в семье. После неё у моей прапрабабушки Марии и прапрадеда Петра родились ещё дети: сын Володя и вторая дочка Ниночка. Клавдия, самая старшая из них - это моя прабабушка, которая свято хранит память о своём великом отце. Она была награждена медалью «Дети войны» и сейчас живет неподалёку от своей родной деревни.

Вспоминая давно ушедших своих родных, я представляю себе природу. Нашу, русскую. Она процветает на протяжении многих веков. Запах весенних цветов, пышная летняя зелень лесов, белые снега - все это неотъемлемая её часть. Если пропадёт лишь одна особь, то погибнет целая цепочка, подобная ей, и ещё часть тех, кто от неё зависит. Также и у нас, людей. На войне погибли миллионы. А скольким миллионам они бы могли подарить жизнь? Эта потеря для всего человечества, и она имеет значение. Вклад героически погибших людей велик и бесценен. Они - часть огромной природы. Без них наша жизнь была бы другой.

Читая об огромнейших цифрах потерь, я вижу, как слово война обретает красный цвет. Она становится виновницей всех смертей и обидчицей одиноких вдов. Она рушит всё живое вокруг. И нельзя допустить, чтобы это повторилось. Поэтому и стоит помнить каждого.

Не зря говорят: «Человек жив, пока его помнят». Вот и наша задача сделать так, чтобы каждый из наших близких жил на протяжении многих поколений. И тогда дети никогда не станут сиротами, лица матерей не станут серыми от солёных слез, и отцы будут каждый день возвращаться домой.

Пока мы помним наших предков,

Связь поколений рвётся редко!

Пусть помнит сын, и знают внуки

Про Род свой и дедов заслуги!

Стихом я этим восхваляю

Свой Род, и память оставляю,

О тех, кто славен был делами,

Они душою вместе с нами!

Щербина Анна, 10А класс