**Письмо Победы. Надеина Анастасия, 8б класс. Школа 161, руководитель: Платонова Людмила Вячеславовна.**

 «Что тебя тревожит?»- ласково спросишь ты меня, осторожно тронув мое плечо своей горячей ладонью. Горячей не от волнения, не от страха. Нет. Я уверена, ты никогда не позволял этим чувствам овладеть тобой. Горячей от любви, от светлой, искренней любви к ближнему, исходящей от самого сердца. «Не знаю!»-робко отвечу я и замолчу. Замолчу от бессилия, которое, как бы странно это ни звучало, зачастую оказывается сильнее самого человека, которое словно гложет его душу, беспощадно и жестоко вонзает нож в самое сердце, оставляя глубокую, незаживающую рану. « Я ничего не могу сделать. Совсем ничего. Понимаешь? Почему? Почему так безжалостно и жестоко? Разве в этом есть справедливость?»- прошепчу я дрожащим от волнения голосом. Ты поднимешь свои добрые блестящие глаза, так пленяющие заботой, и лицо твое озарится молодой скромной улыбкой, как на той фотографии. А затем присядешь рядом на пенек и крепко обнимешь. Сорвешь пушистый белый одуванчик и тихо-тихо произнесешь: «Закрой глаза и досчитай до семи, а затем загадай желание. Семь- хорошее число. Помнится мне, на войне всегда, когда было больно, я считал. И знаешь, помогало. Человек сильнее боли, сильнее страха, сильнее бессилия, и лишь любовь сильнее человека. Любовь к Родине, к матери, в Богородице, к дочери , к внучке –она бывает разная, но всегда такая большая, искренняя- отсюда»- ты легонько тронешь пальцем израненную грудь, показывая на сердце. Я закрываю глаза и горько плачу. «Раз , два , три, четыре, пять, шесть, семь.. хочу, чтобы мы еще раз обязательно встретились, дедушка» ,-шепчу я , чувствуя ласковый поцелуй в мокрую щеку и…просыпаюсь. Я все тут же, на лугу , на старом пенечке , на котором только что сидел ты, мой любимый прадедушка . А теперь остались лишь слезы отчаяния, оставляющие капли на листе моего письма, и счастливые воспоминания о нашей мимолетной встрече.

 Сегодня Девятое мая. Ровно 76 лет со дня Великой Победы над фашистскими захватчиками. На Красной Площади который год проходит торжественный парад, дружно маршируют батальоны, летают военные самолеты. Парад проходит во многих городах России, и у нас, на площади Куйбышева, в Самаре. А я сижу на полянке, на старом одиноком пенечке, наслаждаюсь лесной тишиной, нарушаемой лишь убаюкивающим пением птиц и таинственным шепотом листьев, пишу тебе, мой любимый дедушка.

 Знаешь, мне так тебя не хватает! Как мне хотелось, чтобы все сложилось иначе, чтобы ты вернулся домой, вернулся туда, где тебе всегда рады , где тебя ждет невысокая исхудавшая жена с печальными глазами, выражающими надежду, двухлетний голубоглазый сынишка , мирно сидевший , научившийся, впрочем, уже произносить священное слово « папа». Но в ответ на отчаянные наши просьбы жестокая война скалит зубы в жесткой ухмылке, и из ее черной пасти льется мертвым ручьем темно-бордовая кровь погибших за Родину героев.

 В ее бешеном взгляде виден безумный фашист, жаждущий все больше крови. Но ведь и у зверя должна быть душа? Равнодушное стальное сердце немца не слышит отчаянной мольбы, криков ужаса, плача надрывающихся детей. Оно давно уже зачерствело, одичало. Давно забыло, что такое доброта, чуткость, понимание…

Сколько же людей погибло, дедушка… Ужас пробегает мурашками по всему телу, когда звучит это страшное число дрожащим голосом говорящего: двадцать семь миллионов человек. Никогда наше поколение не сможет отблагодарить вас за истинное мужество и стойкость. Мы никогда не ощутим то, что чувствовали вы, глядя смерти в лицо. Она пожирала вас своим сумасшедшим взглядом, впивающимся в самую душу, пыталась вызвать трусость и сломать вас. Но ваше сердце горело любовью к Отечеству, и это тоже согревало, лечило, не давало опускать руки, помогало идти дальше и бороться против немцев. Несмотря ни на какие трудности. И никакие залпы вражеских орудий не заглушили вашу любовь, не потушили ее пламя. Ветераны, вы боролись со смертью, с судьбой, с войной, со страхом, с фашистами, но благодаря силе вашей и невероятной храбрости вы устояли в этой жестокой схватке. И порой даже сама смерть растерянно прятала свою косу, и, надев черный капюшон, убегала, испугавшись смелости и решительности русских солдат.

 Дедушка, ты был прав, любовь сильнее всего, даже самого человека.

 Мы победили! Победили немцев, внезапно ворвавшихся на наши русские земли, беспощадно убивавших всех на своем пути. Спасибо вам, ветераны, за мирное небо над головой, за яркое солнце, за землю, за леса, за то, я сижу на прекрасном лугу и наслаждаюсь великолепным пейзажем нашей русской природы. За все огромное спасибо! Спасибо за счастье, за радость, улыбки, которые приносит каждый день свободной жизни. Как бы нам хотелось поделиться с вами всем этим, чтобы и вы ощутили истинное счастье, которого вам так не хватало!

 На полянке, усыпанной одуванчиками, растут солнечные ромашки, нежные васильки. Где-то внизу довольно журчит речка , радуясь Победе. Все вокруг наполнено жизнью. Эх, как бы я хотела, чтобы ты еще раз полюбовался этим невероятным видом, дедушка! Прошлой осенью я написала тебе стихотворение, сидя на этом лугу

От был счастливым трактористом,

 И жизнь его была легка.

 Война изменит очень быстро

 Судьбу младого паренька.

 От обаятельной улыбки,

 Смеющихся и добрых глаз

 Останется одна ухмылка,

 Весь огонек в душе погас.

 Погас. И, вспыхнув в сердце вновь,

 Вернет надежду и любовь

 И силу, нужную в бою

 Отдаст огонь души свою.

 Он стал связистом, был в разведке,

 Желал прослушать план врага,

 Но немец зоркий, очень меткий,

 Попал в него издалека.

 Товарища подбило насмерть,

 А он, стоявший на плечах,

 Был ранен в ногу,

 И опасность промчалась мимо, миновав.

 Он полз до речки осторожно

 Дрожал, терпел, но продолжал свой путь

 Казалось, ему все возможно,

 Героя, друг мой, не забудь!

 Спустя полгода он на фронте,

Фадей Макарович, связист.

 И машет там, на горизонте

 Счастливый парень, тракторист.

 И вновь он ранен под Ростовом,

 И вновь отправлен в медсанчасть,

 Но злая смерть уже готова,

 Уже раскрыла свою пасть.

 Теперь возвысилась могила

 Среди других его собратьев.

 И «Книга Памяти» хранила:

« Фадей Макарович Кондратьев»

 Он был счастливым трактористом,

 И жизнь его была легка,

 В улыбке мертвого связиста

 Младая радость умерла.

 Сижу на старом я пенечке,

 В закате- стая журавлей.

 Пишу тебе я эти строчки,

Прочти их, дедушка, скорей!

 Дорогой дедушка, ты герой Отечества, гордость и слава нашей семьи. Мы помним и любим тебя!