**Прошла война, прошла страда,**

 **Но боль вызывает к людям:**

 **Давайте, люди, никогда**

 **Об этом не забудем!**

 **А.Т. Твардовский**

Две странички календаря

Два дня жизни планета Земля

Два дня истории Человечества.

Они отмечены в календаре разными цветами: один – черный лист с ощетинившимися штыками, падающими бомбами, другой – красный лист с переливами радуг победного салюта и символами воинской доблести и славы. Они так и называются: «День памяти скорби».

Два дня календаря. А между ними. Зловещие языки пламени, рвущиеся ввысь и испепеляющие всё, что встает на их пути. Искаженные ужасом лица женщин, прижимающих к груди насмерть перепуганных детей. Душераздирающие стоны раненных. Грохот орудий. Свист пуль. И всюду трупы людей, еще недавно думающих о будущем, надеявшихся на встречу с родными, мечтавших о любви , и счастье. Всё это и есть война – самое страшное событие, которое только может случиться как в жизни отдельного человека, так и в истории всего человечества. Одна тысяча четыреста восемнадцать дней и ночей продолжалась Великая Отечественная война. Потоками крови и слез была омыта за эти нескончаемые долгие четыре года наша многострадальная земля. И если бы собрать воедино горькие материнские слезы, пролитые по погибшим сыновьям, то образовалось бы море Скорби и потекли бы от него во все уголки планеты реки Страдания. Казалось, что уцелеть среди шквального огня, не лишиться рассудка при виде гибели тысячи людей и чудовищных разрушений было просто невозможно. Но сила человеческого духа оказалась сильнее металла и огня. Вот почему с таким глубочайшим уважением и восхищением мы смотрим на тех, кто прошёл через ад войны и сохранил в себе лучшие человеческие качества – доброту, сострадание и милосердие.

**Рядом с нами живут ветераны,**

**Что прошли по дорогам войны**

**Пусть болят у них старые раны,**

**Но духом они, как и прежде, сильны.**

Наши земляки – ветераны Великой Отечественной войны. Мы с гордостью произносим их имена. Двадцать пять земляков прошли по дорогам войны. У каждого из них своя судьба, проторенная дорогами войны. Из них в живых остался один ветеран – Бикбулатов Айса Сирачевич. Интервью с ветераном:

- Скажите, сколько Вам было лет, когда Вы уходили на фронт?

 - Я был призван в армию семнадцатилетним парнем.

- Что ощущали Вы, когда фашистская Германия вероломно напала на нашу страну?

 - Рану, нанесенную Родине, каждый из нас ощущал в глубине своего сердца и каждый был готов сражаться за каждый клочок земли своей отчизны.

 Солдатские матери . . . это они вырастили и воспитали бойцов, которые в трудные для родины час встали на ее защиту. Это они не спали ночами и ждали писем с фронта, с тревогой и надеждой встречали почтальона. В тяжкие минуты бойцов поддерживала вера в то, что дома их ждут и любят, надеются на встречу с ними.

А как трогательна встреча матери с сыном, вернувшимся с войны. Вот строки из воспоминаний ветерана Курдутова Виктора Ивановича: «Горело всё: земля, вода, воздух. Прорвав огненное кольцо врага, с большими потерями, мне и некоторым моим боевым друзьям пришлось шить из шинели тёплую обувь и заворачивать в лапти. В течение двух месяцев наступательных боев топали в лаптях медленно, но твёрдо двигались вперед. Когда шли в районе шоссе, немцы, не дав опомниться, начали отовсюду посылать на нас снаряды, а над головами засновали самолёты-разведчики. Раздались первые крики и стоны, мёртвые и раненные. Здесь я получил боевое крещение-ранение в ногу и голову. Госпиталь и долгожданное возвращение домой. Приехав на станцию Алтата, отправился домой пешком, сильно прихрамывая. Был теплый майский день, старался идти быстро, так мне хотелось увидеть родных и свое село. Вдруг перед глазами увидел медленно двигающуюся точку, она медленно приближалась ко мне, а я к ней.

- Кто бы мог это быть?

А точка двигалась, увеличивалась, и я стал различать подводу, запряженную парой верблюдов. Ими управляла женщина. Наверно, у матери чувствовало сердце. Встреча с мамой произошла на мосту, возле речки Чёрненькая за Демьясом. Подвязанная белым платком, приставив ладошку к глазам, сама себе не веря, вскрикнула: Виктор, сынок, ты ли это?

- Я мама, я жив»

«У тебя нет сердца и нервов, на войне они не нужны. Уничтожить в себе жалость сострадание- убивай всякого русского, советского, не останавливайся, если перед тобой старик или женщина, девочка или мальчик – убивай»…

Каждому фашистскому солдату была вручена памятка с такой установкой. Вот какими «идеями» были окрылены солдаты третьего рейха, какие получили инструкции.

И они убивали, уничтожали – на суше, на воде, в воздухе . . .

Сколько людей было уничтожено в концлагерях? Их не счесть! Крематории, газовые камеры, массовые расстрелы… Узники концлагерей представлялись удобным живым материалом для проведения экспериментов. Волосы убитых людей нацисты использовали для набивания матрасов, вырывали ногти, выкаливали глаза, душили, замораживали, подвешивали их за волосы, раскачивали и стреляли по «движущейся мишени».

Жестокость по отношению к человеку, я считаю, что только изверги могли придумать такие надругательства над человеком. Я думаю, что невозможно простому человеку, не видевшему войны, представить даже малую частицу того, что видели люди, оказавшиеся в оккупации и в лагерях смерти.

Страна, окутанная колючей проволокой (одна тысяча сто концентрационных лагерей) немыслимое массовое уничтожение людей

Во имя чего?

**Он ходит, сторожа мою тюрьму**

**Две буквы «э» блестят на рукавах**

**Мне словно в сердце забивает гвоздь**

**Его тяжелый равномерный шаг.**

**Предсмертный вздох людской – его еда,**

**Захочет пить – он кровь и слезы пьет,**

**Сердца несчастных узников клюёт, -**

**Стервятник только этим и живёт.**

Говоря об узниках концлагерей, нельзя не коснуться судьбы нашей землячки, Шевчук Елены Григорьевны.

Строки из её судьбы, воспоминаний:

«Я видела, как у матерей штыками выбивали детей из рук, когда их гнали для работы в Германию, а тех, нагибался к земле, чтобы сорвать земной травы, тут же расстреливали на месте. Людей запрягали в брички. Изнеможенных, обессилевших убивали на месте.

**Гром грянул. Ветер свистнул в тучах.**

**Заплакала земля в тоске глухой.**

**О, сколько слез, горячих и могучих!**

**Земля моя, скажи мне, что с тобой?...**

**Ты просто горе видела людское,**

**Но испытала ли ты хотя бы раз**

**Такой позор и варварство такое?**

Эти строки татарского поэта Мусы Джалиля, который прошёл через Моабитскую тюрьму, испытавший ужас и боль унижений человеческого достоинства. Для фашистской Германии миллионы человеческих жизней ничего не стоили.

Обречь на мучительную медленную смерть как можно больше людей, оставшихся в живых, лишить нас к сопротивлению, пленных превратить в рабов – таков был план. Блокада Ленинграда! Нельзя без слез читать о событиях тех лет, когда люди оказались сомкнутыми в кольцо блокады. Девятьсот дней и ночей, унесших жизни многих людей.

Сто двадцать пять блокадных грамм

С огнем и кровью пополам . . .

Острый голод давал о себе знать всё сильнее, умирали молодые и старые мужчины, женщины, дети. У людей слабели руки и ноги, немело тело, оцепенение постепенно приближалось к сердцу, и наступал конец. Смерть настигала людей везде. На улице человек падал и больше не поднимался. В квартире – ложился спать и засыпал навеки. По бесконечно длинным улицам, между сугробами, напрягая последние силы, люди тянули саночки, на которых лежали покойники. Нередко выбившись их сил, люди оставляли мертвого на полпути. Позднее эти трупы подбирали машины и увозили на окраину города, на огромный пустырь рядом со старой Пискаревской дорогой. Так образовалось известное ныне Пискаревское кладбище, ге похоронено четыреста семьдесят тысяч ленинградцев.

Дети в осажденном городе . . . Смотреть на голодающих детей и чувствовать свою полную беспомощность перед тем, что ничем помочь им не можешь, - нет ничего ужаснее для матерей.

Дети ждали хлеба. А где его взять?

Матери отдавали все, что могли, что имели, только бы обменять свои вези на хлебные карточки. Вот чем была измерена цена человеческой жизни!

Война- это страницы человеческих судеб, одинаковых и непохожих друг на друга. Победа далась тяжёлой ценой. Война унесла почти двадцать семь миллионов человеческих жизней.

Ужасающие цифры, которые невозможно уложить в человеческой памяти. Сколько горя и слез за этими цифрами?!

Долог, труден был путь. Чем и как его измерит?

Битвами, днями, горем, страданиями, миллионами жизней? Да, всем этим, незабываемым, священным для нас. Оно незабываемое, вошло в нашу жизнь, во многие тома истории, навечно застыло в камне и бронзе памятников, мемориалов Славы.

Война . . . Великая Отечественная . . . Как далека она от нас, сегодняшних школьников! Только по книгам, фильмам да воспоминаниям фронтовиков мы можем представить себе, какой ценой завоёвана победа. Оно и поныне звучит и волнует людские души словами стихов и песен. Оно вечно в благодарной памяти потомков, чьё право на жизнь и на счастье досталось в годы войны дорогой ценой.

**Прошла война, прошла страда,**

**Но боль взывает к людям:**

**Давайте, люди, никогда**

**Об этом не забудем!**

Девятого мая в двухтысячном девятом году исполнилось шестьдесят четыре года Победы над фашистской Германией.

Только становится невыносимо горько от мысли, что через шестьдесят четыре года после того как отгремели последние залпы Великой Отечественной, вновь матери России оплакивают своих сыновей, внуков и правнуков тех, кто подарил нам победу в сорок пятом. Но всё же хочется верить, что наконец-то восторжествует разум и человечество откажется от решения спорных вопросов с помощью силы. Пусть светит солнце, поют птицы, цветут сады и зеленеют поля, но никогда – никогда не свистят пули. Ведь все мы приходим в этот мир, чтобы жить, и никто не смеет распоряжаться нашей жизнью. Никакая даже самая высокая цель не может быть оправдана, если прольется хотя бы одна капелька невинной крови.

Сочинение по теме:

«Поклонимся великим тем годам»

 Работа ученицы 10 класса

 МОУ «СОШ п. Восточный»

 Айтмухамбетовой Асии

 Учитель: Айтмухамбетова

 Раиса Рашитовна