**Очень грустный рассказ**

В начале мая Юля заболела ветрянкой, ее и других заболевших детей поместили на карантин. Было скучно лежать в кроватях, а выходить не разрешали. Юля смотрела в окно. Бревенчатые избы, заборы из жердей, раскисшие дороги…Эээх…Тоска… Ну почему, почему в её, Юлькиной, жизни столько много серости и грусти? Хотелось плакать. Но плакать нельзя, а то малыши разревутся, потом ещё хуже будет. Скупая слеза незаметно выкатилась из уголка глаза, оставив влажный след на щеке. Девочка смахнула этот след рукой и закрыла глаза.

 Юля Лапковская родилась в большом красивом городе Ленинграде. Её папа- военный, поэтому всегда ходил в форме. Большой и сильный, он брал дочку на руки и подкидывал вверх, а потом садил на плечи и катал целый вечер. Было страшно и весело одновременно. Мама работала продавцом в магазине. Собираясь на работу, завивала кудри и красила губы красной помадой. Юльке мама заплетала косички, подвязывая их бантами в цвет платья. В выходные дни в доме Лапковских всегда было много гостей. Мама с утра стряпала рыбный пирог и ватрушки с вареньем, готовила винегрет. Накрывали скатертью большой круглый стол в комнате, доставали из серванта красивый сервиз, раскладывали в тарелки угощение. Цитировали стихи современных поэтов. Крутили пластинки. Пели. Шутили. Девочка росла, окружённая любовью и заботой. Но в один страшный день счастливое детство маленькой Юли закончилось. Папа ушел на войну. Пустота заполняла квартиру, дом, двор, весь мир Юли. В свои пять лет девочка узнала, что такое холод, голод, смерть, разрывы снарядов, вой сирены. Мама тяжело заболела и умерла. Краски детства погасли.

А потом долгая дорога в Сибирь и тихая деревня под названием Булашово. Юля попала в младшую группу, которую поселили в доме, находящемся недалеко от церкви. Непривычная тишина и люди, пытавшиеся вернуть детям детство, окружали теперь ленинградцев. Анна Гавриловна, так звали воспитательницу Юли, была очень доброй, в печи на углях она пекла картошку, которой было в Сибири вдоволь, и угощала ребят, испытывающих постоянное чувство голода после жизни в блокадном Ленинграде. На Новый 1943 год испекли печенье в форме игрушек и развесили на елку, мальчишки не смогли справиться с чувством голода и ночью съели всё, кроме звезды, которую не смогли достать, она была на самой верхушке елки. Никто на них не обиделся, мальчиков даже не ругали, только немного все расстроились.

Сибирская зима была сказочной: сверкающий на солнце снег, зеленые ели в меховых шубах и шапках. Дым из печных труб уходил прямо в небо и деревенские избы казались игрушечными. Юля с нетерпением ждала прогулок. В детдоме не хватало обуви, поэтому гулять ходили по пять человек, остальные дети с завистью наблюдали за ними, глядя в окно. Здесь, в сибирской деревне, девочка училась писать и считать, училась жить по-новому, стараясь забыть страшные дни блокады. Так прошло почти 3 года.

Хлопнула дверь. Раздались быстрые шаги. Поток свежего воздуха ворвался в комнату, вся в слезах забежала воспитательница. Целуя всех, она сообщила об окончании войны. Взрослые и дети плакали от радости. Юле казалось, что солнечный зайчик весело заиграл на белёной стене. Сибирское синее- синее небо прорезала молодая зелень яблонь. Скоро яблони пышно зацветут и окаймят красивую Булашовскую церковь. А потом ко многим детям приедут родители и заберут их домой, в Ленинград.

 В душе у Юльки долго теплилась надежда, что вдруг в один прекрасный день за ней приедет отец или еще кто-нибудь, но этому не суждено было случиться, так как родных в Ленинграде у неё не осталось.