**Я читаю книгу о войне**

Читайте, люди, книги о войне!
                                                         Не бойтесь слёз, и горечи, и страха.
                                              Читайте, люди, книги о войне,
                                                           И не стыдитесь горевать и плакать.
*Руфь Тамарина*

 Книги о войне… Наверное, лучше бы их не было. Лучше бы никогда не было и проклятой войны. Но она была! Поэтому и книги о войне есть! Мы, современные школьники, не можем просто взять и перевернуть эти страницы истории, забыть, как будто бы и не было этих страшных четырёх лет войны, ведь она от нас сегодня так далека. Но в кого же мы превратимся, если забудем о подвигах наших прадедушек и прабабушек, о героях, которые заплатили жизнью за наше мирное небо? Нет, я никогда не забуду!

 О Великой Отечественной войне я смотрел художественные фильмы, слушал рассказы родственников, читал книги для детей о героях. Но у меня есть любимая книга о войне, я бы даже сказал главная - это документальная повесть Ильи Миксона «Жила, была…». Наверное, вам будет интересно узнать, как у меня оказалась именно эта книга.

 В моей родной и любимой гимназии № 5 г. Белгорода есть огромные, в полстены, стенды, посвящённые Великой Отечественной войне. Ещё учась в начальных классах, я часто рассматривал лица героев войны на стендах, читал стихи и старался запоминать даты важных сражений. Но больше всего мне запомнилась фотография девочки с большими глазами, а вокруг неё множество фото каких-то оборванных листков бумаги, исписанных детским почерком. Я, действительно, сначала не понимал, что это за страшные слова, и только последний листок всё прояснил: «Все умерли. Осталась только Таня». По моей спине пробежал холодок! Много раз я приходил в школу пораньше, чтобы снова в тишине прочитать все эти листки и увидеть на фотографии грустные глаза Тани Савичевой. Мне не давала покоя эта история. Я всё время мучил вопросами маму, а через две недели у нас дома появилась книга Ильи Миксона «Жила, была…».

 Книга начинается с фотографий Таниного блокадного дневника, множества фотографий семьи Тани. Два дня я только рассматривал их, представлял, как счастливо и дружно, наверное, жили эти люди до войны. Мама начала вслух читать книгу нам с сестрой, но на третий вечер чтения я сказал маме, что буду читать сам. Если честно, то мне было стыдно перед мамой и сестрой плакать, а я еле сдерживал слёзы.

 Целую неделю я читал книгу «Жила, была…». Страница за страницей переносили меня в блокадный Ленинград. Несмотря на слова мамы о сложности повести, книга читалась легко. Правда, были моменты, когда после прочтения некоторых глав я откладывал книгу, чтобы пережить прочитанное, понять, как такое вообще было возможно.

 Глазами Тани Савичевой, реальной девочки, я видел, как началась, проходила и закончилась война. Я узнал, как двенадцатилетняя Таня жила с родителями и родственниками в Ленинграде, как все её родные погибали, как Таня вела дневник, записывая в маленький блокнотик, кто и когда умер… «Все умерли. Осталась одна Таня…». Эти слова я перечитывал много раз, представлял, как писала их дрожащей рукой эта мужественная девочка, оставшись совсем одна. Как выжила она в этом аду? Не знаю, как это можно было пережить. Не знаю, каково это, когда на твоих руках умирает за полгода вся семья. И очень надеюсь, что никогда не узнаю...

 По моему мнению, основное слово книги - это "голод". Голод героев настолько силён, что я после прочтения как-то иначе стал относиться к еде, с трепетом, особенно к хлебу. В блокадном Ленинграде выдавали по карточкам всего лишь сто двадцать пять граммов хлеба, который помещался в ладошке. Но даже маленькая хлебная пайка не сломила дух ленинградцев! Глазами Тани я видел опустевшие улицы города, но знал, что в цехах Ленинграда, на фабриках, кипела жизнь, жизнь тех, кто не собирался так просто отдавать фашистам свой город.

 Когда читал книгу Ильи Миксона «Жила, была…», я вместе с Таней Савичевой переживал горечь и боль утрат, ненавидел фашистов, жил светлой, мужественной верой жителей Ленинграда в победу.

 Из книги я узнал, как был обнаружен блокнот Тани Савичевой и каким это стало важным событием, как говорил автор: «Над блокнотом склонились короли, генералы и правители». Мне очень понравились эти слова. Действительно, Танин дневник, девять листочков бумаги, - это боль Ленинграда, боль всей нашей страны. Хрупкая девочка навсегда стала символом непокорённого Ленинграда. А я благодаря книге «Жила, была…» узнал, что такое настоящее мужество и сила духа. Наверное, я даже немного повзрослел.

 Благодаря книге И. Миксона я также узнал, что в 1980 году именем Тани была названа даже одна из малых планет. Вот такой высокой небесной чести удостоилась эта хрупкая девочка!

 Сегодня я бы хотел обратиться к своим сверстникам с призывом в память о Великой Победе отложить свои дела и прочесть настоящую книгу о войне, невыдуманную историю о блокадном Ленинграде и его героических жителях – книгу Ильи Миксона «Жила, была…». Ощутите дыхание военного времени, переживите вместе с главной героиней книги боль, гнев, отчаяние, научитесь преодолевать себя, поклонитесь тем страшным годам войны, склоните головы перед героями, благодаря которым мы сегодня имеем счастье ЖИТЬ.

.