Письмо из блокадного Ленинграда

Здравствуй, дорогой папочка!

Мы получили от тебя долгожданное письмо с фронта, и я спешу написать ответ. Ты спрашиваешь, как мы питаемся и хожу ли я в школу?

Да, папочка, я продолжаю учиться. Школу нашу, к счастью, не разбомбили. Мы сидим в холодных классах, прижимаемся друг к другу, так теплее. Тетрадей нет, поэтому пишем на чём придётся: на старых газетах или обёрточной бумаге. Да и пишем-то мы теперь редко - чернила замерзают. Мы сидим и слушаем нашу учительницу - Елизавету Владимировну. Мне нравится ходить в школу. После четвёртого урока в буфете нам дают суп, негустой, но горячий и очень вкусный. Когда звучит сирена, мы с Елизаветой Владимировной бежим в бомбоубежище, там она рассказывает интересные истории про приключения и жизнь до войны, чтобы хоть как-то нас успокоить. После уроков мы помогаем Елизавете Владимировне: ходим за водой, убираем класс, ищем, чем можно растопить печку.

Я очень жду Новый год! В школе будет Ёлка! Но знаешь, все хотят на Ёлку не ради концерта. В этот праздничный день нас накормят вкусным обедом! Настоящим обедом – с супом и вторым! Представляешь, папочка, мама дома достала с антресолей коробку с елочными игрушками, а там …конфеты! Помнишь, мы с тобой вешали их на елку? Тогда и сложили все в ту коробку. Я решил, что не буду их есть до праздника.

 Вообще-то едим мы мало. За хлебом приходится стоять на морозе в длинной-предлинной очереди перед булочной. Кусочек хлеба такой маленький, но съедаю я его с радостью, до единой крошки.

 Мы с мамой ходим в лес, в тот, где на лыжах с тобой до войны катались, а потом гуляли и играли в снежки. Весело было! А сейчас в лесу мы собираем хвойные ветки. Мама их настаивает, а потом варит напиток. Говорит, что в нём много витаминов. Но мне он не нравится, горчит и одновременно кислый. Приходится пить, чтобы чувствовать себя хоть немного лучше.

 В городе нет отопления, поэтому в комнате нашей очень-очень холодно. Недавно мама принесла откуда-то буржуйку. Вот радости-то было! Но знаешь, папочка, нам пришлось сжечь все твои книги, чтобы немного стало теплее. Я часто вспоминаю жаркое довоенное лето! Так бы и выбежал во двор, да наперегонки с Витей и Лёвой!

А недавно мы с ребятами ходили за водой на Невский проспект. Папочка, ты бы сейчас не узнал наш Ленинград! На дорогах – застывшие, обледеневшие троллейбусы, на тротуарах – тела мёртвых людей… Наш с тобой любимый кинотеатр «Художественный» закрыт, Елисеевский магазин заколочен досками. В Гостиный Двор, куда мы ездили, чтобы купить мне школьную форму, попала фугасная бомба. А парикмахерская, в которой меня стригли, работает! И тётя Зина там работает! Я ей помахал рукой, но она, наверное, меня не узнала.

Да и ты, папочка, не узнал бы меня. Худой я стал, синяки под глазами. Мама тоже исхудала, еле ноги передвигает. Но это ничего, папочка! Ты за нас не переживай! Главное, фашистам отомсти за меня и маму, себя береги. Очень скучаем и ждём тебя с победой.

Верю, что письмо дойдет.

Твой сын Серёжа.

20 декабря 1941 года