Сердце должно помнить

Сегодня понедельник, значит первым уроком – «Разговоры о важном». Если сесть за последнюю парту, можно по-тихому переписать математику с черновика, авось Наталья Ивановна не заметит. С такими мыслями Ульяна забежала в класс. На доске были написаны две даты: 8 сентября 1941 года и 27 января 1944 года. Ага, значит тема урока – Великая Отечественная война. Наталья Ивановна всё про нее знает, только грустит, когда рассказывает, а иногда замолкает и к окну отворачивается.

Прозвенел звонок, классная руководительница зашла в класс: «Здравствуйте, 7А! Кто мне скажет, что за даты написаны на доске? Какие события происходили в этот период?» Ленька поднял руку: «Блокада Ленинграда!» Пока Наталья Ивановна слушала ответ Сухова, Ульянка успела достать математику: «Стыдно, конечно, перед нашей учительницей, но без домашки на математику страшновато идти».

Наталья Ивановна включила презентацию, на экране замелькали страшные кадры: истощенные люди, разгромленный город, огромные очереди за хлебом… «Страшный голод и сильные морозы убивали Ленинград быстрее, чем бомбежки и обстрелы, но город сопротивлялся и оборонялся изо всех сил, - продолжала Наталья Ивановна. – Как писал поэт Н.С. Тихонов: «Не раз, как волны, шли враги, чтоб о гранит его разбиться»». Ульяна отложила недописанное домашнее задание и во все глаза смотрела на малюсенький кусочек хлеба, который учительница достала из ящика стола и положила на блюдце: «Вот посмотрите, это 125 блокадных граммов хлеба, норма на ребенка в день!» Саша Котаева презрительно хмыкнула, сложив губки бантиком: «Подумаешь! А как же фотомодели худеют? Неделями на одной воде с лимоном сидят». На нее обернулся весь класс. Ленька Сухов покрутил у виска, Ульяна покачала головой: «Котаева, ты блогеров, что ли, своих насмотрелась?» Класс зашумел, а Наталья Ивановна даже замечаний никому не сделала, а просто молчала и смотрела в окно.

Конечно, никакую математику Уля не переписала: схлопотала трояк; домой пришла без настроения, болела голова, есть совсем не хотелось. Она прилегла на диван, укрылась пледом. Из форточки тянуло морозным воздухом, но выбираться из-под пледа было лень, и Ульяна задремала.

Когда Ульяна проснулась, она не узнала свою комнату: «Что случилось? Где я?» Девочка подошла к окну и увидела черные плотные шторы. «Как странно, - подумала она, – у нас не было таких…». Ульяна отодвинула занавеску, но ничего не смогла разглядеть на улице, так как стекла были заклеены газетными полосками. В комнате стало чуть светлее, но при этом было просто жутко холодно. В углу стояла железная печь и лежало немного щепок и каких-то старых досок с остатками диванной обивки. Ульянка всё еще не понимала, что произошло, голова по-прежнему болела, очень хотелось есть. Она отправилась на кухню в поисках чего-нибудь съестного. Но там было пусто, только стояли детские санки и старый комод с пустыми ящиками, в одном из которых Ульянка нашла талоны с надписью: «Карточка на хлеб. При утере карточка не возобновляется». И тут ее обдало холодным потом: «Нет, не может такого быть! Так не бывает! Это просто сон, не могла же я очутиться в блокадном Ленинграде!» Она зажмурилась, но это не помогло. Открыла глаза: она всё там же, в пустой и холодной кухне. Натянув на себя сапоги, шапку, пальто и положив в карман хлебную карточку, испуганная Уля вышла из квартиры.

За углом дома – магазин, витрины которого заложены мешками с песком, к нему тянулась длинная хмурая, серая очередь, закутанные по самые глаза люди стояли молча и следили за «уточками» весов. И тут Ульяна встретилась взглядом с девочкой, жутко худой и как будто не по годам взрослой, что-то знакомое было в ее внешности. Неужели это Саша Котаева? Ну такого точно не может быть! Ульяна хотела подойти ближе, но в этот момент раздалась сирена, и очередь стала рассыпаться: люди спешили к двери с надписью «Бомбоубежище». Ульянка вместе со всеми спустилась в подвал. Пахло сыростью и плесенью, все прислушивались к звукам взрывов, стены дрожали. За спиной звучали приглушенные голоса мальчишек, они обсуждали график дежурств на крыше дома: «Сегодня мы с Женей подежурим, а завтра Герка с Лёвой, только нужно песок принести, а то в прошлый раз, когда тушили, маловато оказалось». Ульянка поняла, что речь шла про зажигательные бомбы, которые немцы сбрасывали на город. Наталья Ивановна рассказывала, как дети тушили их, затаскивая щипцами в ящики с песком. Мальчишки продолжали шептаться, голос одного из них был очень похож на голос Леньки Сухова. ОднакоУльянку так тесно зажали с двух сторон, что обернуться никак не получалось, и она продолжала прислушиваться:

- Нет, Герка не сможет: он пошел на завод работать, его взяли станочником, будет снаряды для фронта делать.

- Он же ростом даже меньше меня, как он будет за станком стоять?

- Говорит, там у таких, как он, деревянные подставки есть, чтоб удобнее было. И еще говорит, что паек теперь у него, как у рабочего будет - 250 грамм хлеба.

- Я могу завтра за Герку подежурить, да и девчонок можно позвать, думаю, они смогут.

Вскоре на улице всё стихло, и народ стал пробираться к выходу. В какой-то момент Уля потеряла из виду мальчишек. Выйдя из подвала, она увидела, что дом, стоящий напротив, превратился в гору обломков. Но никто не удивился и не испугался, медленными и шаркающими шагами все направились к магазину. Ульяна побрела дальше, она чувствовала себя героиней какого-то фантастического фильма: полуразрушенный город, без электричества, без транспорта, без детского смеха, без ярких красок, без птиц и животных, без громких голосов и разговоров… Она не понимала, что происходит и что ей теперь делать. Девочка посмотрела на противоположную сторону улицы: по узкой натоптанной тропинке кто с чайником, кто с бидоном люди спускались к замерзшей реке, чтобы набрать воды из обледеневшей лунки.

А где-то далеко гремели орудия, может быть, и на «Невском пятачке», на левом берегу Невы. Ульяна знала о том, как бомбили Ленинград, из рассказов Натальи Ивановны. Знала она и о том, что страшная блокада продлится долгих 872 дня, и о том, что только от голода погибнут сотни тысяч людей, что дорога через Ладожское озеро станет Дорогой Жизни для ленинградцев. Только жители города не знали об этом, но боролись со смертью каждый день, они любили свой город и защищали его от врага всеми силами и ценой своей жизни.

На город опускался вечер. Улицы погружались в темноту, Ульяне нужно было возвращаться в квартиру, там хотя бы есть печка и немного дров, может, получится согреться. Она подняла глаза и на стене дома увидела табличку: «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна». Девочка поспешила перейти дорогу и поскорее зайти во двор. Она вошла в парадную, поднялась по обледеневшей лестнице, толкнула дверь и снова очутилась в пустой кухне. Выложив хлебную карточку из кармана пальто, Ульяна взялась растапливать печь. Отсыревшие доски горели плохо, и в комнате было по-прежнему холодно. Она укуталась в одеяло и задремала… Девочку разбудил мамин голос: «Ульянка, иди ужинать!» Она открыла глаза: «Это был просто ужасный сон! Я дома!»

На следующий день у входа в школу Ульянка увидела Сашу Котаеву, которая что-то тихо-тихо говорила Наталье Ивановне. Уля расслышала слова: «Простите, я не знала, что блокада - это так страшно». Учительница обняла Сашу за плечи, и они вместе пошли вперед, о чем-то беседуя. И Ульяна знала, о чём разговор! О великой силе и мужестве ленинградцев, о городе-герое, пережившем такие трагические дни! Девочка поняла: забыть подвиг ленинградцев нельзя! Сердце должно помнить. Пока помним - они живы. И подвиг их останется бессмертным.