**Название проекта:** постановка «Я говорю с тобой из Ленинграда…» Блокадные хроники.

**Концепция постановки:** спектакль рассказывает 12 историй людей, проживших страшные дни блокады. Двенадцать жизней, связанные одной историей, одним городом, одной войной. Это история, рассказанная ими - теми, кто 22 июня 1941 на улицах Ленинграда впервые услышал известие о начале войны и невольно стал участником блокады города с четырьмя миллионами жителей. Мы увидим, как они воспринимали то, что происходило вокруг них, с ними самими и с теми, кто их окружал. Как они учились бороться, оставаться людьми и жить из последних сил, чтобы в один день услышать: "Блокада снята".

В постановке заняты 12 человек (6 женщин, 6 мужчин)

**Действующие лица:**

1. Ленинградец
2. Историк
3. Лейтенант
4. Школьница
5. Жена ученого
6. Домохозяйка
7. Комсомолка
8. Ленинградка
9. Интеллигент
10. Жена офицера
11. Инженер
12. Фзушник

**Оформление:**

1. сцена

вариант 1 – черный кабинет (черная одежда сцены, черный задник)

вариант 2 – черный кабинет (черная одежда сцены, черный задник), экран для проекции (при данном исполнении в течение постановки на экране транслируется видеоматериал с кадрами из Хроники блокады Ленинграда)

1. декорации – станки квадратные в виде камней (действующие лица сидят на камнях либо стоят рядом с ними)
2. костюмы – исходя из роли действующего лица, соответствие облика костюма стилю того времени.

Постановка начинается с песни «Слушай Ленинград» (муз. В. Соловьева-Седого, сл. А. Чуркина)

**ЛЕНИНГРАДЕЦ**

Город над вольной Невой,
Город нашей славы трудовой,
Слушай, Ленинград, я тебе спою
Задушевную песню свою.

Здесь проходила, друзья,
Юность комсомольская моя.
За родимый край с песней молодой
Шли ровесники рядом со мной.

С этой поры огневой,
Где бы вы ни встретились со мной,
Старые друзья, в вас я узнаю
Беспокойную юность свою.

**ИСТОРИК**

«Фюрер решил стереть город Петербург с лица земли… — так гласила секретная директива немецкого военно-морского штаба «О будущности города Петербурга» от 22 сентября 1941 года. «…После поражения Советской России с нашей стороны нет заинтересованности в сохранении хотя бы части населения этого большого города».

**ЛЕЙТЕНАНТ**

Хорошо запомнил то утро. 22 июня. Уже рассвело. От реки тянуло бодрящей свежестью. Буг совсем рядом. За Бугом ­ немцы. Мой взвод заступил на дежурство по полку. Со стороны погранзаставы послышался гул. Мы не сразу сообразили, что это гудит. Низкий, вибрирующий гул, который нарастал с каждым мгновением. ­ Товарищ лейтенант! Смотрите! ­ почти вскрикнул один из бойцов и указал вверх. ­

**ШКОЛЬНИЦА**

Когда по радио зазвучали тревожные слова, мы с бабушкой были одни в квартире. Мама и отчим уехали к друзьям на взморье. Я лихорадочно искала резиновую купальную шапочку и не вникла в смысл слов. День был жаркий, и всем хотелось купаться. Бабушка поймала меня за руку и сказала трясущимися губами: «Галюша, война!» Купаться в этот день мы не поехали.

**ЖЕНА УЧЕНОГО**

Для нас с мужем доцентом филфака, война началась на несколько часов позднее, чем для всех ленинградцев. В этот день, свободные от занятий, мы поехали в Невский лесопарк, находящийся на правом берегу Невы. Все это запустение было крайне поэтично. Возвращались уже вечером. В трамвае, через несколько минут вижу изменившееся лицо мужа: «Война!» Я с каким-то недоумением и легкомысленным недоверием спросила: «С кем?», и сидевшая рядом женщина ответила с укоризной: «Да немцы напали. Проснулась!» Я действительно «проснулась» в страшную действительность, но не сразу осознала ее. В семье моей паники не было. А жаль: закупка впрок не была принята в нашем доме, что и погубило нас.

**ДОМОХОЗЯЙКА**

С площади я пошла к магазину, чтобы купить продукты. Там увидела нечто невероятное. К магазину нельзя было подойти. У входа стояла большая толпа. Все они, толкаясь, не считаясь ни с чем, рвались вперед, буквально лезли друг на друга, чтобы пробиться в магазин. Счастливчики, всклокоченные и помятые, пробираясь через толпу, несли в руках купленные в большом количестве муку, сахар, крупу и т.п. Подавленная и расстроенная, я ни с чем вернулась домой.

**КОМСОМОЛКА**

В первый день войны изо всех домов потянулись к мобилизационным пунктам призывники. Встревоженные лица, ужас в глазах, и среди жуткой тишины неожиданный истошный вопль:

— Ой, сыночки мои дорогие! — Это Белевич, мать четырех взрослых сыновей, заломив руки, выкрикнула навзрыд.

**ЛЕНИНГРАДКА**

Мы предчувствовали полыханье

этого трагического дня.

Он пришёл. Вот жизнь моя, дыханье.

Родина! Возьми их у меня!

Я люблю Тебя любовью новой,

горькой, всепрощающей, живой,

Родина моя в венце терновом,

с тёмной радугой над головой.

Он настал, наш час,

и что он значит —

только нам с Тобою знать дано.

Я люблю Тебя — я  н е  м о г у  и н а ч е,

я и Ты — по-прежнему — одно.

**ЛЕЙТЕНАНТ**

Первый день войны закончился. Я прилёг на дне только что отрытого моими бойцами окопа у западной стены нашей полковой караулки. Устал так, словно жизнь прожил за этот проклятый день.

**ИНТЕЛЛИГЕНТ**

7 июля. Семнадцатый день от начала войны. Знойный день сменился прохладным вечером. Перрон Московского вокзала. Взволнованные лица, слезы, крики детей. Последний пронзительный гудок паровоза. Крепко сжимаю в своих объятиях моих родных любимых детей, жену и выбегаю из вагона. Поезд ускоряет свой ход, унося в далекую Сибирь самых близких моему сердцу людей. Надолго ли? Когда встретимся? И будет ли эта встреча?

**ЖЕНА ОФИЦЕРА**

Молодежь проводили на фронт. Уходят все, если у кого-то нет повестки, бегут в военкомат, просят поскорее призвать. Поступила на курсы медсестер. Писем из дома нет. Наверное захватили нашу местность. Неужели они в плену? Страшно за них.

**ШКОЛЬНИЦА**

Нас решили вывезти в летние лагеря под Ленинград. Так мы оказались в деревне Середа, под Валдаем. Приближался грохот канонады. В спешке, побросав свои пожитки, мы прибежали на станцию Валдай и столпились па платформе в своих жалких панамках и сандаликах. Начальник станции сказал, что поезд пойдет мимо, и добавил, что больше поездов не ждет. Скоро вдали показался паровозный дымок. Поезд приближался к станции. Случилось непредвиденное. Мама спрыгнула с платформы и встала на путях. Это продолжалось несколько секунд, показавшихся вечностью. Я вырвалась из чьих-то рук, стремясь к маме. Паровоз надсадно гудел и уже поравнялся с платформой. Это было страшно. Машинист, высунувшись из окна, что-то кричал и отчаянно размахивал руками. Наконец нервы его не выдержали, и он затормозил. Вагоны медленно ползли мимо нас, военные вскакивали на платформу, хватали кого попало в охапку и бросали в открытые вагонные окна и двери. С разбитыми в кровь коленками я тоже оказалась в вагоне. Чьи-то руки втащили маму в последний вагон. Военные освободили места для нас, и мы снова оказались вместе. Бойцы кормили нас консервами и угощали сладким кипятком.

**ИНЖЕНЕР**

Сегодня было убийственное сообщение с фронта: наши войска оставили Николаев и Кривой Рог. Все ходят как убитые. Такие тяжелые потери на фронте, что никто не ожидал! Нет, так дальше нельзя! Что-то тут не ладно. В чем дело. В чем дело? Почему такие поражения терпит наша армия? Газеты пишут все о тяжелом положении немецкой армии, а они все прут вперед.

**ИСТОРИК**

20 августа 1941 года.Противник занял железнодорожную станцию Чудово. Тем самым оказалось прервано железнодорожное сообщение Ленинграда с Москвой.

**КОМСОМОЛКА**

Перед нами поставили задачу вырыть противотанковый ров. Был установлен следующий распорядок: подъем в 7 часов, затем завтрак и выход на работу. Работа с 8 до 18 часов. Усталые, еле передвигая ноги, мы возвращались в деревню, ужинали и ложились спать. Работали три женщины в связке. Первая углубляла дно рва, выбрасывая землю на площадку, находящуюся на уровне ее плеч. Вторая с этой площадки выбрасывала землю на поверхность, третья раскидывала ее по поверхности почвы. По мере углубления рва работать становилось все труднее: болела поясница, руки наливались свинцовой тяжестью, и каждый новый бросок лопаты с землей доставался с большим усилием.

**ЛЕНИНГРАДЕЦ**

В предместьях, в загородных парках,
Где белопенная сирень,
Девчатам нашим нынче жарко —
Траншеи роют целый день.

Рубашки вымокли в рассоле,
Мозоли разъедает соль,
Горят кровавые мозоли,
А на душе иная боль.

Судьбу на западе скрывают
Глухие заросли ольхи,
Там в битве братья умирают
И погибают женихи.

**ЛЕЙТЕНАНТ**

Вчера, 27 августа, из Ленинграда ушел последний эшелон. Сегодня блокирована последняя магистраль, связывавшая Ленинград с остальной частью страны. Враг перерезал ее от реки Тосно до Синявина и Мги включительно. Неприятель отрезал и водный путь в Ленинград. Он вышел на левый берег Невы.

**ИНЖЕНЕР**

Рокот войны со всех сторон. Враг все туже сжимает кольцо блокады. Все ближе подбирается к стенам города. Завод набирает темпы. С каждым днем увеличиваем выпуск продукции для фронта. Сколько замечательных работников на заводе, готовых трудиться день и ночь для удовлетворения нужд фронта.

**ИНТЕЛЛИГЕНТ**

Мы услышали сперва, что зенитки стреляют особенно рьяно и усиленно. А взглянув на небо, я увидел необычную вещь: шли в определенном, явно рассчитанном, сложном порядке большая масса самолетов. Построены они так, чтобы движение их казалось грозным. И оно действительно было грозным. Вокруг них рвутся снаряды, видны разрывы зенитной артиллерии. А они движутся ровно. И даже если кто-то из них валился в клубах дыма и уходил книзу, остальные продолжали свое движение. Ясно было видно, что это не случайный налет, а это массовый налет. Прошла одна волна, прошла вторая волна, третья волна. Что-то происходит, это было ясно.

**ИСТОРИК**

8 и 10 сентября интенсивной бомбардировке подверглись Бадаевские склады, где в деревянных сараях хранились запасы продуктов. Крыши многих строений были настолько ветхими, что падающие зажигательные бомбы легко проваливались вовнутрь, где тотчас возникал пожар. Военный трибунал войск НКВД Ленинградского фронта возложил всю ответственность на директора складов, начальника штаба МПВО и начальника пожарной охраны и приговорил каждого к десяти годам лагерей.

**ФЗУШНИК**

Сегодня днем в небе над городом наблюдал воздушный бой между нашими и немецкими истребителями. Участвовало около сорока самолетов. Бой начался над Кировским районом и длился около часа, передвигаясь с юга на север. Закончился бой над Выборгским районом. Сбитых самолетов не видел, но, как рассказывают, один вражеский самолет рухнул вблизи Ботанического сада.

**ЖЕНА ОФИЦЕРА**

В Ленинграде сегодня тревожно. Немцы близко. Зашла в Музей Ленина к зам. директора Виноградову переговорить относительно организации военной учебы. Он посмотрел на меня мутными глазами и произнес:

— Немцы в Лигово и Обухово, и вопрос решается не только

днями, но может быть часами.

— Ну, этого не может быть, — ответила я

**ДОМОХОЗЯЙКА**

Германское информационное бюро, ссылаясь на показания каких-то советских пленных, распространило сообщение о том, будто во всех районах Ленинграда «по указанию политкомиссаров» производятся взрывы общественных зданий и якобы уже разрушены вокзалы, почтамт, школы, и правительственные здания….

**ИСТОРИК**

17 сентября 1941 года Полностью сгорел военный госпиталь на Суворовском пр., д. 50. Разборка завалов продолжалась три дня. Было извлечено 90 трупов. Убито и ранено 442 человека, в том числе 160 сотрудников госпиталя.

**ЛЕНИНГРАДКА**

...Я говорю с тобой под свист снарядов,

угрюмым заревом озарена.

Я говорю с тобой из Ленинграда,

страна моя, печальная страна...

Кронштадский злой, неукротимый ветер

в мое лицо закинутое бьет.

В бомбоубежищах уснули дети,

ночная стража встала у ворот.

Над Ленинградом — смертная угроза...

Бессонны ночи, тяжек день любой.

Но мы забыли, что такое слезы,

что называлось страхом и мольбой.

Я говорю: нас, граждан Ленинграда,

Не поколеблет грохот канонад,

и если завтра будут баррикады -

мы не покинем наших баррикад.

**ЖЕНА ОФИЦЕРА**

Утром проводила мужа на фронт. Мы вместе дошли до остановки трамвая, я поехала на работу, а он на фронт.

**КОМСОМОЛКА**

За это время многое со мной случилось. В дождь и холод рыла противотанковые рвы на подступах к Ленинграду. Видела над собою очень близко проклятые самолеты с черной свастикой. Несколько раз обстреливали нас из пулемета. Многие погибли ни за что, а я осталась невредима. Видела свои родные красные звездочки, со слезами следили за боем, готовые сами подняться в воздух и лопатой искромсать проклятую черную машину. В душе такая ненависть: своими руками удавила бы первого попавшегося немца. А я ведь не жестокая, боюсь и жалею петуха зарезать. Это от того, что пришлось повидать немало жертв: бойцов, умирающих на моих руках, падающие самолеты, убитых детишек.

**ЖЕНА УЧЕНОГО**

Сегодня 22 сентября 1941 года радио сообщило тяжелую весть — наши войска оставили Киев. Все в большом унынии... Хлеб ужасно убавили, керосин тоже, уже вот-вот начнется голод, а недоедание — острое — уже налицо… Да ведь люди скоро с ног падать начнут!..

**ИСТОРИК**

В сентябре на город было совершено 23 налета. В них участвовало 675 самолетов противника. Погибло 556, ранено 3853 человека.

**ШКОЛЬНИЦА**

За протекшее время много пережила. Сильву – ирландского сеттера которого мы взяли ещё щенком - решили убить. Убить мы ее решили, с одной стороны, ради мяса, с другой стороны — оттого, что кормить ее стало нечем. Потом мы придумали другой способ: решили убивать кошек и кормить Сильву их мясом. Отчим одну убил, я содрала шкуру, выпотрошила и нарезала ее на куски. Я тоже решила попробовать вкус кошачьего мяса, поджарила его с перцем и чесноком и потом стала жевать. И что же?! Мясо оказалось довольно вкусное, пожалуй, не уступает и говяжьему.

**КОМСОМОЛКА**

15 октября 1941 года. Сегодня выпал первый снег. Крыши стали скользкими, и надо быть осторожным, а то легко упасть, так как ботинки на резиновой подошве. Во время пожара придется осторожнее быть с водой. Можно облиться водой и обледенеть. Вот уже скоро месяц как я боец 1-го взвода 13 роты Комсомольского противопожарного полка по охране Ленинграда.

**ЛЕЙТЕНАНТ**

Боевой приказ № 0064

«Учитывая особо важное значение в обороне южной

части Ленинграда рубежа Военный совет Ленинградского фронта приказывает объявить всему командному, политическому и рядовому составу, обороняющему указанный рубеж, что за оставление без письменного приказа военного совета фронта и армии указанного рубежа все командиры, политработники и бойцы подлежат немедленному расстрелу.

Командующий войсками Ленфронта Герой Советского Союза генерал армии Жуков

**ЛЕНИНГРАДЕЦ**

— У Н-ской заставы, за злым перекрестьем
Разбитых войною дорог,
Стояли мы насмерть. И с этого места
Сам черт нас бы сдвинуть не мог!
Когда б оглянулся, увидел бы всякий
Из нас за своею спиной
Окутанный дымкой седой Исаакий,
Наш раненый город родной.
Но мы ни на шаг отступить из предместья,
Ни взгляда назад обратить не могли —
Мы знали: за вздыбленным тем перекрестьем
Для нас — уже нету земли!..

**ФЗУШНИК**

Теперь отлично понимаю, что такое голод.. Хлеб — другая замазка лучше! Вроде глины что-то! Там есть: вода (очень много), жмых (чуть поменьше), солома рубленная (очень порядочно), мука (еле видно). Да и один ли я так голодаю? Сегодня осколками бомбы разорвало на куски Аню. Жаль ее. Мы часто дежурили вдвоем ночью в школе на чердаке. Она так мечтала увидеть конец войны.

**ИСТОРИК**

В октябре общее число налетов выросло. На город было сброшено более 43 тыс. зажигательных бомб. К борьбе с артиллерией противника активно подключился Балтийский флот. Целью дальнобойных орудий флота стали осадные батареи врага.

**ШКОЛЬНИЦА**

Сегодня 2 ноября мы пошли учиться. Как я рада. Наконец-то! В школе обещали кормить обедом и давать 50 г хлеба без карточек. Учителя все новые. Я все перезабыла. Надо взять себя в руки и учиться.... Бедную мою Сильву опять хотят усыпить. Жалко.

**ИНЖЕНЕР**

Началось предпраздничное оживление. Налеты авиации противника усилились. Артобстрелы тоже. Сегодня в 21 час 50 мин наш истребитель таранил Юнкерса. Вражеский самолет упал в районе Таврического сада. С каким восторгом встретили это наблюдавшие за боем наши работники.

**ИНТЕЛЛИГЕНТ**

7 ноября Город проснулся под звуки канонады. Наша артиллерия шлет ответные гостинцы немчуре. Как не сурова обстановка, город выглядит скромно, по-праздничному. Завыла сирена. Слышался шум моторов, и ожесточенно били зенитки. Иду, держась ближе к стенам. Одна за другой рвутся бомбы. Подходя к цирку, я увидел зарево. Добежав до очага поражения, я увидел жуткую картину. Это — Моховая, 44. Дом в пять этажей был пробит до подвала. Верхняя часть дома разгоралась все больше и больше. Жители бегали по улице с узлами, женщины плакали. Милиционеры отгоняли людей от горящего дома.

**ИСТОРИК**

13 ноября 1941 г. Приказ по тылу Ленинградского фронта «Об организации строительства Ледовой дороги» : Дорогу проложить по трассе мыс Осиновец — маяк Кареджи. Вдоль всей трассы с промежутком в 5 км, начиная от ст. Ладожское озеро открыть питательно-обогревательные пункты. Постройку вести форсированным темпом.

**ЛЕНИНГРАДКА**

Казалось - солнце не взойдет.
Навеки ночь в застывших звездах,
навеки лунный снег, и лед,
и голубой свистящий воздух.
Казалось, что конец земли...
Но сквозь остывшую планету
на Ленинград машины шли:
он жив еще. Он рядом где-то.
На Ленинград, на Ленинград!
Там на два дня осталось хлеба,
там матери под темным небом
толпой у булочной стоят,
и дрогнут, и молчат, и ждут,
прислушиваются тревожно:
- К заре, сказали, привезут...
- Гражданочки, держаться можно...-

**ЖЕНА УЧЕНОГО**

Фугасной авиабомбой разрушены опытные оранжереи Ботанического сада с растениями мирового значения. Погибли папоротники четырех-пятитысячелетнего возраста, уникумы мирового значения, которых в настоящее время в природе нет.

**ЛЕЙТЕНАНТ**

В нашем батальоне участились случаи дистрофии и голодной отечности, потому что солдатский паек скудный, урезанный. Немецкие окопы у железной дороги от наших всего метрах в пятидесяти. Насадив на штыки булки, немцы поднимают их над бруствером и предлагают переходить к ним, они обещают сытную кормежку и спокойную жизнь в плену. Они доказывают нам, что мы - солдаты Ленинградского фронта обречены на гибель и если не подохнем от голода, то будем убиты. Не так-то легко это слушать. Однако из нашего батальона ещё не было ни одного случая перехода к немцам.

**ИСТОРИК**

20 ноября 1941 года «Постановление Военного совета Ленинградского фронта № 00409»

Установить с 20 ноября 1941 г. следующие нормы отпуска хлеба:

рабочим и ИТР..........................................................................250 гр.

служащим, иждивенцам и детям...................................125 гр.

частям первой линии и боевым кораблям............. 500 гр.

всем остальным воинским частям................................300 гр

**ИНЖЕНЕР**

Пошел шестой месяц войны с Германией. Я видел разорванных снарядами детей, убитых женщин, стариков и сколько еще увижу. Я не узнаю Ленинграда. Финляндский вокзал разбит. Вокруг почти нигде нет оконных стекол — они полопались от разрывов снарядов и бомб, нанося страшные раны тем, кто находился в комнатах. На улицах темень такая, что едва различаешь встречного, или если и заметишь, то не его, а светящийся фосфорный кружок, привязанный к пуговице. Такие кружки носят почти все ленинградцы. Подвоза продуктов нет. Запасы иссякли, и мы считаем за счастье кусок жмыха. В Ленинграде голод!

**ШКОЛЬНИЦА**

Права ли я, ненавидя отчима? Не могу дать себе отчета. Почему я забочусь обо всех, а он только о себе? Это мне противно. Но, может быть, голод его сделал таким? Ведь до войны он был другой. Он хотел заменить мне отца. О, если бы могла, я придумала бы Гитлеру жуткую смерть!

Он причина всему. Он виновник войны, а война калечит людей.

**ИНТЕЛЛИГЕНТ**

Голод! У меня слабость в ногах, иду и думаю только о еде. Пробовал у одного приятеля котлеты из собачьего мяса — болел живот. Жмых лучше! Хоть бы один раз поесть хлеба досыта!

**ЖЕНА ОФИЦЕРА**

— Я возвращалась из Володарского райисполкома, еле передвигая ногами, думала: вот дойду до магазина и куплю себе хлеба. Страшно хотелось есть, нет, не есть — жрать. Впереди меня так же медленно шел молодой человек. Человек дошел до столба, прислонился к нему спиной и секунду спустя пополз вниз. Я подошла к нему.

— Вставайте, гражданин.

Он безразлично взглянул на меня. — Не могу подняться. Не ел уже два дня. Потерял карточки.

— Поднимайтесь, возьмите себя в руки. — Подняла его, взяла под руку, потащила. Он немного ожил и даже попробовал пошутить.

— Вы смерть тащите, а не меня.

— Вот дойдем до магазина, — внушаю ему, — выкуплю хлеб,

и вы поедите. Так шли мы с ним километра полтора. Вот уже и магазин виден. Остались какие-нибудь 30—40 шагов. Внезапно мой спутник осел. Пробовала удержать его, но сил не было.

— Поднимайтесь.

Мой молодой спутник прошептал:

— Мне уже не нужно хлеба. Я умираю. Большое спасибо вам. Прощайте.»

**ФЗУШНИК**

1 декабря наступила настоящая зима. У нас не выкуплено на эту декаду 400 г крупы, 615 г масла, 100 г муки... а этих продуктов нигде нет. Где они выдаются, возникают огромные очереди, сотни и сотни людей на улице, на морозе, а привозят человек на 80-100. А люди стоят, мерзнут и ни с чем уходят. Люди встают в 4 часа утра, стоят до 9 вечера по магазинам и ничего не достают. И больно, а ничем не поможешь.

**ИСТОРИК**

Проверкой установлено: В магазине № 36 Василеостровского РПТ была обнаружена недостача: хлеба — 964 кг, яиц — 3251 штука, мяса —136 кг, масла — 16 кг, кондитерских изделий — 98 кг, мыла — 172 кг.

Из-за неправильного хранения в магазине № 4 Смольнинского райпищеторга было испорчено 190 кг масла кокосового.

В магазине № 27 Ленинградской конторы «Гастроном» в продаже отсутствуют при их наличии в кладовой: дробь шоколадная — 5 ящиков, фруктовая помадка — 24 ящика, карамель «Ананас» — 12 ящиков, пряники «Ассорти» — 3 ящика… Кроме того, из-за несвоевременной продажи покрылись плесенью гуси и куры общим весом 70 кг….

**КОМСОМОЛКА**

Бомбежки длятся более пяти часов. Ночью не спится, лежишь и думаешь только о еде, больше о хлебе, ржаном золотистом. Просыпаюсь на одеяле — иней. Голодная смерть идет.

**ЛЕНИНГРАДЕЦ**

Всё мне снятся гнилые болота
И объятая пламенем Мга,
Где моя поредевшая рота
Отбивает атаки врага.

И земля содрогается в муке,
От разрывов гудит, как струна,
И в кювете, раскинувши руки,
Умирает мой друг старшина.

Он в шинели насквозь прокоптелой,
С пистолетом в холодной руке.
И брусникою кровь затвердела
На его поседевшем виске…

**ФЗУШНИК**

Сегодня вечером после тревоги сходил в магазин, что на Сенной. В рукопашной схватке в огромной тесноте, такой тесноте, что кричали, стонали, рыдали взрослые люди, удалось ценой невероятных физических усилий протискаться, пробиться без очереди в магазин и получить 190 г сливочного масла и 500 г колбасы из конины с соей. Что за мучение!

**ИНТЕЛЛИГЕНТ**

9 декабря. В Ленинграде второй день не ходят трамваи. Как это мучительно! Знаешь, что с каждым днем твои силы иссякают, что ты изнемогаешь от недоедания день ото дня все больше и больше... Вырваться бы из этих чудовищных объятий смертельного голода, вырваться бы из-под вечного страха за свою жизнь, начать бы новую мирную жизнь где-нибудь в небольшой деревушке среди природы... забыть пережитые страдания.... Вот она, моя мечта на сегодня.

**ДОМОХОЗЯЙКА**

Все ждали этого дня, ибо был пущен слух, что прибавят хлеба. Прибавка не свершилась. Слухов в городе хоть отбавляй. Например о хорошей жизни у немцев. Кило хлеба на наши деньги стоит 3 копейки, килограмм сахара 5 копеек. Другой «факт»: драка между Ворошиловым и Сталиным в Ленинграде. Когда Сталин приехал в Ленинград, то была соблюдена большая конспирация. Будто бы Сталина внесли в Смольный как раненого красноармейца на носилках. В это время в Смольном произошел скандал между Ворошиловым и Сталиным. Сталин стрелял в Ворошилова, ранил его и убил своего сына.…

**ЖЕНА ОФИЦЕРА**

Сегодня 13 декабря 1941 года всеобщее ликование ленинградцев. Совинформбюро сообщило о поражении немцев под Москвой. Удар поистине сокрушительный. Вот это по-русски. Гитлеру уготована участь Наполеона

**ИНЖЕНЕР**

«…доложили, что вот тут, на Тракторной улице, снаряд не разорвался в квартире. Ну, послал туда пиротехника. Пиротехник поехал туда. Приехал. Оттуда звонит, что не может снаряд отобрать. «Как не можешь снаряд отобрать?» — «Не могу. Приезжайте сами». Приехал сам. Зашел в комнату. Лежит женщина на полу, обняла снаряд, закутала в шаль (он теплый еще) и не отдает его. Не отдает снаряд! Стали выяснять, в чем дело. Оказывается, у нее грудной ребенок был. От страха, в панике родственница схватила ребенка и унесла. А мать осталась. Увидала этот снаряд и решила, что это ребенок. Ну, то есть человек был уже в ненормальном состоянии…»

**ИСТОРИК**

Приговор: 20 декабря 1941 года, Военный Трибунал Ленинградского Фронта установил: с целью употребления в пищу человеческого мяса, 6 декабря 1941 года в своей квартире обвиняемый обухом топора по голове убил свою жену, труп ее разрубил на куски и часть его съел. На основании ст. 59—3 УК РСФСР расстрелять.

**ЖЕНА УЧЕНОГО**

«Видела на проспекте Энгельса такое: везет старик полные дровни трупов, слегка покрытых рогожей. А сзади старушонка еле идет: «Подожди, милый, посади». Остановился: «Ну, что, старая, ты не видишь, какую кладь везу?» — «Вижу, вижу, вот мне и по пути. Вчера я потеряла карточку, все равно помирать, так чтоб мои-то не мыкались со мной, довези меня до кладбища, посижу на пеньке, замерзну, а там и зароют»… Был у меня в кармане кусочек хлеба граммов сто пятьдесят, я ей отдала…»

**ИНТЕЛЛИГЕНТ**

Умирают мужчины, видимо, скоро моя очередь. Жить большая охота, но, видимо, так надо, ничего не поделаешь. Холодно. Ноги мерзнут, по всему телу озноб.

**ЛЕЙТЕНАНТ**

Мы сидим в окопах, и каждую ночь позади, за спиной, полыхают отсветы ленинградских пожаров, багровые их пятна дырявят звездную темноту. Впереди взлетают вражеские ракеты, а позади горит город. Днем силуэт города подробно и четко вырисовывается на ясном небе. Многочисленные трубы не дымят, и воздух над городом чист, лишь в нескольких местах поднимаются толстые копотные столбы дыма от пожарищ. В одни и те же часы над передовой проплывают фашистские бомбардировщики, они летят бомбить, а к вечеру, сменяя их, с мягким шелестом, невидимые, несутся в город тяжелые снаряды.

**ЛЕНИНГРАДКА**

Ленинград в декабре, Ленинград в декабре!

О, как ставенки стонут на темной заре,

как угрюмо твое ледяное жилье,

как врагами изранено тело твое...

Мама, Родина  светлая, из-за кольца ты твердишь:

 «Ежечасно гордимся тобой».

Да, мы вновь не отводим от смерти лица,

принимаем голодный и медленный бой.

Ленинградец, мой спутник, мой испытанный друг,

нам декабрьские дни сентября тяжелей.

Все равно не разнимем слабеющих рук:

мы и это, и это должны одолеть.

**ИНЖЕНЕР**

Зашел за хлебом и встретил семилетнюю дочь Муси, которая в порыве детского откровения во всеуслышание поведала:

— Дядя Аркадий, а у меня мама умерла.

Я спросил, чему она радуется.

— А как же, карточки-то мне остались.

К нам повернулись исхудавшие лица всей очереди. Какой ужас.

**ЖЕНА УЧЕНОГО**

Сегодня 25 декабря исторический день, принесший ленинградцам ни с чем не сравнимую радость человека, спасенного от смерти. Наконец-то надежды и ожидания воплотились в реальность. Власти нашли возможность увеличить норму продажи хлеба. С сегодняшнего дня рабочим причитается 350 г хлеба в день, остальным, т.е. служащим, иждивенцам и детям — 200 г.

**ФЗУШНИК**

Радость у всех на лицах. Приближается прорыв блокады: сообщают об освобождении района Мги, говорят, что прорвался эшелон с хлебом.

**ШКОЛЬНИЦА**

Сегодня исключительный день! Прибавили хлеба на 75 г. Мне полагается теперь 200 г и маме тоже. Какое счастье! Это такое счастье, что люди чуть не плачут. Очень холодно, чернила замерзли. Занимаемся по два-три человека в классе.

**ЖЕНА ОФИЦЕРА**

19 декабря. У моего кабинета стояла группа больных. У самой двери я заметила худенького бледного человека, внешне похожего на мальчика. — Я скрипач Ленинградского радио, моя фамилия Кац, будем знакомы. Внимательно всматриваясь в его лицо, я поняла, что передо мной стоит мужчина средних лет.

**КОМСОМОЛКА**

Жива. Кругом мрак, за водой ходим на Финский залив. Под вечер целая очередь выстраивается. Чтобы обогреться, хожу ломать заборы. Что-то стали силы оставлять. Даже страшно писать.

**ЖЕНА ОФИЦЕРА**

27 декабря. Я с трудом узнала скрипача Каца, он сильно похудел. — Где же вы были, почему не приходили в санчасть? — Благодарю вас, доктор, за внимание, что не забыли меня. Я был на задании, только что вернулся с группой бойцов. Я все-таки положила Каца в санчасть. Напоили его сладким чаем, я сделала ему укол глюкозы и отдала свой кусочек сахара. Он заметно приободрился и стал весело переговариваться с товарищами на соседних койках. Умер Кац во второй половине дня. Когда я после обеда пришла его проведать, он что-то бормотал путано и бессвязно. Вдруг внезапно он умолк, закрыл глаза, резко побледнел. Наступила смерть.

**ФЗУШНИК**

Мга не освобождена — я ошибся. Передают слова Сталина о том, что как только прорвут блокаду, он установит для города санаторный режим питания. Копать могилы в замерзшей земле некому. Хоронят в братских могилах. На улицах только и видишь: везут на саночках мертвецов.

**ЛЕНИНГРАДКА**

Скрипят полозья в городе, скрипят...

Как многих нам уже недосчитаться!

Но мы не плачем: правду говорят,

что слезы вымерзли у ленинградцев.

Нет, мы не плачем.  Слез для сердца мало.

Нам ненависть заплакать не дает.

Нам ненависть залогом жизни стала:

объединяет, греет и ведет.

О том, чтоб не прощала, не щадила,

чтоб мстила, мстила, мстила, как могу,

ко мне взывает братская могила

на Охтинском, на правом берегу.

**ДОМОХОЗЯЙКА**

Так долго приходится стоять в очереди за хлебом. Ноги не держат. Получила только к девяти, было уже темно. Бежишь домой, крепко прижимая хлеб к груди. Всю дорогу слышатся крики — отнимают хлеб. Страшно. Сегодня в столовой рабочий — не помню его фамилию — плакал, чтобы ему еще дали добавку. Быть там неприятно, отнимают порции друг у друга, ругаются.

**ШКОЛЬНИЦА** Я навсегда запомню Новый год 1942 года... Моя бедная мама решила устроить мне ёлку, как всегда до войны. Она воткнула ветку в пустую бутылку из-под молока, завёрнутую в белую ткань... Повесила несколько ёлочных игрушек... Нашла свечку. Разрезала её на несколько частей, прикрепила к ветви... Из соседних комнат медленно шли родственники, опираясь на палки, закутанные, с неузнаваемыми от истощения лицами. Глядя на пламя угасающих свечей, все вдруг заплакали.

**ФЗУШНИК**

Наступил новый год. Что он несет — тайна, покрытая мраком. Впервые мы так встречали новый год — даже не было крошки черного хлеба, и вместо того чтобы веселиться вокруг елки, мы спали, так как нечего было есть. Когда вчера вечером я сказал, что уходит старый год, то мне ответили: «К черту с этим годом, провалиться бы ему сквозь землю!»

**КОМСОМОЛКА**

Сегодня 6 января была елка! И какая шикарная, даже не ожидала. Правда, холод был такой, что, пока мы сидели и смотрели спектакль «Овод», все окоченели и пальцев совершенно не чувствовали. Мы почти не смотрели на сцену. Каждый думал о предстоящем обеде. В глазах голодный блеск. Ноги стучат друг о друга от холода.

Наконец, спектакль окончился. Замерзшие артисты, так как играли в одних платьицах, а мороз в театре был никак не меньше 20 градусов, ушли со сцены. Занавес опустился, и зрители хлынули к выходу. Обед был замечательный! Все жадно поглощали пищу, усердно облизывая тарелки.

**ЖЕНА УЧЕНОГО**

...если бы паек получался своевременно — смертности не было бы. Но ведь во многих магазинах не выдан паек еще за вторую декаду декабря.

Преступна система выдавать продукты лучшего качества в конце месяца. Это дает возможность имеющим запасы быть все время в лучшем положении.

Необходимо ускорить процесс регистрации смерти, чтобы трупы не лежали в жилых комнатах по несколько суток.

**ИСТОРИК**

Спецсообщение. В первой половине января, кроме муки, никакие продукты питания в Ленинград не поступали. Завоз в город продовольствия начался с 16 января в размерах, не обеспечивающих полного отоваривания продовольственных карточек населения…

**ИНЖЕНЕР**

Приближается гибель. У меня начинают пухнуть ноги. Они как свинцовые, и для того чтобы дойти до службы (а это всего 150 метров), требуется много сил. Наша столовая кормит щами из хряпы и воды, а также кашей из жмыха. И за этой пищей драка. Бесконечные очереди, облизывание тарелок — в чем участвую и я. Если добавить ужасную грязь, отсутствие тарелок, полное отсутствие ложек и лакание этих несчастных щей прямо из грязных тарелок, то можно себе представить весь ужас нашего положения, весь ужас блокады.

**ЖЕНА ОФИЦЕРА**

Жутко представить мучения ленинградцев. Терпеливо и стойко борются за жизнь. Обстрел и разрывы снарядов более никого не беспокоят. Безразличие к жертвам и кипучая ненависть к врагу, бьющему по городу. Умирают спокойно в родном городе. Смерть витает повсюду, но она никого не пугает. Сердце сжимается, а воля и сознание говорят — все равно все перенесем.

**ЛЕНИНГРАДЕЦ**

Хочу забыть, как тяжкий сон,
Сожму до боли челюсти,
А пред глазами батальон
Залег в снегу у Керести.
Метет февральская пурга,
А жить тебе так хочется!
И перебитая нога
Едва-едва волочится.
Но ты ползешь под взрывы мин
В обледенелом ватнике,
А над тобой, собравшись в клин,
В пике идут стервятники.

**ИНТЕЛЛИГЕНТ**

Наступили страшные дни! На улице мороз свыше минус 30 градусов, все застыло. В городе полыхают пожары, главным образом от «буржуек». Тушить нечем. Прекрасные здания горят как свечи. Вчера мы варили желе из столярного клея. Ели с уксусом и горчицей. У нас на службе заболело и умерло более половины сотрудников.

**ШКОЛЬНИЦА**

Сегодня у меня счастливый день. Я так рада! Почему? Рада смерти отчима. Я его страшно ненавидела. Голод раскрыл его грязную душу. Он умер, а я смеялась. То, чего я хотела, о чем мечтала последние дни, свершилось!

**ИСТОРИК**

5 февраля заместитель председателя Совнаркома т. Косыгин вызвал к себе директора треста ресторанов и столовых Ленинграда Фельдмана и спросил:

— Сколько ваших людей умерло или заболело от истощения?

— Ни одного. Они же работают у пищи.

— Хорошо. Значит, это народ стойкий? — спросил, улыбаясь, Косыгин.

— Да.

**ЛЕЙТЕНАНТ**

Был в городе, все превратилось в сплошную сосульку. Трамваи стоят вмерзшие. По магистралям, ведущим к кладбищам, движутся небольшие группы людей или одиночки, которые везут на санках или тянут волоком, обвязав веревкой за шею, трупы. В ноябре трупы возили в гробах, затем завернутыми в простыни или одеяла, а сейчас в чем был одет покойник, в том и в последний путь провожают. Страшная картина. Немцы, сволочи, небось, торжествуют.

**ДОМОХОЗЯЙКА**

На кладбище слышен легкий гомон торгующихся. Иногда слышны рыдания. Но это не тоска по ушедшему, а выражение бессилия людей, неспособность ни заплатить бешеные деньги за могилу, ни самим ее выкопать.

**ЛЕНИНГРАДКА**

Отчаяния мало. Скорби мало.
О, поскорей отбыть проклятый срок!
А ты своей любовью небывалой
меня на жизнь и мужество обрек.

Зачем, зачем?
Мне даже не баюкать,
не пеленать ребенка твоего.
Мне на земле всего желанней мука
и немота понятнее всего.

Ничьих забот, ничьей любви не надо.
Теперь одно всего нужнее мне:
над братскою могилой Ленинграда
в молчании стоять, оцепенев.

**ИСТОРИК**

23 февраля 1942 года.Спецсообщение

С 11 февраля населению Ленинграда увеличена норма выдачи хлеба: рабочим — до 500 грамм, служащим — 400, иждивенцам — 300 грамм. Смертность среди населения несколько сократилась. Случаи людоедства в городе уменьшились.

**ФЗУШНИК**

Но где же мой идеал Павка Корчагин — да, жизнь вообще это прекрасная штука, живешь ведь один раз, а умереть никогда не поздно, туда никогда не опоздаешь, так что интересней — хоть страдай да поживи. После страданий будет и радость, так что да здравствует жизнь, а сейчас иду в магазин и в столовую.

**КОМСОМОЛКА**

7 марта впервые за всю зиму над Ленинградом появились фашистские самолеты, и, несмотря на усиленную стрельбу зениток, воздушная тревога не объявлена. Правда, она сейчас ни к чему. За эту зиму погибли в сотни раз больше народу от голода и истощения, чем за всю осеннюю пору усиленных бомбардировок.

**ИСТОРИК**

Торжественно и празднично прошло вчера собрание, посвященное Международному коммунистическому женскому дню. Партийный, советский и хозяйственный актив внимательно выслушал доклад о задачах женщины в Великой отечественной войне. На заседании было оглашено решение исполкома о премировании 30 наиболее отличившихся женщин.

**ЖЕНА УЧЕНОГО**

Уважаемый т. Андреенко! Почему у Ваших работников торговой сети рожи красные и сытые, как клеймо Каина. И справки не надо, без нее видно, где служат, — либо в столовой, либо в булочной, либо в магазине. Почему мне нет такого спасения! Эти бабы-воровки без стыда и чести спасутся, а мы, интеллигентки-ученые, погибнем.

**ДОМОХОЗЯЙКА**

Что с нами будет? Этот вопрос резко встает, когда смотришь на нескончаемый поток эвакуированных. Едут старики, едет молодежь. Все спешат покинуть город. Некогда такой прекрасный и манящий. Основной вопрос — это вопрос жизни. И я считаю: оставаться здесь равносильно смерти.

**ЖЕНА ОФИЦЕРА**

Сегодня воскресенье - 22 марта. На улице светит солнце, тает снег под его лучами, а на душе тоскливо. У меня цинга, страшно болят колени. Кроме того, на обеих руках на пяти пальцах девять страшных нарывов. Они образовались от пустейших царапин, которые раньше зажили бы мгновенно, а сейчас превратились в огромные гнойные раны. Сейчас едва пишу, на руках толстые повязки.

**КОМСОМОЛКА**

Сегодня 4 апреля такая была бомбежка, страшнее всех, что я пережила. Горит 208-й завод, дом 37 по Гаванской горит, слышатся стоны, ждем и своего конца. Штукатурка упала и чуть меня не убила — обвалился угол комнаты, над кроватью, а я только встала. Мне хочется записать: теперь я верю, что буду жить.

**ИНЖЕНЕР**

Чувствуется дыхание весны, хотя в тени еще довольно холодно. Солнце заметно припекает. Для нас, ленинградцев, это необычная весна. Она несет радость, но очень мало надежд.

**ШКОЛЬНИЦА**

«Дорогой папочка! Пишу я вам это письмо во время моей болезни когда думала, что я умру и пишу из-за того что я жду смерть, а потому что она приходит сама неожиданно и очень тихо. В моей смерти прошу никого нивинить. Сознаться по совести виновата я сома, так-как нивсегда слушалась маму.

**ИНТЕЛЛИГЕНТ**

Солнечно. Погода возбуждает весеннее настроение. Народ потянулся к солнцу, сидит на завалинках и греется. Решил сегодня пригласить М. на филармонический концерт. Среди публики много военных. В большинстве это торговый, кооперативный и булочный народ, которые на усушке-утруске, обвесе, а порой и просто воровстве накопили себе капиталы и стали людьми с большим достатком.

**ДОМОХОЗЯЙКА**

Сегодня пошли трамваи на пяти маршрутах: № 3, 7, 9, 10 и 12. Это добавило сил населению, которое отвыкло от такой «роскоши». Поехала на трамвае в центр. Город заметно очистили. Мобилизация населения на уборку продлена до 15 апреля.

**ШКОЛЬНИЦА**

Дорогой папочка я знаю, что вам тяжело будет слышать о моей смерти да и мне-то помирать больно нехотелось но ничего не поделаешь раз судьба такая. Папочка болела я в апреле, когда на улице было так хорошо и я плакала, что мне хотелось гулять, а я немогла встать с кровати так спасибо дорогой мамочки она меня одела и вынесла на руках во двор на солнышко погулять.

**ЛЕНИНГРАДКА**

...О да,— простые, бедные слова

мы точно в первый раз произносили,

мы говорили: солнце, свет, трава,

как произносят: жизнь, любовь и сила.

А помнишь ли, как с города ледник

сдирали мы, четырежды проклятый,

как бил в панель ногой один старик

и все кричал: «Асфальт, асфальт, ребята!..»

Так, милый берег видя с корабля,

кричали в старину: «Земля, земля!..»

**ИСТОРИК**

22 апреля немецкое командование предприняло операцию Айсштосс» («Ледовый удар») с целью уничтожения вмерзших в лед кораблей Балтийского флота. 24 апреля в крейсер «Киров» попали две 250-килограммовые бомбы и один крупнокалиберный снаряд. На корабле начался пожар, стали рваться зенитные боеприпасы, но через 45 минут огонь удалось потушить.

**ИНЖЕНЕР**

Наступила настоящая весна. Я сбросил все зимнее и облачился в серый костюм и белую косоворотку. Стал меньше сидеть в цеху и целый день нахожусь на ногах, тем более что чувствую крепость в них. На лицо я очень поправился, но брюки еще продолжают сваливаться.

**ШКОЛЬНИЦА**

Дорогой папочка вы сильно не расстраивайтесь ведь и мне то умирать больно не хотелось, потому что скоро лето да и жизнь цветет впереди. Пишу я вам это письмо и сома плачу, но сильно боюсь расстраиваться так-как руки и ноги начинает сводить судорога, а ведь как не заплакать, жить больно хочется… Я сильно старалась, что-нибудь поделать что б не приходить в забытье но нет на это никакого желания лежу и каждый день жду вас, а когда забудусь то вы мне начинаете казаться».

**КОМСОМОЛКА**

1 мая. С утра ясный солнечный день. Настроение праздничное, хотя и нахожусь на работе. Сегодня мы не демонстрируем, сегодня мы работаем, как и все люди нашей необъятной страны. Ленинград в кольце блокады живет своей «нормальной» жизнью.

**ФЗУШНИК**

Сегодня у нас очередная радость: объявлена выдача селедки. У дверей кооператива стоит заскорузлый дядька и жадно уплетает только что полученную сельдь. Притом без хлеба. Сельдь воистину отменная, жир капает с нее и размазывается по черным, как головешки, рукам. Уловив мой взгляд, он делится со мной восторгом: «Такой селедки уже лет сто не едал! Ну, обрадовали Советы». «А ты бы для Советов постригся и руки помыл», — говорю я ему. «Ужо, — отвечает, — ради селедки помыть придется».

**ИНТЕЛЛИГЕНТ**

Во мне зародилась какая-то неистовая жажда жить. Поддавшись общей агитации и на собственном желудке испытав голод, я с остервенением занялся огородничеством. Уже вскопал около половины большого участка земли. Надеюсь, труды окупятся и должное за работу я все же получу.

**ЖЕНА ОФИЦЕРА**

Весь город — улицы, площади, дворы, набережные - превратился в сплошной огород, повсюду грядки. В служебных помещениях на окнах ящики с зеленью. Женщины разбирают булыжники, которыми замощена площадь, и из освободившейся от камня почвы делают грядки и высаживают рассаду. Город пустеет. Идет массовая эвакуация. Город в обязательном порядке должны покинуть женщины с двумя детьми.

**ИНЖЕНЕР**

Со снабжением опять перебои. Я купил на 50 рублей 7—8 кг лебеды с крапивой и засолил, теперь готовлю себе замечательные щи и даже салат с уксусом. Сегодня снял с огорода первые четыре редиски.

**ЖЕНА ОФИЦЕРА**

4 июля 1942 года Совинформбюро оповестило о падении Севастополя. У многих ленинградцев эта новость вызвала уныние. На улицах Ленинграда в окнах и дверях первых этажей строятся огневые точки. Девушек с 18 до 30 лет берут в армию. Идет принудительная эвакуация многодетных семей и инвалидов. Это само наводит на мысли о севастопольском варианте.

**ЛЕНИНГРАДЕЦ**

В Рыбацком по берегу девочка шла
Тропой, что к Неве протянулась.
А рядом, в волнах, бескозырка плыла,
И девочка ей улыбнулась.

Одна бескозырка, другая... И тих
Был воздух. Заря опустилась.
На Охте старушка заметила их
И медленно перекрестилась.

А я был свидетель того, как вода
Кипела в Усть-Тосно, как с хода
На вражеский берег рванулись суда
Десанта Балтийского флота.

Их встретили пушки и били внахлест,
И брали десантников в вилку,
И падал в холодную воду матрос,
Оставив волне бескозырку...

**ДОМОХОЗЯЙКА**

За 500 рублей у нас в городе сейчас можно купить шикарную обстановку на всю квартиру. Получилось это в связи с массовой эвакуацией. Я купила за 20 рублей граммофон с десятью пластинками, хороший комод за 50 рублей, и кожаный диван за 100 руб. Деньги имеют большой вес.

**ЖЕНА УЧЕНОГО**

В городе не видно цветов, не слышно смеха и песен. На лицах нервозность и забота. Кажется, войне не видно конца. И все боятся новой зимы. Трамваи еле ползут, уцелевшие заводы едва дышат. Город устал, постарел за время войны. Так много ран нанесено ему, но красоты еще не утратил. Стоит как старый богатырь весь в шрамах, морщинах, но готовый сразиться с врагом.

**ИНЖЕНЕР**

В Ленинграде начата усиленная кампания по подготовке к зиме. Заготавливают дрова. С бригадой рабочих приступил к разборке выделенной заводу деревянной постройки. Ремонтируют водопровод. Поставлена задача обеспечить подачу воды в дома до третьего этажа. В домах с центральным отоплением устанавливают печи-времянки.

**ЖЕНА ОФИЦЕРА**

Вчера 9 сентября проводила в Красноярский край второй эшелон детских садов. Утром ходила на огород. Приходилось снимать незрелое, так как иначе все украдут.

**ФЗУШНИК**

...Все мои труды на огороде пропали даром. Кто-то украл всю капусту. Жаль! А впрочем — раз украл, значит, съел, а раз съел — значит, жив остался! Черт с ним — все-таки свой ленинградец. Хоть и вор!

**КОМСОМОЛКА**

Из санинструкторов меня перевели работать кладовщицей. В моем распоряжении много вкусных вещей: сахар, белый хлеб, масло, консервы, но я боюсь дотронуться до них. Это принадлежит голодным людям. Все надо мною посмеиваются, начальник даже недоволен мною, они не переносят моего укоризненного взгляда, когда запускают свои руки в богатство кладовой. Каждое утро, тщательно взвесив полагающуюся по строевой норме продукцию, бережно передаю ее в руки Наташе - поварихе. Она с усмешкой глядит на мое священнодействие. Но ни усмешки, ни намеки не действуют на меня. Кончилось моё священнодействие с продуктами тем, что меня выгнали вон.

**ЛЕЙТЕНАНТ**

4 октября наш 340-й полк выдвигался на новый рубеж, на Невский пятачок. Поступил приказ переправляться ночью.

Слева, справа, сзади и спереди шли другие лодки. Всего, как мне запомнилось, было около десяти. Но вдруг Нева осветилась сразу десятками ракет. Вокруг нас вода закипела от сплошных взрывов. В этом кромешном аду наша лодка была единственной, достигшей левого берега. Когда рассвело, я увидел, что от осколков меня прикрывали своими телами груды замерзших павших наших солдат.

**ИНТЕЛЛИГЕНТ**

19 октября. Закончилась огородная кампания. Снял полтора-два килограмма репы и 40—50 кочанов капусты. Десяток кочанов покрупнее оставил в пищу. Остальные нашинковал и заквасил. На зиму хватит!

**ЛЕЙТЕНАНТ**

Это огненная земля. Плацдарм сплошь изрыт воронками. Бой днем и ночью. Сегодня отвоеванные окопы завтра оказывались в руках фашистов. Никто не отступал. Были дни, когда фашисты подходили вплотную и пытались забросать нас гранатами. Мы отбивались автоматами и гранатами.

**ЛЕНИНГРАДКА**

Когда прижимались солдаты, как тени,

к земле и уже не могли оторваться, —

всегда находился в такое мгновенье

один безымянный, Сумевший Подняться.

Правдива грядущая гордая повесть:

она подтвердит, не прикрасив нимало, —

один поднимался, но был он — как совесть.

И всех за такими с земли поднимало.

Не все имена поколенье запомнит.

Но в тот исступленный, клокочущий полдень

безусый   мальчишка,   гвардеец   и   школьник,

поднялся — и цепи штурмующих поднял.

Он знал, что такое Воронья гора.

Он  встал  и   шепнул,  а не  крикнул: — Пора!

Он   полз   и   бежал,   распрямлялся   и   гнулся,

он звал, и хрипел, и карабкался в гору,

он первым взлетел на нее, обернулся

и ахнул, увидев открывшийся город!

И, может быть, самый счастливый на свете,

всей  жизнью  в  тот миг торжествуя  победу,-

он смерти мгновенной своей не заметил,

ни страха, ни боли ее не изведав.

Он падал лицом к Ленинграду.

Он падал,

а город стремительно мчался навстречу...

...Впервые за долгие годы снаряды

на улицы к нам не ложились в тот вечер.

**КОМСОМОЛКА**

Вновь начались налеты на город. 15 ноября 1942 года был чрезвычайно напряженным из-за почти непрерывных воздушных тревог. Вновь невинные жертвы, гибнут взрослые и дети. Пострадал Дворец пионеров, Аничков мост и ряд близко расположенных домов. Сволочи!

**ФЗУШНИК**

18 ноября 1942 года. Дела пошли на лад! На юге начали лупить фрицев. Их уже поперли из Моздока и других мест. Ох, фюрер! Влип ты, черт, носатый!

**ЖЕНА ОФИЦЕРА**

Настроение было крайне напряженное, как и всегда при усиленных налетах с воздуха: ведь на нас лежала ответственность за жизнь маленьких детей, больных и рожениц. Сидя в бомбоубежище, мы чувствовали, как весь наш корпус «ходил ходуном». Я не покидала командный пункт. Вражеский налет прекратился около часа ночи. Домой я не поехала. В 6 часов утра мне сообщили, что в наш дом попала фугасная бомба и что моя сестра ранена. Я тотчас же отправилась домой. Глазам представилась страшная картина.

**ЖЕНА УЧЕНОГО**

Ленинград вступил во вторую блокадную зиму бодро, уверенно. Продовольственное положение удовлетворительное. Население обеспечено дровами. В большинстве домов работает водопровод. В ходу десять маршрутов трамвая. Работают бани, парикмахерские. Вновь открылись мастерские по ремонту одежды и обуви, мелкому ремонту домашней утвари. Театр Музыкальной комедии регулярно дает спектакли. В кинотеатрах зрители охотно смотрят новинки кинопроката. Город научился жить в условиях вражеской осады и не намерен сдаваться.

**ИНТЕЛЛИГЕНТ**

Сегодня 12 декабря 1942 года особенно радостный для ленинградцев день. Ленгорисполком разрешил отпуск с 15 декабря электроэнергии в жилые дома с 19 до 24 часов.

**ИНЖЕНЕР**

Почти весь декабрь простоял теплый, мягкий. Сегодня опять идет дождь. Скоро догорит 1942 год. Много мыслей и воспоминаний. Чувствую себя отлично и дома, и на производстве. Работаю. Надеюсь пережить весь кошмар войны. Скоро, вероятно, получу медаль «За оборону Ленинграда» .

**ЛЕЙТЕНАНТ**

31 декабря 1942 года. 30 минут осталось жить 1942 году. Один... Догорают дрова в печи. Концерт по радио. Сейчас на душе легче, выплакал тоску, черную душную тоску по друзьям и по любви... Посмотрел на себя в зеркало — сильно изменился. Лицо сурово и жестоко. В глазах стальной отсвет, холод и строгая пытливость.

**ИСТОРИК**

В конце 1942 года под Ленинград были переброшены:

из Чехословакии прибыли орудия калибром 240 мм с дальностью стрельбы 45 км.

из Франции 400-мм французские гаубицы, стрелявшие 900-килограммовыми снарядами,

из Крыма дальнобойные орудия осадной артиллерии, в том числе мортиры калибром 420 мм («Толстая Берта», вес снаряда 800 кг),

**ЛЕНИНГРАДЕЦ**

Сзади Нарвские были ворота,

Впереди была только смерть...

Так советская шла пехота

Прямо в желтые жерла «Берт».

Вот о вас и напишут книжки:

 «Жизнь свою за други своя»,

Незатейливые парнишки —

Ваньки, Васьки, Алешки, Гришки,—

Внуки, братики, сыновья!

**ИНЖЕНЕР**

8 января 1943 года. Третий день стоят большие морозы. Последние дни все упорнее слухи о готовящемся наступлении на Ленинградском фронте. А сегодня пошли разговоры о боях в районе Невской Дубровки: говорят, наши войска продвинулись на семь километров, осталось всего 4 километра до соединения с Волховским фронтом. Хорошо, если так, то очень хорошо.

**ЛЕЙТЕНАНТ**

«12 января 1943 года в 9 часов 30 минут артиллерия Волховского и Ленинградского фронтов и Краснознаменного Балтийского флота начала артиллерийскую подготовку. Как ни готовились мы к этому моменту, как ни ждали его, но, когда воздух потряс первый артиллерийский залп, все мы вздрогнули. Началось!

**ИСТОРИК**

Шесть дней длились упорные бои войск двух фронтов, неотвратимо стремившихся навстречу друг другу. Заветное свершилось утром 18 января 1943 года. На рубеже Рабочих Поселков № 1 и № 5 состоялось крепкое рукопожатие двух фронтов. Блокада прорвана! Ленинград свободен!

**ДОМОХОЗЯЙКА**

18 января В 10 часов 40 минут вечера Информбюро сообщило о том, что блокада Ленинграда прорвана

**ФЗУШНИК**

Да здравствует Сталин! Слава маршалам Жукову и Ворошилову! Слава бойцам Ленинградского и Волховского фронтов! Фрицы отовсюду летят как пробки.

**ЖЕНА ОФИЦЕРА**

Вечная память погибшим! Блокада прорвана! Взят Шлиссельбург. Ослаблена удавка на горле. Ленинград может вздохнуть свободнее.

**ИНТЕЛЛИГЕНТ**

От трех миллионов нас осталось семьсот-восемьсот тысяч, но самых заядлых. Ленинградцы — самый героический народ в мире, работают и даже не мерзнут. Нет дров! Ничего, зато есть деревянные дома! И ленинградцы взялись ломать деревянные дома. Каждый обязан наломать 4 кубометра, из коих половину — себе, остальное — городу.

**ЖЕНА УЧЕНОГО**

Утром в трамваях слышала и видела великую радость на лицах русских людей многострадального города, слезы на глазах и слова «царица небесная, божья матерь». Необъятная радость переполняла ленинградцев. Не пережившим ее трудно понять эти чувства. Еще труднее все это выразить на бумаге.

**ФЗУШНИК**

Ночная смена оставила записку, что рабочие жертвуют дневной заработок на постройку танковой колонны. Общезаводской митинг принял постановление об отчислении двухдневного заработка!

**ЛЕНИНГРАДКА**

Наша молодость была не длинной,

Покрывалась ранней сединой.

Нашу молодость рвало на минах,

Заливало таллинской водой.

Наша молодость неслась тараном —

Сокрушить германский самолет.

Чтоб огонь ослабить ураганный —

Падала на вражий пулемет.

Прямо сердцем дуло прикрывая,

Падала, чтоб Армия прошла...

Страшная, неистовая, злая —

Вот какая молодость была.

**ДОМОХОЗЯЙКА**

23 февраля на собрании, посвященном 25-й годовщине Красной армии, докладчик заявил: «Ленинградцы на днях почувствуют последствия прорыва блокады». На эти слова весь зал реагировал сдержанным шепотом: «хлеба прибавят».

**ИНТЕЛЛИГЕНТ**

19 июня 43 года. С огородами дело обстоит плохо. Ничего не растет. Капусту едят черви и мухи, турнепс, редиска и редька не всходят. Это настоящее бедствие. Никакие меры не помогают

**ЖЕНА ОФИЦЕРА**

26 июля 1943 года. Вот уже третий день, как немцы без перерыва обстреливают город. Днем и ночью всюду рвутся снаряды. Чувствуется, что это уже просто хулиганское, истерическое мщение немцев за неудачи.

**ЖЕНА УЧЕНОГО**

Особенность массового героизма ленинградцев в том, что каждый взятый в отдельности ничего героического не совершает. Разве вагоновожатый трамвая, продолжающий движение во время обстрела, становится героем? Разве уличная продавщица газированной воды, застигнутая обстрелом на своем рабочем месте, совершает подвиг? Ленинградцы не ходят в атаки, истребляя фрицев. Они делают свою простую работу, помогая горожанам жить.

**ЛЕНИНГРАДЕЦ**

Нет,
Не до седин,
Не до славы
Я век свой хотел бы продлить —
Мне б только
До той вон канавы
Полмига,
Полшага прожить,
Прижаться к земле
И в лазури
Июльского ясного дня
Увидеть оскал амбразуры
И острые вспышки огня.
Мне б только
Вот эту гранату,
Злорадно поставив на взвод,
Всадить ее,
Врезать как надо
В четырежды проклятый дзот,
Чтоб стало в нем пусто и тихо,
Чтоб пылью осел он в траву...
Прожить бы мне эти полмига,
А там я всю жизнь проживу!

**ЛЕЙТЕНАНТ**

14 января 1944 года. На этот день было назначено начало нашего наступления. В 9 часов 35 минут, с начала залпа «Катюш» и другой артиллерии, дали и мы первый залп. Слушай, город Ленина! Слушайте, дорогие ленинградцы, слушайте грозную музыку! Это играет наш мощный артиллерийский оркестр. Он исполняет симфонию мести, симфонию расплаты. Мы долго ждали этого часа, словно великого праздника. И вот он пришел!

**ШКОЛЬНИЦА**

18 января вечером по радио объявили о прорыве вражеской обороны под Ленинградом и Новгородом.

**ФЗУШНИК**

19 января у врага отбиты города и поселки с такими родными названиями — Петергоф и Стрельна.

**КОМСОМОЛКА**

21 января занята Мга. Надо пережить блокаду, чтобы понять, что значит для ленинградца это коротенькое слово.

**ИНЖЕНЕР**

И ее освобождение означает, что мы больше не осажденные. Сколько сил и жизней потрачено за эти тяжкие и трагические годы, чтобы выбить врага из этого места. И вот свершилось…

**ИНТЕЛЛИГЕНТ**

24 января освобождены Пушкин и Павловск.

**ДОМОХОЗЯЙКА**

Мы уже не слышим артиллерийской канонады, в городе не рвутся вражеские бомбы и снаряды. В городе наступила тишина.

**ЖЕНА ОФИЦЕРА**

Мы от нее отвыкли. Странно и непривычно. От радости хочется плакать и плясать.

**ЖЕНА УЧЕНОГО**

Вчера наши заняли Гатчину. Уже несколько дней носились слухи о салюте в Ленинграде, говорили, что на Марсовом поле устанавливают пушки. И верилось, и нет.

**ИСТОРИК**

27 января 324 орудия 24 раза салютуют в честь нашей общей Победы. Блокада снята! Какое нужно сердце, чтобы не заплакать! Какой день, какой праздник! Его мы никогда не забудем.

Постановка заканчивается песней «Медаль за оборону Ленинграда» (муз. Я. Дубравина, сл. В. Суслова) в живом исполнении.