**Сочинение**

**«Высший подвиг в терпенье, любви и мольбе…»**

**Автор материала:**

***Летяева Виктория Александровна,***

ученица 8 класса,

МБОУ «ООШ №13» г. Бийска

**Руководитель:**

***Голоменцева Ольга Михайловна,***

учитель русского языка и литературы

высшей квалификационной категории,

МБОУ «ООШ №13» г. Бийска

г. Бийск, Алтайский край

2014 год

И старушка в цветастом платье

У иконы свечу зажгла…

Ю. Друнина. «Зинка»

«Пусть же не оскорбится её милая тень этим поздним цветком, который я осмеливаюсь возложить на её могилу!». Эти строки посвятил И. С. Тургенев памяти удивительной женщины, Ю. П. Вревской.

«Осмелюсь» и я прикоснуться к памяти прекрасных женщин России и сплести им свой маленький венок славы.

«Нежное кроткое сердце…и такая сила, такая жажда жертвы! Помогать нуждающимся в помощи… она и не ведала другого счастья…». Так писал И. С. Тургенев об Ю. П. Вревской.

Алым пламенем пылает в моих руках для неё роза.

Середина апреля 1877 года. Начало русско-турецкой войны. Юлия Петровна Вревская, дочь офицера, вдова офицера, организует на собственные средства санитарный поезд. В июне 1877 года Ю. П. Вревская добровольно отправляется в действующую армию на Балканы сестрой милосердия. Вместе со своим отрядом принимает поезда с ранеными из Болгарии. Потом Ю. П. Вревская перебирается ближе к линии фронта, в местечко Бяла в Болгарии. Здесь же она и умирает. Юлия Петровна заразилась, ухаживая за больными тифом. Не жалея себя, она согрела безнадёжно больных вниманием, хоть немного облегчив их страдания.

Когда она умирала, «ни один врач не взглянул на неё». И «никто не сказал спасибо даже её трупу». Но признанием в любви звучат строки Ивана Тургенева. А за могилой ухаживают жители Болгарии и в наши дни. Значит, не напрасно была прожита жизнь и не напрасно «жертва принесена…».

Позднее, в 1914 году, во время первой мировой войны, умерла от тифа врач Мария Николаевна Агапова. Она заразилась, оказывая помощь пленным туркам. Было ей 25 лет. Пусть памятью о ней будет подснежник, расцветающий ранней весной.

Любимый цветочек, ромашку, возьму для Дарьи Михайловой, первой русской сестры милосердия. Её отец погиб в Синопском бою. «Даша выросла как дитя бухты и взморья», - пишет о ней С. Сергеев–Ценский в рассказе «Первая русская сестра».

В разгар Крымской войны, в сентябре 1854 года, переодевшись юнгой, уходит вслед за матросами Даша, восемнадцатилетняя сирота.

Какое доброе сердце билось в груди у этой девушки! Несмотря на ужас, который она испытывала, глядя на увечья раненых, делала перевязки. А солдаты первое время сами показывали ей, как наложить правильно повязку. Но дело не только в умении обмыть рану, перебинтовать. Она умела поддержать, подбодрить, вселить надежду на выздоровление.

- То-то я даве думаю, отколь у этого малого сердце могло такое взяться, до людей приветное? – говорит один из раненых.

А по словам генерала Корнилова, Даша – героиня!

В это же самое время в Петербурге была создана «Община сестёр милосердия», которая вместе с академиком Пироговым выехала в Севастополь для оказания помощи раненым. «А в Севастополе юная Даша с Корабельной слободки уже вошла самочинно в историю как первая русская сестра, настоящая и подлинная сестра всей миллионной массы солдат и матросов». А раненым очень были нужны женская забота, внимание. Так для раненого пленного француза, за которым ухаживала Даша, «вполне ясна была только одна бесспорная истина: приходят и уходят, отгремев, отгорев, отблистав, войны, приходят и уходят со своими ланцетами лекари – женщина остаётся».

Много подвигов совершили с тех самых пор сёстры милосердия.

И всех ромашек полей нашей родины не хватит, чтобы назвать по именам девушек-санитарок, выносивших с поля боя раненых во время Великой Отечественной войны:

…Тяжеленный попался малый,

Сил тащить его больше нет…

(Санитарочке той усталой

Восемнадцать сравнялось лет).

Эти стихи написала Юлия Друнина. Она семнадцатилетней девочкой ушла добровольцем на фронт бойцом санитарного взвода.

Юлия Друнина прошла войну в пехоте. Она была наравне с мужчинами защитником Отечества, как и многие девушки нашей страны. Они били фашистов на земле и в воздухе. Девушки-лётчицы, девушки-снайперы, девушки-разведчицы, в память о вас я вплету в венок много-много красных гвоздик.

Мне очень нравятся стихи Юлии Друниной. Дома у меня есть томик её стихов «Светлокосый солдат». Не могу его открыть без волнения, ведь многие из этих стихотворений написаны на войне, в минуты между боями.

 Стихотворение «Зинка» Ю. Друнина написала о погибшей подруге, Герое Советского Союза, Зине Самсоновой:

…Знаешь, Зинка, я против грусти,

Но сегодня она не в счёт.

Где-то в яблочном захолустье

Мама, мамка твоя живёт…

…Я не знаю, как написать ей,

Чтоб тебя она не ждала?

Женщины, проводившие на фронт своих дочерей и сыновей, пусть маки своим «буйным», но коротким цветением расскажут вам о ваших детях, не вернувшихся с войны. Именно об этих цветах пишет в рассказе «Живое пламя» Е. И. Носов: «… маки походили на зажжённые факелы с живыми, весело полыхающими на ветру языками пламени». Глядя на осыпавшиеся цветы, тётя Оля сказала:

- Да, сгорел… Короткая у него жизнь. Зато без оглядки, в полную силу прожита. И у людей так бывает…

Алексей, сын тёти Оли, погиб, спикировав на своём «ястребке» на вражеский самолёт.

 Жди меня, и я вернусь…

Всем смертям назло.

Кто не ждал меня, тот пусть

Скажет – повезло…

Эти строки из стихотворения К. М. Симонова были посвящены всем женщинам, проводившим на фронт своих любимых. Они помогали надеяться и верить, ждать. Есть в наших лесах скромный нежно-голубой цветок с красивым названием незабудка. Он для вас, кто надеялся и верил, кто не дождался, но не забыл.

Лилию я вплету для вдовы генерала Тучкова. В Бородинском сражении геройски погиб её муж, генерал Тучков А. А.

«Но вот, под заревом пожара небывалого, при блеске костров, являются два лица на поле Бородинском. То была женщина стройная, величавая, то был отшельник, облачённый в схиму. У неё блестит на груди крест…». Это Маргарита Михайловна Тучкова. Она идёт по Бородинскому полю, чтобы оплакать тех, кто уже никогда домой не вернётся. По указу Правительства необходимо было сжечь убитых и лежащих на поле боя французов. Женщина, потерявшая в этом сражении мужа, нашла в себе силы помолиться за убитых врагов.

 Я прочитала об этом в рассказе Ф. Глинки «Последнее уничтожение на Бородинском поле». И никогда не забыть, каким милосердным может быть сердце русской женщины. Ведь она и тот отшельник были в тот момент «единственными представителями любви» среди тех, кто исполнял обязанность по очистке русских полей от трупов: «…вот чьи слёзы, чьи благословения, под ризою чёрной осенней ночи, под бурею, раздувающею костры, напутствуют в дальний, безвестный путь потомков древних рыцарей…».

На уральских бескрайних просторах в начале лета зацветают васильки. Я сорву васильков для своей прабабушки, Андаржановой Галимы Гирфановны, и для всех женщин, которые трудились в тылу во время Великой Отечественной войны.

Прабабушка всю жизнь прожила в Башкирии. С шестнадцати лет, после окончания педучилища, начала работать учителем математики в сельской школе и посвятила этому всю жизнь. Во время Великой Отечественной войны восемнадцатилетняя девушка стала директором школы. Всё тепло своего сердца она отдавала осиротевшим в те суровые годы сельчанам. Вместе они работали на полях, заготавливали дрова, собирали посылки на фронт, вместе радовались каждому письму с фронта, вместе оплакивали похоронки...

И, конечно, прабабушка учила детей решать задачки и примеры. Учила любить свою Родину, верить в победу.

 Пусть расцветают каждое лето ромашковые, васильковые, незабудковые поля, плодородная почва даёт силы благоухать макам, розам, лилиям.

Пусть расцветёт цветок для каждой женщины, сердце которой переполнено любовью, верностью, милосердием и состраданием.