**От Ленинграда до Галича**

Объявление Юрия Левитана об окончании Великой Отечественной войны стало самым запоминающимся событием у моей бабушки Нины Павловны. Слушала она его необычайно часто, именно это напоминало ей каждый день о начале счастливой жизни, где было голубое небо без вражеских самолетов, а по парку можно спокойно гулять и не бояться быть пристреленным быстро летевшей пулей.
  По выходным, когда я гостила у бабушки, на столе всегда было по три каравая хлеба и вкусно приготовленная еда, а рядом сидела бабушка, наблюдая за тем, как мы едим. А если не съедим все наготовленное, то жди недоумевающий и одновременно злой взгляд и подзатыльник.
Однажды за таким обедом мы, маленькие и глупые, решили спросить, почему она так сердится, когда мы не доедаем. Бабушка подняла на нас грустные глаза, наполненные слезами. Промокнув цветастым платочком глаза, она начала свой рассказ.
 Лето 1941 года. Семья Чагаевых сидит в своей квартире в Ленинграде. Отец на работе, мама на кухне готовит обед, а шестнадцатилетняя Нина играет с четырьмя сёстрами и новорожденным братом. Семья большая и счастливая. Но тут наступает 22 июня. Все в панике, а Нина начинает осознавать, что заботы лягут на её хрупкие юные плечи.
Отец работает инженером на Ижорском заводе в Колпино. Несмотря на блуждающие пули вокруг домов, завод продолжал работать. Именно Ижорский завод поставлял на фронт большую часть оружия, поэтому отец находился в опасности, не прекращая выпускать и чинить вооружение для фронта, а семья гадала, жив ли он или лежит на холодной улице с пулей в сердце.
  1942 год, немцы окружают Ленинград. Отец, как и его коллеги, истощенный и уставший от непрекращающейся работы идет копать окопы, чтобы хоть как-то задержать немцев. Нина героически просит взять её в помощь. Она прекрасно понимает всю ответственность и опасность этого дела, но, взвесив всё, решается. Родители отговаривали её, хотели уберечь дочь, но девчонка упрямей.
 Проходят мучительные годы блокады. Отца от завода эвакуируют за Урал, в Свердловск. Мать с детьми едут в Галич, в деревню Лаптево, к родственникам. Кажется, что семья, попав в глубинку, будет в безопасности, но на пути перед Буем их поезд был обстрелян немцами, из-за чего семья шла пешком до назначенного места.
  Отцу одному было тяжело, и было принято решение забрать самую старшую дочь Нину к себе. В назначенный день она, радостная, бежит на вокзал за два часа до прибытия поезда. Наконец-то увидит папу, по которому так скучала. Идёт время, а от поезда не слышно даже гудка, но Нина не теряет надежды и сидит на перроне до позднего вечера. Как оказалось позже, поезд прошел мимо Галичской станции.
  Жизнь в деревне была нелегче, чем в Ленинграде. Юная Нина помогала матери с сестрами и братом. Также она трудилась на благо фронта. Пошла добровольцем на повал леса, потому что понимала всю ответственность перед Отечеством.
  И вот война закончилась! Вся семья переехала обратно в Ленинград, за исключением Нины. Она поступила в Кострому учиться, потом вышла замуж за любимого человека. Вскоре в молодой семье появился очаровательный сын Миша, которому Нина Павловна старалась дать всё: от прекрасного образования, правил морального долга до новейших книг и кед, которым завидовал весь район.
  Нина Павловна награждена медалями «60 лет Победе в Великой Отечественной Войне», «50 лет Победе в Великой Отечественной Войне», «В память 300-летия Санкт-Петербурга», а также удостоверением к знаку «Жителю блокадного Ленинграда»

Я совсем не жалею, что родилась в Галиче, а не в Санкт-Петербурге. Я не жалею о том, что когда-то моя прабабушка решила остаться в маленьком городке. У каждого своя судьба. Каждому свое место. Самое главное – остаться человеком в любое время, при любых обстоятельствах. Не забывать о долге перед семьей, перед своей Родиной.
  Часто можно услышать, что у войны не женское лицо, что совершенно неверно. Когда я задумываюсь о тех муках, что перенесла моя прабабушка, у меня на глазах наворачиваются слезы. Но это слёзы гордости и безмерной благодарности за мирную жизнь. Я помню, я горжусь! И не только своей прабабушкой, но и всеми солдатами той далекой от меня, но не прошедшей мимо каждой семьи войны.