**МБОУ «СОШ № 49» г. Калуги**

**Воронина Милана**

**7 класс**

Почему нужны поисковые движения? (репортаж)

 Хочу познакомить вас с ветераном Великой Отечественной войны. Это необычный визит вежливости раз в год. Есть потребность почувствовать время: ушедшее военное и современность.

 Однокомнатная квартирка, расположенная в пятиэтажном доме, обставлена советской мебелью. Старенький серый диванчик, ветхий шкаф, небольшой деревянный стол и два стула, а также ковер на стене – все это принадлежало Виктору Алексеевичу Кукушкину, участнику ВОВ. Самый дорогой и единственный предмет роскоши – квадратный телевизор, который был популярен ещё в 90-е годы.

 Увидев меня на пороге своей квартиры, Виктор Алексеевич очень обрадовался и сразу пригласил в дом, а также предложил чаю. Вижу, как светятся глаза милого старика. Похоже, что гостей он принимает очень редко. Мы расположились за столом в самой большой комнате. Виктор Алексеевич поспешил заварить чай и достать печенье, в чем я ему с радостью помогла.

- Скажите, пожалуйста, сколько вам было лет, когда началась война? – начала я.

- Мне было двенадцать, когда по радио объявили о начале войны. Вы мужчины уходили на фронт, но меня тогда не взяли. Хотя я очень просился, мама не хотела меня отпускать, - медленно, потихоньку вспоминая, говорил ветеран. – Два года мы с мамой прожили в страхе за свою жизнь. То, чего мы боялись большей собственной смерти, произошло – матушка получила извещение о смерти отца. Правда, нам сказали, что пропал он без вести, поэтому и числится в погибших. Тогда я сказал, что он жив, успокаивал маму и дал себе слово, что найду его, где бы он ни был. В тот момент я твердо решил, что отомщу фашисту за отца. Парень я был высокий, плечистый, статный не по годам. Уговорил матушку, подделал себе год рождения, и меня взяли в отряд. Хотя чувство мести было сильнее меня, но, взять в руки автомат, оказалось не так просто, выжить на войне , наверное, помог сам Господь Бог, - на глазах Виктора Алексеевича появились слезы. Несколько минут он молчал, а я и не торопила. Нужно было дать его боли успокоиться. Но вечно молчать невозможно, и я продолжила:

- А вы знаете, что существуют поисковые отряды, которые могли бы помочь вам разыскать…, - замялась я, - … место, где был убит ваш отец, может быть место его захоронения?

- А как же не знать! В 88-м году в Калуге было первое собрание этого движения. Я там тоже присутствовал, - глаза Виктора Алексеевича загорелись, даже заискрились огоньком. Видимо какие-то яркие моменты его молодости пролетели в памяти и отразились в его зеленых глазах. – Мы хотели помочь всем, кто потерял родных. Тогда было много добрых людей, а сейчас… Эх, где они?

- Сейчас тоже есть поисковое движение и тоже много желающих помочь, решила защитить нынешнюю молодёжь я.

- Есть-есть. Эх… - опять задумался ветеран. Так вы нашли тогда своего отца? – спросила я, надеясь на положительный ответ.

- Нашел, но как же долго я его искал. Но это того стоило! Именно тогда моя душа успокоилась. Я похоронил его как положено. Жаль: матушка не дожила до этого.

- Скажите, а все-таки нужны поисковые движения?

- Знаете, чувство спокойствия на душе, когда ты знаешь, где пропал твой родной человек, когда ты можешь по-человечески его похоронить, несравнимо ни с чем. Люди, которые этим занимаются, - молодцы, они делают то, что не каждый осмелится даже начать.

- Сейчас есть ещё и «бессмертный полк». По всей стране проходят акции. Он нужен?

- Конечно, и он нужен, но найти останки людей и похоронить их намного лучше этого полка. Если у людей нет возможности искать без вести пропавших, нет информации, то «бессмертный полк» - альтернатива. Да и у поисковых отрядов очень много дел, много людей к ним обращаются, они просто физически не могут помочь всем быстро находить людей. На все нужны время, информация, связи, а, самое главное, желание, желание помочь. Я очень благодарен продолжателям нашего движения. Рад, что до сих пор ведутся работы. Люди не стали черствыми к горю близких людей, так как война сплотила нас всех. Мы стали братьями и сестрами.

 Мы еще немного посидели, попили чай, поговорили о том, где воевал сам… я уходила под впечатлением от нашей беседы. А Виктор Алексеевич выглядел более счастливым. Он был рад, что кто-то его посетил, так как у него никого не осталось из родных.

 Это посещение многого стоило. Оказывается, ветерану важнее помнить о погибших, чем рассказ о себе. На этом и строилась победа: взаимовыручка, ответственность. Сам погибай, а товарища выручай. Без этого нельзя. Наверное, война наша не закончена, раз остались не похороненные солдаты. А можем ли мы когда-нибудь всем отдать долг?