**Сочинение на тему:**

**"Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой..."**

Герой — это человек исключительной смелости и доблести. Почти в каждой семье есть человек, который рисковал своей жизнью ради спасения родины или чего-то дорогого ему. Некоторые люди отдали свою жизнь ради того чтоб мы жили под мирным голубым небом.

В моей семье есть такой человек — это мой прадедушка. Щербинин Леонтий Михайлович. Ветеран второй отечественной войны. Родился 23 июля 1925 года. Вот его история. Призвался в армию осенью 1943 года в 18 лет. Сначала проходил курс молодого бойца в Бердске (Новосибирская область). 6 месяцев жили в землянках. Дрова носили за 3 километра. Отапливали только штаб и столовую, а землянки где мы спали, не отапливались. Со мной был друг из деревни Митрофановка Потапов Александр. В Бердске меня распределили в роту автоматчиков. Потом, через 2 недели, отобрали в Красноярск во внутренние войска НКВД. Когда нас построили, для того чтобы нам объявить кого куда распределили, я вышел из строя и сказал, что не могу служить в войсках НКВД и попросился в действующую армию. Мне сделали новое назначение, и я обучался на младшего сержанта. Весной назначили в роту и повезли в Гатчину под Петербургом, а оттуда пешком в полном вооружении (граната противопехотная - 2 штуки, противотанковая - 1, автомат и другое вооружение, еда, а летом шинель) передвигались по берегу Финского залива через город Луга до Нарвы. В Эстонии проходя по берегу Чудского озера, освобождали населенные пункты, потом освободили Таллин. Затем была битва за остров Муху, потом за остров Эйзель (Сааремаа). Все это время со мной рядом находился мой друг Потапов Александр. Немцы, находясь в окружении, дрались ожесточенно, до последнего. Даже, находясь по грудь в воде, немецкие солдаты не сдавались, а продолжали вести огонь. Тяжело нам было еще и тем, что шли дожди (в окопах была вода), было холодно и совсем не отдыхали. В битве за этот остров был тяжело ранен мой друг Александр, ему оторвало ноги. Я на своих плечах вынес его с поля боя. После него пришел и мой черед. На перешейке этого острова тяжело ранило и меня в обе ноги (на одной ноге оторвало пятку и пальцы) и в левую руку. В обоих бедрах до сих пор сидят 5 осколков. Кровь текла очень сильно. Перевязал раны, чем мог и пополз. Дополз до шоссе, за которым находился блиндаж командира батальона. Там меня заметили санитары, перевязали лучше и оставили, потому что было много других раненных на поле боя. Как выяснилось позже, бойцы отделения, которым я командовал, погибли. Меня тоже не досчитались в строю и послали отцу похоронку. Лежал еще весь день почти до вечера, уже иссякшего от крови погрузили на подводу и везли 5 км. Там перегрузили на другой транспорт и повезли до полевого госпиталя и там сделали операцию - ампутировали левую ногу по колено, залатали другие ранения. Потом отправили в госпиталь в Ленинград. Там пробыл 4,5 месяца. В госпитале я заболел воспалением легких, и еще началась гангрена. Думали, что умру, но я выжил и написал отцу письмо. Затем эвакуировали в город Ирбит в 120 км от Свердловска. Пролежал в общей сложности 9 месяцев и день победы я встретил в госпитале в городе Ирбит. По выписке мне присвоили инвалидность 1 группы. Сначала я поехал на свою родину под Минусинск Красноярского края, а потом домой. Отец получил похоронку, но вскоре после нее отец получил от меня письмо. И конечно поверил этому письму, потому что оно было послано мною намного позже, чем похоронка. Так как был зарегистрирован случай моей смерти, то мое имя выгравировано на стеле в городе Асино и в Томске, в Лагерном саду.

Я горжусь тем что я правнучка такого человек, и хочу обладать такими же качествами: мужеством смелостью доблестью