Сегодня я пишу вам, потомки. Это письмо, может быть, отзовется в чьем-то сердце, разбудит тревожную память. В далеком 42-ом мы защищали Крым, защищали Севастополь, проливали кровь за родную землю, от чего Черное море становилось красным, будто алый закат отражался в нем, закат жизни молодых ребят.

 Мы боролись с фашистами за Отчизну, за свой дом, свои семьи. Скалистые берега, высохшая трава, свист пуль, разрывы снарядов - вот что запомнил я в тот последний день. Не помню уже, что сказали мне товарищи перед последним боем за город, но отчетливо помню глаза умирающего рядом друга Петьки. Они первый раз наполнились слезами, туманно глядя на фотографию матери в дрожащей, избитой в кровь руке. Пересохшие губы шевелились, будто хватаясь за воздух из последних сил, казалось, он хотел закричать от боли, скорее душевной, чем физической. Ее он уже почти не чувствовал. Лежа рядом, я одной рукой обнял его, а другой – закрыл свою рану. Последнее слово... Его не было слышно, но губы прошептали, содрогаясь обессиленно, и я понял его беззвучное: «Мама, прости». Душа Петьки отлетела вместе с этим словом, и я не видел больше ничего… Мы так и умерли, держась за руки. Я погиб в том бою, но верю, что Севастополь, город русской славы, он наш! Единственное, по кому ноет до сих пор неспокойное сердце, - это мои дети, Лизочка и Павлик. Я приглядываю за ними отсюда. Я умирал с мыслью о них.

 Потомки! Как вы живете сейчас? Чтите ли память тех, кто бесстрашно бросался под пули, защищая родной полуостров, Черное море? Дорожите ли вы воспоминаниями о великом и страшном, о наших героях? Обещаете ли растить детей с чувством гордости за их предков? Заклинаю вас, помните тех, кто отдал свою жизнь ради мира на земле. А мое имя пускай останется неизвестным…