**Ничто не забыто, никто не забыт!**

На митинге снова войну вспоминают,

А ноги мои уж устали стоять.

И я, если честно, не понимаю –

Зачем нас сегодня собрали опять?

И вновь слышен голос того Левитана,

На лицах людей отражается грусть,

А дальше идут слова ветерана,

Сценарий я знаю почти наизусть.

Но как-то нежданно, нечаянно что ли,

Вглядевшись в глаза самого старика,

Не смог не заметить душевной я боли,

Настолько она была велика!

Он выглядел немощным, седым и усталым,

Может быть даже угрюмым слегка,

С обеих сторон его страховала

Его сыновей дорогая рука.

«Призвали меня в сорок первом ненастном…»,-

К рассказу старик наконец приступил,

Сквозь хрипы и кашель, и вздрагивал часто,

С огромным трудом, но он все ж говорил.

Рассказывал нам, что чудом лишь выжил,

В каких он суровых боях побывал,

Он ТАК говорил о войне, что я слышал,

И видел, как будто я сам воевал…

Куда-то бегу с автоматом на шее,

То слева, то справа разрывы вблизи,

И падаю в пропасть, в глазах все темнее,

Молитв не помню: «Господи, спаси!»

От взрывов мой разум совсем затуманен,

Свистящими пулями воздух прошит,

А я недвижим, по-моему, ранен…

Но не убит…я пока не убит!

Руки в крови, мне безудержно страшно,

Мне страшно, мама, я признаюсь!

Как на войне тяжело быть отважным!

Но я еще жив… я еще не сдаюсь!

Пора из окопа к смертельному бою,

Но как воевать коль пустой автомат?

Чеку отрывая больною рукою,

За Землю, за Родину бьется солдат!

Надрывная речь прерывается всхлипом,

И я встрепенулся: «Вот я! Живой!»

А сколько ж бойцов в сорок пятом великом

Со страшной войны не вернулись домой?

И ноги ожили, стоять буду смирно!

Сегодня и завтра, да хоть до зари!

Ведь мы стоим под небом мирным!

Ты говори, дедуля, говори…

Пусть вечный огонь все ярче пылает

Для тех, кто в могилах солдатских зарыт,

 Пусть каждая душа на небе знает –

НИЧТО НЕ ЗАБЫТО! НИКТО НЕ ЗАБЫТ!