Святая правда.

Десятки, сотни лет пройдут

И в праздниках и буднях,

Но как мы выжили в войне

И победили- не забудем.

Мой прадед испытал сполна,

Что значила кровавая война.

Шофёром был направлен в Ленинград,

В блокадный, страшный Ленинград.

Любимый всеми город на Неве

Исчезнуть должен был с земли.

По замыслу врага: разруха, голод,

Холода своё бы дело довели.

Но просчитался бесноватый фриц,

На помощь вся страна пришла.

По Ладожскому озеру, по льду

Дорога жизни пролегла.

Суров приказ: любой ценой

По льду доставить в город хлеб.

Обратно- вывезти детей

Им смерть готовила свой склеп.

Последний рейс…Кругом вода.

Лёд неокрепший, тонкий.

В холодный кузов грузят малышей

Едва живых мальчишек и девчонок.

По списку грузят и по весу,

Чтобы машина не ушла под лёд.

Ослушался- расстрел на месте

И каждый очереди ждёт.

Вновь по колонне разнеслось:

Вперёд- окончена погрузка.

Машинам не объехать, не свернуть,

Настил дощатый очень узкий.

Вскочил в кабину прадед мой,

Завёл мотор застывшими руками.

И вдруг толчок! Под грузовик

Рванулась женщина с безумными глазами.

Упала прямо под колёса,

Руками свёрток бережно держа:

«Спаси, сыночка, умоляю,

Молить я буду Бога за тебя!

Спаси! Ведь я едва жива,

Все умерли, и он один на свете.

Молю, спаси, ведь ты же сам отец,

И у тебя свои есть дети.

Ведь есть же сердце у тебя?!»

Но как ослушаться приказа?

Хватил мальчонку- и в ведро,

Он под машину спрятал сразу.

Замотанный в платок, малыш

Был как пушинка- голодал…

Вскочил в кабину прадед мой

И газу что есть сил поддал.

Прорваться только бы вперёд

И груз бесценный довезти,

И не застрять бы в полынье,

И от снарядов вражеских уйти!

Опомнился он лишь на берегу,

Когда детей грузили в эшелоны,

Их отправляли дальше от войны

К родным, в приюты и к знакомым.

Узнав, что поезд в Ярославль,

Записку написал жене.

Мальчонку, что едва дышал,

Военной отдал медсестре.

В записке этой были строки:

«Прошу тебя, любимая, прими,

Как сына, мы о нём мечтали,

И Юркой, Юркой назови.»

Прошла война. И прадед мой

Ступает за порог родного дома.

Всё так, как было до войны,

Вот только…дети незнакомы.

Своих девчонок он узнал.

А трое- чьих они кровей?

«Я- Юрка, младшенький сказал»-

И ясный взгляд из-под бровей.

«Любимый- так жена сказала, -

Детей твоих я сберегла.

А этих двух: сестру и брата,

Бездомных , я с вокзала забрала.

Как выжили о том не говорю.

Семья теперь у нас большая.

Тебя мы ждали каждый день,

В том правда вся моя святая.»