**Анастасия Переседова** (воспитанница ЛИТО «Светоч», 16 лет)

**Война разрушила мечты**

Они вдвоём стояли на перроне.

Она солдату тихо обещала:

– Пока служить ты будешь в батальоне…

И прервалась, заплакав, замолчала.

– Не плачь, не плачь, не бойся, только жди!

Мы победим, и скоро я вернусь!

А как заплачут осенью дожди,

С тобой на свадьбе в танце закружусь.

У нас с тобою будет шесть детишек –

С любовью и терпеньем будем ждать.

Малютка-дочка, с нею пять мальчишек

Отцу и маме станут помогать…

Прощание гудок отмерил громкий.

Обняв невесту, быстро в поезд сел

И там украдкой, шёпотом, в потёмках

Молился, чтоб домой вернулся цел.

Но зла судьба: зимой во время боя

Шальная пуля жизнь оборвала.

Он, умирая, в небо голубое

Шептал: «Живи, любимая! Я умер за тебя…»



Иллюстрация: член Российского союза дизайнеров, педагог ЦТ «Радуга» Е.В.Дмитриенко

**Симфония в блокадном Ленинграде**

Война. Блокада. Смерть и голод.

В руинах Ленинград –

Вокругвзгляни.

Тяжёлые болезни, жуткий холод.

Но не сдавали города они.

Звучит симфония в руинах. Август месяц,

И ни конца ни края нет войне.

А на руках у матерей сидели дети

И музыке внимали в полусне.

Мальчишка юный, стоя с барабаном,

От голода настолько изнемог,

Что вдруг осел, но как-то очень странно –

И никогда он больше встать не смог.

Оркестр всё играл. Гремели взрывы.

– Нет, мы не станем звуков прерывать.

Пускай поймет наш враг: остались силы!

Отчизну храбро будем защищать!

Летела дальше музыка надежды!

Симфония звучала на ветру.

И люди были счастливы, как прежде,

И просто… забывали про войну.

Иллюстрация: член Российского союза дизайнеров, педагог ЦТ «Радуга» Е.В.Дмитриенко

**Яблоки**

Её звали Зинаидой, но мы ласково называли её бабой Зиной. Ей было никак не меньше восьмидесяти лет. Добрая милая старушка носила очки, ходила с палочкой, волосы, окрашенные временем в белоснежный цвет, собирала в тугой пучок. На первый взгляд она ничем не отличалась от сотен других таких же бабушек. Лишь только… только вздрагивала, когда слышала какой-нибудь хлопок или резкий звук. Когда мальчишки-хулиганы начинали играть в войнушки и, громко крича, бегали по всему двору, её печальные-печальные глаза наполнялись слезами. И ещё она постоянно, даже летом, ходила, закутавшись в плотный платок. Почему? Никто не знал…

Был только конец июня, но уже стояла невыносимая жара. Днём, когда уже никто не мог находиться на солнце, мы подбегали к яблоням и отдыхали в тени около сидевших на скамеечке бабушек.

В один такой полдень мы с ребятами лежали под яблонями и слушали спокойный разговор старушек, обсуждавших летнее солнцестояние и вспоминавших, как в молодости они в это время готовились к гаданиям в день Ивана Купалы.

– Что-то я давненько не ел, – сказал Витька, главный хулиган и разбойник нашего двора, и полез на дерево. Вернулся уже с яблоком в руках.

– Милок, кто же яблоки в июне рвет-то? Зелёные ж еще, – назидательно сказала одна из старушек.

– Пойдёт, – отмахнулся Витька и откусил добрую треть яблока. Пожевав немного, выплюнул его, отбросил яблоко в сторону и со словами «Ну и кислятина!» отломил ветку на дереве. Старушки заохали, запричитали про вред природе, а баба Зина… баба Зина заплакала.

– Бабушка, вы чего, это же просто дерево! – сказал с ухмылкой Витька.

– Дерево, – вздохнула старушка. – Я помню, мы посадили на участке яблоню. Понимаете, сами посадили! Я и старший братик. Мне тогда семь лет было, а ему 19. И я сама ямку выкопала. Год я поливала яблоньку, мы ухаживали за ней, всей семьёй ждали плодов…

Баба Зинаида замолчала. Она погрузилась в воспоминания и то и дело утирала платком глаза. Тишина давила на уши, только слышалось жужжание пчёл. Витька осмелился спросить: «А потом что?» Но спросил как-то странно, тихо, почти шёпотом.

– А потом… а потом июнь сорок первого. Отец и дед ушли на фронт. Потом ушёл и братик, обещал, что вернётся и мы все вместе обязательно наедимся яблок до отвала. Даже с фронта писал письма и пририсовывал в углу маленькое яблочко, специально для меня… – она говорила с болью в голосе, пристально вглядываясь в детские лица. Баба Зина с трудом сдерживала слёзы. – Не вернулся. Никто из них. Все трое под Сталинградом…

Закрыв лицо маленькими ладонями, старая женщина сдавленно зарыдала. Она не смогла произнести это слово. Война в один миг забрала три поколения: её дедушку, папу и брата. А потом распахнула платок: на её груди блестели три медали «За оборону Сталинграда».

– Это их. Посмертные... – сказала баба Зина и смолкла.

Все молчали. Сидели задумавшись. Разошлись по домам в сумерках.

Спустя время Витька принёс и поставил у двери бабы Зины корзину, доверху наполненную сочными, спелыми яблоками. Старушка открыла дверь, и Витька, проглотив ком в горле, прошептал: «Простите … пожалуйста…» – и зарыдал.



Иллюстрация: член Российского союза дизайнеров, педагог ЦТ «Радуга» Е.В.Дмитриенко