Война.

И сто, и двести лет пройдёт, и больше,

Но в памяти останутся навек

Те дни, когда от Бреста и до Польши

Шагал войною яростный набег.

Восьмидесятый раз весна приходит,

Цветут сады, и зеленеет клён,

С тех пор, как стих последний залп орудий,

И враг был окончательно сражён.

Но эхо той войны доныне длится,

В сердцах людей, в преданиях семей.

Не высохли ещё страницы

Из фронтовых потрепанных вестей.

Как мало остаётся ветеранов —

Живых свидетелей тех огненных годин.

Для них война — не книжные романы,

А боль, что не излечит аспирин.

Окопы Сталинграда, Курска поле,

Блокадный хлеб и Ленинграда стон,

Москвы рубеж, где насмерть встали воли

Защитников родных своих сторон.

Беда пришла в каждый советский дом,

Коснулась каждой матери и сына.

И миллионы жизней стали сном,

Чтоб родина осталась неделимой.

Мы помним подвиг тех, кто шёл на танки

С гранатой и отвагой лишь в руке.

Кто, умирая, посылал останки

Свои на штурм, чтоб жили на земле.

Мы помним тех, кто у станков стоял,

Кто хлеб растил, снаряды собирал,

Кто рельсы рвал, мосты взрывал,

Кто партизанил, зло терзал.

Мы помним женщин, что в тылу спасали

Страну от голода, от смерти, от беды.

Они пахали, сеяли и жали,

Не ведая, когда придут мужья.

Мы помним детство, опалённое войною,

Взгляд недетский, полный зрелых бед.

Как хлеб делили маленькой рукою,

Как в тишине шептали: «Папы нет...»

И вот прошло восьмидесятилетие,

Но боль утрат не притупилась, нет.

Мы — поколение послевоенных детищ —

Несём в сердцах негаснущий тот свет.

Мы не забудем лагеря и пытки,

Мы не простим сожжённые дотла

Деревни наши, где до каждой нитки

Была прервана мирная пора.

Но помним мы и Знамя над Рейхстагом,

И встречу на Эльбе, и Нюрнбергский суд,

Победный май, что стал для мира благом,

И тех, кто не пришёл, но верил в мирный труд.

Быть может, нет семьи такой в России,

Где б не было потерь от той войны.

Где фото в рамке, письма в книге синей

Не берегли б, как горькие дары.

Сегодня мы — хранители той правды,

Что кровью вписана в скрижали бытия.

Мы не позволим исказить награды

И обесценить подвиг для себя.

И пусть проходит время, годы, даты,

Пусть новые приходят имена,

Но вечно будет жить в сердцах солдата

Великая священная война.

И сто, и двести лет пройдёт, и больше,

И тысячи промчатся вслед за ней.

Но не забыть нам никогда, не сможем

Мы подвиг дедов, прадедов, отцов своих.

Поклон вам низкий, павшие герои,

Поклон вам, выжившие в том аду.

Вы дали нам возможность мирно строить

Свою судьбу, семью и высоту.

Мы сохраним ваш подвиг для потомков,

Мы пронесём сквозь годы память ту.

И будем мы хранить, как самое святое,

Великую Победную весну.

Ленинград — город славы и величия

I.

Величественный град на Невских берегах,

Творение Петра, мечта державной воли,

Воздвигнут ты стоишь на топких островах,

Как символ русской славы, русской доли.

Ленинград! В твоём имени слышится звон,

Отголосок истории бурной и славной.

Ты менял имена, но характер твой — он

Оставался всегда благородным и главным.

Из болот ты поднялся по царскому слову,

На костях и на поте простого народа.

И с тех пор твоя жизнь — это вечно по-новой

Воскресать и творить вопреки непогодам.

Петербург, Петроград, Ленинград — имена,

Что носил ты с достоинством, гордо и честно.

И какая бы ни была в мире страна,

Твоё место в истории вечно известно.

II.

Великолепен строгий твой наряд:

Адмиралтейства шпиль, пронзающий рассветы,

Исаакий златоглавый, Зимний дивный сад,

И Невский, что бежит, как в бесконечность, к свету.

Мосты разводные — как чудо инженерной мысли,

Что каждой ночью кораблям путь открывают.

И Летний сад, где статуи застыли в выси,

И память о былом величии хранят, не забывают.

Каналы стройные, гранитные ограды,

Дворцы роскошные с колоннами резными,

И площади, что помнят гром парадов,

И скверы тихие с фонтанами живыми.

Ты — город муз, поэтов, вдохновенья,

Где Пушкин, Блок и Ахматова творили.

Где родились великие творенья,

Что в русской литературе путь открыли.

III.

Но не только красотой славен город Невы,

Не лишь архитектурным изяществом строгим.

Здесь рождались идеи свободы, любви,

Здесь дышала история воздухом новым.

Из твоих площадей уходили на бой

Декабристы — за правду, за честь, за свободу.

И твердыня Петра принимала с судьбой

Все удары, что шли от врагов к небосводу.

Ты стал колыбелью великих событий,

Что Россию навек изменили в основе.

Здесь Октябрьский гром революции слитый

С залпом «Авроры» в исторической нови.

С твоих пристаней Ленин провозгласил власть,

Что на долгие годы страну изменила.

И твой путь с той поры был — творить и создать,

И вести за собою Отчизну любимую.

IV.

Но настал сорок первый — и грозная туча

Нависла над градом, над Невской землёй.

Враг жестокий, коварный, могучий

Окружил Ленинград смертоносной петлёй.

Девятьсот дней блокады — нет равных в историю

Этой странице страданий, лишений и бед.

Но и подвига нет, что сравнился бы в горе

С тем, что вынес твой гордый, несломленный хребет.

Голод, холод и смерть по соседству ходили,

Но держался твой дух, не сдавался врагу.

Ленинградцы трудились, сражались, любили,

Сохраняя культуру на смертном снегу.

Дети вместо игрушек держали лопаты,

Старики вместо отдыха шли на завод.

Женщины, заменив на работе солдата,

Помогали стране продолжать свой полёт.

V.

Я вижу, как по Невскому проспекту

Идёт измождённая женщина с санками.

На них — завёрнутое в простыню тело,

И слёзы на щеках замёрзли льдинками.

Я слышу, как стучит метроном в тишине,

Единственный голос надежды и связи.

Как шепчет молитву старик в темноте,

Отдавая последний кусочек дитяти.

Я помню о хлебе — сто двадцать пять грамм,

Что был дороже сокровищ на свете.

О людях, что шли по воде к берегам

По «Дороге жизни» сквозь бомб лихолетье.

Я знаю о Шостаковиче, что писал

Свою Седьмую в осаждённом городе.

О том, как оркестр эту музыку играл,

Назло врагу, смертям и голоду.

VI.

Но выстоял великий Ленинград,

Не сдался, не склонил колен пред силой.

И день прорыва блокады — как набат,

Звучит над каждою солдатскою могилой.

А после — возрождение из пепла,

Из руин, из страданий, из потерь.

И слава города не меркла,

А становилась ярче с каждым днём теперь.

Ты, Ленинград, стал Городом-Героем,

Примером мужества для всех времён и стран.

Ты показал, как русский дух построен,

Как несгибаем он среди житейских ран.

И Пискарёвское кладбище — скорбный памятник

Тем, кто погиб, но не сдался в борьбе.

Молчат гранитные плиты, как вестники,

О том, что свобода дороже в судьбе.

VII.

А после войны ты поднялся опять,

Восстановил дворцы, сады, заводы.

И стал ещё прекрасней созидать,

Растить таланты, украшать природу.

Твои заводы — гордость всей страны,

Твои учебные заведения — основа знаний.

И корабли, что на верфях твоих рождены,

Плывут по всем морям земных скитаний.

В науке, в культуре, в искусстве, в труде

Твои сыновья и дочери славу стяжали.

И нет такой отрасли в нашей стране,

Где б ленинградцы себя не показали.

Ты — мудрый наставник для юных сердец,

Ты — строгий ценитель для зрелых умов.

Ты — город, который как верный отец,

Хранит свои принципы множество годов.

VIII.

Твои белые ночи — как чудо природы,

Когда солнце не хочет за горизонт уходить.

И разводятся мосты, и стоят теплоходы,

И влюблённые вдоль набережных спешат бродить.

Твой строгий климат, твои дожди и туманы,

Твои внезапные порывы ветра с залива.

Всё это создаёт характер твой странный,

Твой образ — то строгий, то нежно красивый.

Мариинский театр, Эрмитаж величавый,

Кунсткамера, Русский музей и Смольный.

Всё это — сокровища русской державы,

Что хранятся тобою свободно и вольно.

Царское Село, Петергоф, Павловск, Гатчина —

Твои пригороды, как жемчужины в ожерелье.

И каждый из них красотою охвачен,

И каждый достоин особого пения.

IX.

Ты видел эпохи, ты помнишь царей,

Ты знал революцию, войны, блокаду.

Ты вынес на плечах своих сыновей

И тяготы, беды, и гнёт, и награды.

Но что бы ни случилось в бурном потоке

Событий, что мчатся сквозь пальцы времён,

Ты остаёшься, как прежде, высоким,

Как прежде, прекрасным, как явь или сон.

Меняются власти, меняются люди,

Меняются мысли, привычки, дела.

Но сущность твоя неизменной пребудет,

Пока стоит мир, пока Нева течет сюда.

И где бы я ни был, в каких бы краях

Ни носила судьба по дорогам земли,

Я помню о северных строгих тонах,

О граните, что держит твои корабли.

X.

Ленинград! Ты — не просто название,

Ты — не просто строения в ряд.

Ты — история, слава, предание,

Ты — России любимый наряд.

Ты — культура веков, воплощённая

В архитектуре, в искусстве, в домах.

Ты — идея Петра, возрождённая

В каждом камне на невских волнах.

Ты — мужество, стойкость, терпение,

Что явили блокадники миру.

Ты — талант, красота, вдохновение,

Что поэты вплетали в лиру.

Я люблю тебя, город мой северный,

Город белых ночей и дождей.

Ты — как компас в пути моём верный,

Ты — маяк среди бурных морей.

Пусть проносятся годы стремительно,

Пусть меняется облик земли,

Но останешься ты удивительно

Прекрасным, как свет вдали.

Ленинград — Петербург, имя гордое!

Город-герой, город-легенда, мечта!

Ты стоишь, как и прежде, свободный,

Над рекой, что в моря унесла

Твою славу по всем океанам,

Твою память сквозь все времена.

И пока бьётся сердце исправно,

Будешь в нём ты, как песня, всегда!

В моей семье такой рассказ,

О дедушках прошедших всю войну.

Любовь и мир, о чем хотелось бы мечтать,

В том страшном, военном году.

Затерянный в годах войны,

Андрей Душин, восемнадцать лет.

Без вести пропал и тают сны,

Никто не ведал, жив он иль нет.

В архивах пыль хранит секреты,

Когда пришло Победы торжество.

Среди бумаг, как лучик света,

Нашли о нем скупое лишь письмо.

Внесен он в Книгу Памяти навечно,

Он в сердце нашем, юный, безупречный,

Среди героев той лихой борьбы.

Остался в памяти как символ доброты.

Меньшов Филипп, сквозь ад и боль,

С контузией вернулся, жив остался.

Награды, ордена –  воинский долг,

В сердцах потомков герой  навек остался.

Два имени, две судьбы и война,

Один – пропал, другой – домой вернулся.

Их память в нас навечно запечатлена

И подвиг их вовек не зачеркнулся.