**Стихи о Великой Отечественной войне**

**Юрий Воронов**

В блокадных днях

Мы так и не узнали:

Меж юностью и детством

Где черта?..

Нам в сорок третьем

Выдали медали

И только в сорок пятом-

Паспорта.

И в этом нет беды.

Но взрослым людям,

Уже прожившим многие года,

Вдруг страшно оттого,

Что мы не будем

Ни старше, ни взрослее,

Чем тогда.

**Светлана Сирена**

**Дети войны**

Дети войны, вы детства не знали.  
Ужас тех лет от бомбёжек в глазах.  
В страхе вы жили. Не все выживали.  
Горечь-полынь и сейчас на губах.

Дети войны, как же вы голодали…  
Как же хотелось собрать горсть зерна.  
На зрелых полях колосья играли,  
Их поджигали, топтали… Война…

Чёрные дни от пожаров и гари-  
Детским сердцам непонятны они.  
Зачем и куда тогда вы бежали,  
Всё покидая, в те горькие дни.

Где ж вы, родные мои, отзовитесь?!  
Сколько же лет разделяло людей?  
Дети войны, как и прежде, крепитесь!  
Больше вам добрых и радостных дней!

**Александр Твардовский**

Когда пройдешь путем колонн  
В жару, и в дождь, и в снег,  
Тогда поймешь,  
Как сладок сон,  
Как радостен ночлег.

Когда путем войны пройдешь,  
Еще поймешь порой,  
Как хлеб хорош  
И как хорош  
Глоток воды сырой.

Когда пройдешь таким путем  
Не день, не два, солдат,  
Еще поймешь,  
Как дорог дом,  
Как отчий угол свят.

Когда — науку всех наук —  
В бою постигнешь бой,-  
Еще поймешь,  
Как дорог друг,  
Как дорог каждый свой —

И про отвагу, долг и честь  
Не будешь зря твердить.  
Они в тебе,  
Какой ты есть,  
Каким лишь можешь быть.

Таким, с которым, коль дружить  
И дружбы не терять,  
Как говорится,  
Можно жить  
И можно умирать.

**Геннадий Раткун**

**Блокадные дети**

Еще была не прорвана блокада

Девятисот душивших город дней,

И к нам везли ребят из Ленинграда,

Таких худых, что некуда худей.

Одни глаза из голубого неба

С недетскою тоскою в глубине,

И руки, потянувшиеся к хлебу,

И робкий шепот: «Это мне?!.

Всё мне?»

Я помню, мама с чугунком картошки

Застыла, без кровиночки бела,

Когда они невидимые крошки

Ладошкой собирали со стола.

Нам ничего выдумывать не надо,

Хватили все мы лиха здесь и там.

Но как представить тот паек блокадный -

Сто двадцать пять ничтожно малых грамм.

Земной поклон всем, пережившим это,

И не дожившим наш поклон земной.

Сегодня преклонилась вся планета

Перед великой стойкостью людской!

**Лора Тасси**

**Ой, Мишка, как же страшно мне!**

Оборванного мишку утешала  
Девчушка в изувеченной избе:  
«Не плачь, не плачь… Сама недоедала,  
Полсухаря оставила тебе…

… Снаряды пролетали и взрывались,  
Смешалась с кровью черная земля…  
Была семья, был дом… Теперь остались  
Совсем одни на свете — ты и я…»

… А за деревней рощица дымилась,  
Поражена чудовищным огнём,  
И Смерть вокруг летала злою птицей,  
Бедой нежданной приходила в дом…

«Ты слышишь, Миш, я сильная, не плачу,  
И мне дадут на фронте автомат.  
Я отомщу за то, что слезы прячу,  
За то, что наши сосенки горят…»

Но в тишине свистели пули звонко,  
Зловещий отблеск полыхнул в окне…  
И выбежала из дому девчонка:  
«Ой, Мишка, Мишка, как же страшно мне!..»

… Молчание. Ни голоса не слышно.  
Победу нынче празднует страна…  
А сколько их, девчонок и мальчишек,  
Осиротила подлая война?!..

**Глеб Горбовский**

На дне окопного оврага  
Добыл я гильзу из стены.  
А в ней — истлевшая бумага,  
Письмо, пришедшее с войны.

Должно быть, кто-то перед боем  
Смочил графит карандаша  
И с перемазанной губою  
Писал как думал — не спеша.

Вручал слова бумаге бренной,  
Писал, склоняясь к фитилю…  
И вот слова сожрало время,  
И лишь одно сквозит: «Люблю…»

Одно осталось… Но упрямо  
Горит сквозь всё, что в жизни есть!..  
Что он «любил…»? Отчизну? Маму?  
Иль ту, которую?.. Бог весть.

Любил, и всё. Не по приказу.  
А по приказу — он в тот раз,  
Наверно, встал и умер сразу.  
И вот воскрес. Во мне. Сейчас.

**Юрий Воронов**

**31 декабря 1941 года**

По Ленинграду смерть метет,  
Она теперь везде,  
Как ветер.  
Мы не встречаем Новый год –  
Он в Ленинграде незаметен.

Дома –  
Без света и тепла,  
И без конца пожары рядом.  
Враг зажигалками дотла  
Спалил  
Бадаевские склады.

И мы  
Бадаевской землей  
Теперь сластим пустую воду.  
Земля с золой,  
Земля с золой –

Наследье  
Прожитого года.  
Блокадным бедам нет границ:  
Мы глохнем  
Под снарядным гулом,

От наших довоенных лиц  
Остались  
Лишь глаза и скулы.  
И мы  
Обходим зеркала,

Чтобы себя не испугаться…  
Не новогодние дела  
У осажденных ленинградцев…  
Здесь  
Даже спички лишней нет.

И мы,  
Коптилки зажигая,  
Как люди первобытных лет  
Огонь  
Из камня высекаем.

И тихой тенью  
Смерть сейчас  
Ползет за каждым человеком.

И все же  
В городе у нас  
Не будет  
Каменного века!

Кто сможет,  
Завтра вновь пойдет  
Под вой метели  
На заводы.  
… Мы  
не встречаем Новый год,  
Но утром скажем:  
С Новым годом!

**Михаил Матусовский**

Когда от неба и до земли

Летели клочья седого дыма

И только люди терпеть могли

То, что для камня невыносимо;

Когда, одетый в огонь и дым,

Весь мир кренился как в бурю судно,

И было трудно лежать живым,

А мёртвым было уже не трудно;

Когда под скрежет весенних льдин,

Прощаясь с миром последним взглядом,

Я оставался в снегу один,

А немцы были почти что рядом;

Когда, разбужен ночной стрельбой,

Весь лес был полон предсмертной дрожи, -

Я не прельщался другой судьбой,

Я повторял одно и то же:

Жить не украдкой, жить не ползком,

Подобно горной лететь лавине.

Мне нужно счастье всё, целиком,

Мы не сойдемся на половине!

**Юлия Друнина**

Побледнев,  
Стиснув зубы до хруста,  
От родного окопа  
Одна  
Ты должна оторваться,  
И бруствер  
Проскочить под обстрелом  
Должна.  
Ты должна.  
Хоть вернешься едва ли,  
Хоть «Не смей!»  
Повторяет комбат.  
Даже танки  
(Они же из стали!)  
В трех шагах от окопа  
Горят.  
Ты должна.  
Ведь нельзя притворяться  
Перед собой,  
Что не слышишь в ночи,  
Как почти безнадежно  
«Сестрица!»  
Кто-то там,  
Под обстрелом, кричит…

**Алексей Сурков**

**УТРО ПОБЕДЫ**

Где трава от росы и от крови сырая,  
Где зрачки пулеметов свирепо глядят,  
В полный рост, над окопом переднего края,  
Поднялся победитель-солдат.

Сердце билось о ребра прерывисто, часто.  
Тишина… Тишина… Не во сне — наяву.  
И сказал пехотинец: — Отмаялись! Баста!-  
И приметил подснежник во рву.

И в душе, тосковавшей по свету и ласке,  
Ожил радости прежней певучий поток.  
И нагнулся солдат и к простреленной каске  
Осторожно приладил цветок.

Снова ожили в памяти были живые —  
Подмосковье в снегах и в огне Сталинград.  
За четыре немыслимых года впервые,  
Как ребенок, заплакал солдат.

Так стоял пехотинец, смеясь и рыдая,  
Сапогом попирая колючий плетень.  
За плечами пылала заря молодая,  
Предвещая солнечный день.

**Юрий Воронов**

Опять война,  
Опять блокада…  
А может, нам о них забыть?  
Я слышу иногда:  
«Не надо,  
Не надо раны бередить».  
Ведь это правда, что устали  
Мы от рассказов о войне  
И о блокаде пролистали  
Стихов достаточно вполне.  
И может показаться:  
Правы  
И убедительны слова.  
Но даже если это правда,  
Такая правда —  
Не права!  
Чтоб снова  
На земной планете  
Не повторилось той зимы,  
Нам нужно,  
Чтобы наши дети  
Об этом помнили,  
Как мы!  
Я не напрасно беспокоюсь,  
Чтоб не забылась та война:  
Ведь эта память — наша совесть.  
Она,  
Как сила, нам нужна…

**Самуил Маршак**

**Разговор с внуком**

Позвал я внука со двора

К открытому окну:

Во что идет у вас игра?

В подводную войну!

В войну? К чему тебе война?

Послушай, командир:

Война народам не нужна.

Играйте лучше в мир.

Ушел он, выслушав ответ.

Потом пришел опять

И тихо спрашивает: Дед,

А как же в мир играть?

Ловя известья, что с утра

Передавал эфир,

Я думал: перестать пора

Играть с войной, чтоб детвора

Играть училась в мир!

**Расул Гамзатов**

**Журавли**

Мне кажется порою, что солдаты,  
С кровавых не пришедшие полей,  
Не в землю эту полегли когда-то,  
А превратились в белых журавлей.

Они до сей поры с времен тех дальних  
Летят и подают нам голоса.  
Не потому ль так часто и печально  
Мы замолкаем, глядя в небеса?

Сегодня, предвечернею порою,  
Я вижу, как в тумане журавли  
Летят своим определенным строем,  
Как по полям людьми они брели.

Они летят, свершают путь свой длинный  
И выкликают чьи-то имена.  
Не потому ли с кличем журавлиным  
От века речь аварская сходна?

Летит, летит по небу клин усталый —  
Летит в тумане на исходе дня,  
И в том строю есть промежуток малый —  
Быть может, это место для меня!

Настанет день, и с журавлиной стаей  
Я поплыву в такой же сизой мгле,  
Из-под небес по-птичьи окликая  
Всех вас, кого оставил на земле.

**Георгий Рублев**

**Памятник**

Это было в мае, на рассвете.

Настал у стен рейхстага бой.

Девочку немецкую заметил

Наш солдат на пыльной мостовой.

У столба, дрожа, она стояла,

В голубых глазах застыл испуг.

И куски свистящего металла

Смерть и муки сеяли вокруг.

Тут он вспомнил, как прощаясь летом

Он свою дочурку целовал.

Может быть отец девчонки этой

Дочь его родную расстрелял.

Но тогда, в Берлине, под обстрелом

Полз боец, и телом заслоня

Девочку в коротком платье белом

Осторожно вынес из огня.

И, погладив ласковой ладонью,

Он ее на землю опустил.

Говорят, что утром маршал Конев

Сталину об этом доложил.

Скольким детям возвратили детство,

Подарили радость и весну

Рядовые Армии Советской

Люди, победившие войну!

… И в Берлине, в праздничную дату,

Был воздвигнут, чтоб стоять века,

Памятник Советскому солдату

С девочкой спасенной на руках.

Он стоит, как символ нашей славы,

Как маяк, светящийся во мгле.

Это он, солдат моей державы,

Охраняет мир на всей земле.

**Дедушкин портрет**

**В. Туров**

Бабушка надела ордена

И сейчас красивая такая!

День Победы празднует она,

О войне великой вспоминая.

Грустное у бабушки лицо.

На столе солдатский треугольник.

Дедушкино с фронта письмецо

Ей читать и нынче очень больно.

Смотрим мы на дедушкин портрет

И разводим ручками с братишкой:

- Ну какой, какой же это дед?

Он же ведь совсем ещё мальчишка!

**Ольга Маслова**

**ПУСТЬ БУДЕТ МИР**

Как надоели войны на свете,

Гибнут солдаты и малые дети,

Стонет земля, когда рвутся снаряды,

Матери плачут и плачут комбаты.

Хочется крикнуть: " - Люди, постойте,

Войну прекратите, живите достойно,

Гибнет природа и гибнет планета,

Ну неужели вам нравится это ??? "

Война - это боль, это смерть, это слёзы,

На братских могилах тюльпаны и розы.

Над миром какое-то время лихое,

Где правит война, никому нет покоя.

Я вас призываю, нам всем это нужно,

Пускай на земле будет мир, будет дружба,

Пусть солнце лучистое всем нам сияет,

А войн - НИКОГДА и НИГДЕ не бывает !!!

**Еще тогда нас не было на свете**

**М. Владимов**

Еще тогда нас не было на свете,

Когда гремел салют из края в край.

Солдаты, подарили вы планете

Великий Май, победный Май!

Еще тогда нас не было на свете,

Когда в военной буре огневой,

Судьбу решая будущих столетий,

Вы бой вели, священный бой!

Еще тогда нас не было на свете,

Когда с Победой вы домой пришли.

Солдаты Мая, слава вам навеки

От всей земли, от всей земли!

Благодарим, солдаты, вас

За жизнь, за детство и весну,

За тишину,

За мирный дом,

За мир, в котором мы живем!

**Вера Инбер**

**Залпы Победы**

Улицы, ограды, парапеты,

Толпы... Толпы... Шпиль над головой,

Северным сиянием победы

Озарилось небо над Невой.

Гром орудий, но не грохот боя.

Лица... Лица... Выраженье глаз.

Счастье... Радость... Пережить такое

Сердце в состоянье только раз.

Слава вам, которые в сраженьях

Отстояли берега Невы.

Ленинград, не знавший пораженья,

Новым светом озарили вы.

Слава и тебе, великий город,

Сливший во едино фронт и тыл.

В небывалых трудностях который

Выстоял. Сражался. Победил.

**Самуил Маршак**

**Маршак из села Поповки**

Среди сугробов и воронок  
В селе, разрушенном дотла,  
Стоит, зажмурившись ребёнок —  
Последний гражданин села.

Испуганный котёнок белый,  
Обломок печки и трубы —  
И это всё, что уцелело  
От прежней жизни и избы.

Стоит белоголовый Петя  
И плачет, как старик без слёз,  
Три года прожил он на свете,  
А что узнал и перенёс.

При нём избу его спалили,  
Угнали маму со двора,  
И в наспех вырытой могиле  
Лежит убитая сестра.

Не выпускай, боец, винтовки,  
Пока не отомстишь врагу  
За кровь, пролитую в Поповке,  
И за ребёнка на снегу.

**Эдуард Балашов**

Война.

Кто сумел – уехали,

Как мать говорит, в чём есть.

Не помню я, что ели мы,

А помню: хотелось есть.

А помню: в низеньком городе

Шумел барахольный ряд.

Неслышно вздыхали: «Дорого»,

Шептали: «Москву бомбят».

Не помню я улиц с деревьями.

В садах – лишь стволы да пни.

Ни дня с облаками, сиренями.

Сплошь мокрые, голые дни.

Не видел я неба с птицами.

Пикировал с неба страх.

И я окружён был лицами,

Светящимися впотьмах.

А мимо – шинели серые,

Красивые танки шли…

И вдруг в сорок пятом первые –

Весна и зелёные щи.