**Баллада о мальчонке**

Сорок третий, Ленинград.

Мама, сын и дочка.

А в камине нет огня, нет еды

И хлеба ни кусочка.

Дурно матери от мысли:

«Как прожить еще хоть ночку?»

Собираясь за едой,

Двести грамм за пайку,

Мать дала двоим наказ,

Укрывая их фуфайкой:

«Береги ее, сынок,

Ну а ты, поспи родная,

Прибегу я точно в срок!»

Целует в щеки, запах их вдыхает.

Уходя перекрестила,

Но на пороге замерла,

Будто что-то укололо,

Постояла… и пошла.

Прошло время,

И через стенку

Постучал сосед Антон.

Сообщил Антон мальчонке:

«На соседней улице фургон.

Раздают там свечи, мыло,

Хлеб, картошку и муку,

Нужно быстренько собраться,

А не то все разберут».

Призадумался мальчонка,

Постоял немножко он.

Одев бушлат, штаны

И взяв авоську,

Вопрос сомненья был решен.

Набрав продуктов полны руки,

Шагал счастливый паренек,

Но там, где счастье – бродят беды

И час ее был недалек.

Полетели фугасные бомбы,

Начался по цепочке пожар

Разлетелся по крышам, строеньям,

Перепрыгнул в соседний ангар.

Вдруг завизжали сигналы тревоги

И мальчонка скорей побежал.

Побежал он так,

Что заплетались ноги

И все свои продукты он растерял…

А в это время, мать в пылающем дому,

Пыталась чад своих спасти от пламени.

Огонь съедал и крышу, и трубу

Добрался он до их двери… и матери…

Прибежал мальчонка к дому,

Увидел дьявольский пожар

И сквозь него…

Лик сестры и матери,

К святому поднимались,

Словно светлый шар.

«Ах, огонь проклятый,

Что же ты сделал?

Погубил мою родню!

Как мне жить с бедой и утратою?

Как забыть этот ужас?

Помру!!!»

И упал он на землю сырую,

Зарыдал, закричал и затих…

В сердце своем месть слепую

Огню и войне объявил!

Преображенское кладбище.

Шестьдесят третий год. Ленинград.

Две могилы…

И бывшего мальчонки грустный взгляд.

«Родные мои, клятву я, навечно сохраню

И своим потомкам объясню,

Что стал не зря борцом за жизни я,

Теперь работа – это моя семья!

Я гордое слово – пожарный,

Сберегу чью – то мать и сестру,

Имея опыт печальный,

Людей я буду спасать!

Я смогу!»