«ОКОП СОРОК ПЕРВОГО ГОДА»

 Окоп сорок первого года.

 О, где эта звонкая медь,

 Что б подвиг стрелкового взвода,

 Стоявшего насмерть воспеть?!

 Случайно ль средь тихого леса,

 В местах нелюдимо-глухих,

 Так ржавого много железа,

 Так мало деревьев живых?

 Я снова в той роще осенней,

 В заросших воронках – вода,

 И сердце сдавило волненье,

 И вижу я всё, как тогда:

 Ползущие медленно танки

 Сминают осины бронёй,

 И вдруг полыхнуло!

 - Вот так их! –

 Кричит старшина Лозневой,

 - Вот так их!

 А танки всё ближе

 И смяли берёзку вон ту,

 И я уже свастику вижу,

 И привкус металла во рту.

 И сердце тоскливо заныло,

 Но я в нарастающий гул

 С невиданно – лютовой, силой

 Качнувшись, гранату метнул.

 Вот так их! Разрывы, разрывы,

 Свирепая пляска огня.

 И дыма косматые гривы,

 И смерть, что ползёт на меня.

 Я помню: плечо моё тронув,

 Как будто прощаясь со мной,

 На бруствер

 вскочил Спиридонов,

 Рванулся к громаде стальной…

 Окоп сорок первого года,

 Рубеж подмосковной земли.

 Нас восемь осталось от взвода.

 Нас восемь…К тебе мы пришли.

 Осеннее небо так низко,

 В заросших воронках – вода.

 И стал Лозневой обелиском,

 Смешался с землёй навсегда.

 С ним рядом,

 в земле Спиридонов.

 Незыблем

 их вечный покой,

 И послевоенные

 клёны

 Склонились над их головой.

 «Я В ОКОПЕ ПОБРИЛСЯ ВПЕРВЫЕ»

 Я в окопе побрился впервые.

 В час, когда провожают девчат,

 Я встречал лишь рассветы стальные

 И слыхал, как пантеры рычат.

 Я тебе не писал на привале,

 О тебе я не знал до поры.

 И меня только ветры ласкали,

 Согревали лесные костры.

 «ТРУДНЕЙ ВСЕГО - ПОДНЯТЬСЯ ПОД ОГНЁМ»

 Трудней всего – подняться под огнём,

 Оставить за спиной броню траншеи.

 Что может быть отчаянней, страшнее,

 Чем в полный рост подняться под огнём?!

 А дальше – леденящее «ура»,

 Холодное бесстрашие порыва.

 И только смерть бывает молчалива.

 Мы живы, если катится «ура».

 И вот – в чужих окопах мы уже,

 Где стоек тошнотворный запах дуста,

 Но на душе не радостно, а пусто, -

 Как мало нас на новом рубеже.

 О, сколько там осталось, на снегу!

 Чадят в чужих окопах самокрутки,

 Мы на войне всего вторые сутки.

 О, сколько там осталось на снегу…