# Рассказ Санинструктора Полины

Бой затих. Всё изранено поле.
До войны, видно, было раздолье
Для тяжёлых и спелых колосьев -
Щедрый дар людям делала осень.

Но теперь времена-то другие:
Урожай собирают могилы,
Смерть расставила крепкие сети,
Бьют наотмашь свинцовые плети.

Я – из Нарвы. Полина Смирнова.
Санинструктор. Я снова и снова
От страданий и боли спасаю,
Смерть  в неравной борьбе побеждаю.

Сил уж нет, но тащу я солдата
До далёкого медсанбата.
Обожжён и сгорела вся форма,
Волдыри набухают у горла.

Да ещё и прострелены ноги -
Тяжело мне одной без подмоги.
«Доживи, дотяни, дотерпи!»
Каждый шаг – километры пути.

Слив из фляжки последний глоток,
Положила на губы платок.
А с кровавых запекшихся губ
Прозвучало чуть слышно: «Зер гут!»

Боже мой! Я фашиста спасала,
И собою его закрывала
Под снарядами, пулями… Страшно...
Я напрасно спасала...напрасно...

Погубили семью мою немцы –
Мать и брата угнали в Освенцим,
Со свекровью мой сын в Ленинграде...
Угасают в немецкой блокаде.

Муж безвестно пропал подо Ржевом,
И погиб мой отец в сорок первом.
Я убью ненавистного фрица –
Не одной нашей кровушке литься!

Словно облачко тихо скользнуло –
Мать фашиста в глаза мне взглянула.
Прядь седая, сама бестелесна.
Здесь, в крови и дыму, неуместна.

Одну руку над сыном склонила
И на миг от войны заслонила,
И любовью своей обернула,
А другую – ко мне протянула.

Лишь глазами молила, молчала…
Сердце матери только кричало!
Ведь сердца матерей всего мира
Боль за наших детей примирила.

Тяжкий выбор. Цена здесь другая,
Не земными плывёт берегами.
Положила его я повыше –
Без сознанья, но всё-таки дышит.

Ночь уходит… Туман, тишина,
Но немецкая речь мне слышна.
Привязала на палку бинты
И воткнула на край высоты.

Так быстрей его утром найдут,
Может, жив он останется тут.
Никому ничего не открыла.
Даже помнить себе запретила.