Каменева Н.Н.

**Погибшей школе посвящается**

Школы больше нет,

Остались только стены.

Но и у стен есть уши.

Стены слышали

сдавленный крик,

тихий плач,

робкий вздох,

хриплое пение:

«Баю-бай, баю-бай,

Поскорее засыпай.

Это только страшный сон,

Скоро будет в прошлом он.»

А в ответ шелест сотен губ:

«Мама, я хочу пить.

Мама, я хочу жить».

Школы больше нет,

Остались только стены.

Но и у стен есть глаза.

Стены видели

гирлянды из гранат,

лабиринты из мин,

бомбы в корзинах-

все то, что усмирило

«страшных врагов».

Вот младенцы уже не кричат.

Сорванцы уж давно не шалят.

Все молчат, неподвижно сидят.

Только дождь шумит за окном:

«Дети хотят пить.

Дети хотят жить».

Школы больше нет,

Остались только стены.

Но и у стен есть память.

Стены вспомнили того,

Кто пришел с детьми воевать –

вооруженного до зубов

ножом,

пистолетом,

автоматом,

а главное – злобой –

бывшего человека.

Ведь в прошлом не был он

ни волчонком, ни тигренком,

ни акуленком, ни шакаленком –

в прошлом был он ребенком.

В этих стенах учили его читать ,

учили считать, рисовать и писать.

А он пришел сюда убивать:

«Дети, мы не дадим вам пить.

Дети, мы не дадим вам жить».

Школы больше нет,

Остались только стены.

Но и у стен есть раны.

В них стреляли чужие.

Их били и ломали свои.

А стены стонали – не от боли,

а от того, что были слишком крепкими

и не могли освободить людей

поскорей, поскорей, поскорей…

Ведь дети хотят пить.

Дети хотят жить…

Школы больше нет,

Но есть стены –

каменные свидетели,

все слышавшие,

все видевшие,

все запомнившие.

Стены, бывшие недавно школой.

Стены, превратившиеся в тюрьму.

Стены, ставшие теперь памятником.