Стакан гранёный, а на нём горбушка

И чувство не замолённой вины,

Откуковала русская кукушка

Последнему солдату ТОЙ войны,

Глаза старушек с горестною жалью,

Осталось их с пяток, его девчат,

Всем хутором сегодня провожали

Дядь Федю с местным прозвищем Сержант.

Здесь не было чужих и посторонних,

Смотрел солдат с портрета как живой,

И хоть уже без музыки хоронят,

Оркестр собрался бывший духовой.

Сменилось время, вместе с ним обряды,

Всем на могилы нынче крест простой,

Но бывший столяр бывшей строй бригады

Его уважил тумбой со звездой.

Синичьей стайкой сгорбились старушки,

Придавленные общею бедой

И правнук нёс на маленькой подушке

Его медали с Красною Звездой...

Потом накрыли в складчину поминки,

До темноты не уходил никто

И патефон со старою пластинкой

Пел с хрипотцой про синий про платок.

Потом была пластинка та, что скромно

На день Победы ставилась всегда

И в песне той просил певец негромко

Чтоб не будили соловьи солдат,

А соловьи в саду как прокаженные,

Словно хрусталь бросали на гранит

И новым смыслом песни пораженные,

Все хуторяне плакали навзрыд...

А на столе при свете свечек зыбком

Смотрел с портрета старый ветеран -

Сержант дядь Федя с грустною улыбкой

На свой накрытый хлебушком стакан...

18 мая 2018 года     Саяпин В