**Булка**

Так начинался день на Пулковской,  
На знаменитой высоте.  
С утра фашист дразнил нас булкой,  
Ее вздымая на шесте.

Она, роскошная, большая,  
Была отлично нам видна,  
И на переднем нашем крае  
Тут наступала тишина.

И лишь сердца стучали гулко.  
Ты не забудешь, милый друг,  
Как на шесте качалась булка,  
Стоял безмолвен политрук.

Затем мой тезка, минометчик,  
Сглотнув голодную слюну,  
Ее сшибал ударом точным,  
Истратив мину лишь одну.

И шли мы завтракать в землянку,  
Стряхнув с колен окопный снег.  
Там хлеба черного буханка  
На восемнадцать человек,

На четверых черпак баланды —  
Вот все, что полагалось нам.  
Не дожидались мы команды,  
Чтоб расходиться по местам

И вновь примерзнуть к пулеметам  
По всем постам сторожевым,  
По ложементам, и по дзотам,  
И нашим точкам огневым.

За нами были горе, голод…  
О, как нам ярость сердце жгла!  
За нами был наш гордый город,  
За нами жизнь его была.  
  
*Опубл. 1961*