**Хана**

К чему у женщины любовь всего сильней?

У Ханы семь мальчишек, сыновей,

 Семь капель крови, семь живых сердец,

 Как бы гордился – был бы жив отец!

Погиб отец – что толку слезы лить.

Одной несладко сыновей растить.

 Но что рыдать одной среди дорог?

Помогут люди – и поможет Бог.

 Пусть трудно было – это все вчера.

Стояли друг за друга, как гора,

 Учили Тору, вместе в поле шли

И младшего побаловать могли.

 Соседи любовались, и порой,

Хвалили Хану - ты у нас герой.

Таких парней ты вырастить смогла!

 А Хана в храм дары свои несла.

 Но вот настал жестокий, трудный год.

 Под гнетом греков изнывал народ.

Храм осквернен и оглашен указ –

 Жестоко покарается отказ.

Пусть женщина в предел Святой войдет

 и в жертву поросенка принесет.

 Враги хохочут, льется кровь рекою.

 Никто не согласится на такое.

 Ворвались в дом, схватили сыновей –

 Ну, мать, иди, спасай своих детей!

Ну что ты, мать, как истукан стоишь?

Ну, что же ты на помощь не бежишь?

 Смотри, замучен будет он живьем,

А, может, в храм сейчас с тобой пойдем?

Ведь только стоит жертву принести,

Своих детей могла бы ты спасти!

 А сын кричит – не бойся палачей,

 и не сдавайся, мамочка, не смей,

превыше жизней наших Бог Отец,

Шма, Исраэль! Прими меня, Творец!

Безмолвный крик…измучена душа…

 К себе прижала Хана малыша.

 И только боль в распахнутых глазах  –

прощай, сынок, до встречи в небесах!

Удар – и замолчал навек герой.

В руках у палача уже второй.

И снова сын глядит в глаза – прощай!..

Но Бога, мама, ты не предавай!

 С героя кожа сорвана живьем,

И третий сын предстал пред палачом,

За ним четвертый, пятый и шестой…

«Шма, Исраэль! Прими нас, Боже Мой!»

 Безумствует пред матерью палач,

 А младший шепчет – мамочка, не плачь,

Ты поцелуй меня – я не боюсь…

Что мне сказать, когда к Творцу явлюсь?

 Трепещет сердце, рвется к небу стон.

- Скажи, вовек прославлен будет Он.

Скажи, что, преклоняясь перед ним,

На смерть пошли мы с именем Святым,

 Что, как давно когда-то Авраам,

Я сыновей на жертвенник отдам,

За свой народ, за Бога своего,  И что прошу о милости Его!

Скажи еще – услышь, Великий Бог,

 Я совершила больше, чем пророк,  Он отдал Богу сына одного,

И вот – опять обрел живым его,

 Я семерых любимых сыновей  Отдам на растерзанье палачей

 Пусть это станет жертвой для Него,

 За все грехи народа моего

Пусть стихнет гнев Всевышнего на нас,

 Пусть даст спасенье в этот скорбный час…

Все это ты Святому передай…

Они идут! Прощай, сынок, прощай!

Пришел палач, от гнева чуть дыша,

Из рук у Ханы вырвал малыша.

- Ну, что, приносишь жертву или нет?

–  Но только стон доносится в ответ.

Живым малыш разрублен на куски.

Черны от крови древние пески,

И только мать убить не удалось.

 Само от горя сердце взорвалось…

И скорбный крик вознесся к небесам,

 Господь, веди нас отомстить врагам!

 И Бог пришел – повел своей рукой,

Благословенна женщина – герой…

 Я не знаю, как писать о Холокосте,

Чтобы не было потом страшно.

Ведь взывают из земли кости,

И не чьи-нибудь они – наши…

Как в горящее взглянуть гетто,

Что б не вздрогнули от слез руки,

 Эти дети навсегда – где-то…

 А могли бы быть уже внуки…

 Как с улыбкой показать печи

В распахнувшихся вратах ада?

Догорают в тишине свечи…

Лучше, молча, посидим рядом…