Шли потоком с войны эшелоны  
Пахло мирной, свободной весной!   
И мелькали, мелькали вагоны.  
Возвращались солдаты домой.   
  
В тесноте на дорогу смотрели,  
Эх, победа! Она горяча!  
С ними ехал подросток у двери,  
В гимнастерке с чужого плеча.   
  
Он ребёнок, а чуб с перламутром,  
И глаза не по детскому взрослые.  
Стал каким-то особенно мудрым,  
В лагерях поседевший подросток.   
  
Развивалось победное знамя,  
И шутили, смеялись в вагоне.  
Да! Мы знали – победа за нами!  
А он помнил – за ним крематорий.   
  
Он уже никогда не сумеет,  
Эту память стереть без возврата.  
Шаг назад… И душа холодеет,  
Под прицельным огнем автомата.   
  
Эта память приклеена намертво,  
На руке, словно дьявольский шифр,   
Отпечатана метка концлагеря-  
Семь кривых, фиолетовых цифр.   
  
Там осталась сестрёнка красавица,  
Семь годков ей вчера бы исполнилось.  
Не сумела несчастная справится.  
А ему, всё, что было запомнилось.   
  
Прах её он украдкою спрятал,  
Под холодной сырой половицей.  
Болью дрогнули веки солдата,  
Над зажатой в ручонке тряпицей.   
  
Да! Победа осталась за нами!  
Но трагичнее прошлых историй,  
Только страшное адово пламя,  
И безжалостный зев крематорий.

Учащийся читает стихотворение:  
Из объяснений экскурсовода  
  
…И прозрачны, трепетны и тонки,  
Как весной картофеля ростки,  
Забелели детские ручонки,  
Детские возникли хохолки.  
  
Закричали рты, — и в каждом слове,  
В шелесте срывающихся фраз  
Слышалось: «Верните кровь нам. Крови,  
Той, что доктор выкачал из нас!..»  
  
Доктор, и заботливый, и ловкий,  
За троих работать успевал:  
Шприц вонзая, гладил по головке,  
Слабым — кашу ложечкой давал.  
  
Шли в барак отведавшие кашки,  
И потом на глиняном полу  
Янисы, Володьки и Наташки  
Умирали, скорчившись в углу.  
  
И опять, огромны и бездонны,  
В лагерь приходя порожняком,  
Отъезжали, булькая, бидоны  
С кровью детской, будто с молоком.  
  
Спецкорабль отчаливал от пирса,  
Самолёт гружёный вылетал…  
Детские могилы Саласпилса,  
Сколько вас? Никто не сосчитал.  
  
Встану молча — будто к изголовью,  
Чувствуя с жестокой простотой:  
Кровь детей не смоешь даже кровью,  
Даже карой, страшной и святой!

Когда с победой мы придём домой,   
Изведаем почёт и славу,   
И ношу горя сбросив со спины,   
Мы радость обретём по праву.   
О нашей трудной, длительной борьбе   
Живую быль расскажем детям.   
И мы, волнуя юные сердца,   
Сочувствие и пониманье встретим.   
Мы скажем: "Ни подарков, ни цветов,   
Ни славословий нам не надо.   
Победы всенародный светлый день -   
Вот наша общая награда".