**Шубин Павел Николаевич**, *в годы Великой Отечественной войны работал фронтовым корреспондентом на Волховском, Карельском направлениях, на Дальнем Востоке. За мужество и отвагу поэт был награждён орденами Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды и медалями.*

**Стихотворение "Солдаты Заполярья"**

Валы окаменевшей грязи

В полкилометра высотой,

Богатые в однообразье

Мучительною пустотой.

И путь один средь тысяч сопок,

И тот — в огне, и тот — сквозь смерть,

Коль ты воистину не робок —

Решись его преодолеть.

Ползи к вершине от подножья

И, задыхаясь, не забудь,

Что есть ещё и бездорожье,

И это всё же торный путь.

Но кто расскажет, где кривые

Пути обходов пролегли?

Там наш солдат прошёл впервые

От сотворения земли.

Там, посиневшими руками

Сложив ячейки поскорей,

Вжимались роты в голый камень,

Подстерегая егерей.

Их жгли навылет, сквозь шинели,

Сквозь плоть и кожу, до нутра,

Семидесятой параллели

Невыносимые ветра.

Мороз пушился на гранитах,

А люди ждали — пусть трясёт, —

Чтоб на фашистов недобитых

С пустых обрушиться высот.

**Авраменко Илья Корнилович** – *журналист, участник советско-финской войны 1939—1940 годов. В 1941—1944 годах был корреспондентом газеты Карельского фронта «В бой за Родину!».*

**СОЛДАТУ СЕВЕРА**

Однообразны сопок склоны.

Болота. Ветер. Скудный мох.

Три года трудной обороны!

Другой бы выдержать не смог.

А ты стоял. Ты все невзгоды

Ночей полярных испытал,

Но на безумства непогоды

И на удел свой не роптал.

Ты в камни врос, и враг твой тоже

Зарылся в камень от свинца;

И – бездорожье, бездорожье,

И валуны, им нет конца.

…Сечёт позёмка. Сумрак длится.

Счёт по минутам – не по дням.

Вся в пене Западная Лица

Гремит и скачет по камням.

Я знаю, как порой до злобы,

До исступления, до слёз

Тебя истачивал ознобом

Жестокой Арктики мороз.

Но ты упрямей был, суровей,

Ты верил – близок твой черёд,

Когда с сигналом, сдвинув брови,

В атаку ринешься вперёд.

И вот он грянул, день счастливый:

Всесильна, яростна и зла,

Волной от Кольского залива

Пехота хлынула, пошла.

****И в пулемётном перестуке,

Кочуя, двинулись – легки -

Из мёртвых рук в живые руки

Передней линии флажки…

Когда-нибудь в заветной книге,

Быть может, сам прочтёшь о том,

Как брал, штурмуя, «Венидикер»

На Карриквайвише крутом.

**ВОИНАМ ЗАПОЛЯРЬЯ**

Кругом лишь голых сопок склоны,

Болота, ветер, скудный мох....

Три года страшной обороны

Другой бы выдержать не смог!

А ты стоял. Порой до злобы,

До иступления, до слез

Тебя истачивал ознобом

Жестокой Арктики мороз.

И ни костра-согреть бы руки,

Ни шалаша - укрыться прочь

От нестерпимой этой муки

И пережить еще хоть ночь.

Однообразный мир. Граница.

Свет по минутам - не по дням.

Вся в пене, Западная Лица

Гремит и скачет по камням.

И враг, засевший в камне тоже,

Враг, не жалеющий свинца...

И бездорожье, бездорожье

И голым сопкам нет конца.

Ты выстоял и все невзгоды

Перетерпел, все испытал,

Но на безумство непогоды

И на удел свой не роптал.

****Ты был упрямей и суровей.

Ты верил: близок твой черед,

Когда в атаку, сдвинув брови,

На немца двинешься вперед.

И вот он грянул, день счастливый.

Всесильна, яростна и зла,

Волной от Кольского залива

Пехота хлынула, пошла.

Хвала идущим в бой солдатам,

Презревшим смерть, поправшим страх.

На Кариквайвише горбатом

Впервые дрогнул подлый враг.

Там был форпост-стальная крепость.

Он путь к Титовке закрывал,

Но не развеял твою смелость

Его огня смертельный вал.

За раны Мурманска сторицей,

За горы горя своего

Ты отплатил достойно фрицам

И не простил им ничего.

На Луостари, на Петсамо

В родные русские края

Тебя вела вперед упрямо

Святая ненависть твоя.

И ты дошел до этой дали,

Разбил немецкое зверье...

Горит победно на медали

Изображение твое.