**Těmito verši složenými naší spolužačkou bychom chtěli vzdát hold všem padlým vojákům ve druhé světové válce.**

**Pocta padlým vojákům**

**Klára Ludačková**

Za každého člověka, za všechny lidi,

chcem české vojáky chválit, chcem hold jim vzdát.

Ať právě oni slávu teď sklidí

za to, že museli ve válce bojovat.

Neumíme si ani představit, kolik lidí padlo,

kolik dětí ztratilo otce.

Ať měli v ruce zbraň, nebo řídili letadlo,

každý znal bolesti původce.

Národ měl chuť, sílu i odvahu,

stát proti nacistickým Němcům.

Zdálo se však, že nepřítel má převahu,

štěstí nepřálo našim vlastencům.

Pod nálety otřásá se zem,

ve vzduchu cítit je pach války.

Skrytí občané hledíce ven,

vidí zvířený prach z dálky.

Pozorují zničené město

v podobě, kterou neznají,

ale někde v nich přesto

zůstává naděje potají.

Poslouchajíce rány jak z děla,

které rvou jim bez lítosti srdce,

když zem se v úkrytu chvěla,

přemýšlely o svých milovaných doufajíce,

že nenalezli cestu ke smrtce.

Na válečném poli konec legrace.

Proti sobě dvě armády stojí,

vládne frustrace,

jak každý pevně drží pušku svoji.

Zvláštní tlak na spánky, těžko od žaludku.

To všechno brání zdravému úsudku.

Kulky sviští rychle vzduchem,

těsně nad vojákovým uchem.

Tep se rapidně zrychluje, srdce vynechává,

slyšet jen křik, rány, výstřely.

Když kolem něj další kulka prolétává,

uchopil pevně flintu, až klouby zbělely.

Začíná se celý chvět.

Vždyť na té zbrani visí jeho svět.

Snaží se nemyslet, že jde zabít člověka.

Vystřelí… Vidí jen, jak jeho oběť s křikem pokleká.

Voják vstřebává tíhu smrtelného hříchu…

Vtom vedle něj jeho kamarád k zemi padá.

Těžce zraněný, naříká potichu.

Nářek ustal, z úst tekla krev, mráz přeběhl záda…