## Сергей Обрадович

Мне врач твердит

Мне врач твердит: — Поберегите сердце,-

И жить и чувствовать спешит оно;

Всходите медленнее на высоты,-

На высоту не всем взойти дано…

Чудак старик. Мне сердце не подвластно.

Я от друзей отстану ль по труду?

На много лет меня моложе сердце,-

В бой позовет, и я в огонь пойду.

Так пусть в строю, не нарушая строя,

Оно ведет меня в краю родном,

Печалясь, радуясь и не старея,

Всю жизнь мою вместив в себе одном.

Владимир Высоцкий

Я сказал врачу: «Я за все плачу!»

Я сказал врачу: «Я за все плачу!»

За грехи свои, за распущенность.

Уколи меня, — я сказал врачу, —

Утоли за всё, что пропущено.

Пусть другие пьют в семь раз пуще нас.

Им и карты все. Мой же кончен бал.

Наказали бы меня за распущенность

И уважили этим очень бы.

Хоть вяжите меня — не заспорю я.

Я и буйствовать могу — полезно нам.

Набухай, моей болезни история,

Состоянием моим, болезненным!

Мне колют два месяца кряду —

Благо, зрячие.

А рядом гуляют по саду

Белогорячие.

Николай Заболоцкий

Смерть врача

В захолустном районе,

Где кончается мир,

На степном перегоне

Умирал бригадир.

То ли сердце устало,

То ли солнцем нажгло,

Только силы не стало

Возвратиться в село.

И смутились крестьяне:

Каждый подлинно знал,

Что и врач без сознанья

В это время лежал.

Надо ж было случиться,

Что на горе-беду

Он, забыв про больницу,

Сам томился в бреду.

И, однако ж, в селенье

Полетел верховой.

И ресницы в томленье

Поднял доктор больной.

И под каплями пота,

Через сумрак и бред,

В нем разумное что-то

Задрожало в ответ.

И к машине несмело

Он пошел, темнолиц,

И в безгласное тело

Ввел спасительный шприц

И в степи, на закате,

Окруженный толпой,

Рухнул в белом халате

Этот старый герой.

Человеческой силе

Не положен предел:

Он, и стоя в могиле,

Сделал то, что хотел.

Валентин Берестов

Один укол стального жальца

Один укол стального жальца –

Анализ крови сделан мне.

Он, правда, высосан из пальца,

Но убедителен вполне.

Валентин Берестов

Доктор Лебедев

К нам доктор Лебедев пришёл.

Он шляпу снял. Он сел за стол.

Не понимая ничего,

Мы с братом смотрим на него.

Он без халата. Он с женой.

Он не спросил: «А кто больной?»

И раскрывать не надо рот,

Когда он ложечку берёт.

Он просто гость. Но странный гость,

Который видит всё насквозь.

Петр Вяземский

Ошибка врача

Шутя друг муз, но ремеслом друг хмелю,

С попойки ветал и тут же слег в постелю;

Жена в слезах послала за врачом;

Приходит врач и с гробовым лицом

Проговорил: «Сообразя догадки,

Здесь нахожу с ознобом лихорадки

И жажды жар; но мудрый Иппократ

Сперва велит нам жажды пыл убавить…»

Больной на то: «Нет, нет, пустое, брат,

Сперва прошу от холода избавить,

А с жаждой сам управиться я рад».

Муса Джалиль

Лекарство

Заболела девочка. С постели

Не вставала. Глухо сердце билось.

Доктора помочь ей не умели,

Ни одно лекарство не годилось.

Дни и ночи в тяжких снах тянулись,

Полные тоски невыразимой.

Но однажды двери распахнулись,

И вошел отец ее любимый.

Шрам украсил лоб его высокий,

Потемнел ремень в пыли походов.

Девочка переждала все сроки,

Сердце истомили дни и годы.

Вмиг узнав черты лица родного,

Девочка устало улыбнулась

И, сказав «отец» — одно лишь слово,

Вся к нему навстречу потянулась.

В ту же ночь она покрылась потом,

Жар утих, прошло сердцебиенье…

Доктор бормотал тихонько что-то,

Долго удивляясь исцеленью.

Что ж тут удивляться, доктор милый?

Помогает нашему здоровью

Лучшее лекарство дивной силы,

То, что называется любовью.

Лев Лосев

В клинике

Мне доктор что-то бормотал про почку

и прятал взгляд. Мне было жаль врача.

Я думал: жизнь прорвала оболочку

и потекла, легка и горяча.

Диплом на стенке. Врач. Его неловкость.

Косой рецепт строчащая рука.

A я дивился: о, какая лёгкость,

как оказалась эта весть легка!

Где демоны, что век за мной гонялись?

Я новым, лёгким воздухом дышу.

Сейчас пойду, и кровь сдам на анализ,

и эти строчки кровью подпишу.