# За крок до смерті (транскрипція до файлу О krok przed śmiercią)

Все, що нам залишилося, це укриття. […] Ми живемо днем, годиною, хвилиною...

Люди, що перебували у бункерах, намагалися потурбуватись про співмешканців.

Коли в когось не було сорочки на заміну, він отримував її від тих, хто мав більше. […] Кожна людина відповідала за себе та своїх найближчих сусідів.

Цей простір є найсвітлішим з бункерів, адже тут розповідається про найсвітліші почуття: кохання, близькість, відповідальність за інших, дух спільноти.

Я не знав цієї молодої дівчини […]. Але я знав одне, що вона боялася смерті, вона шукала у мені розради [...]. За крок до смерті серце шукало кохання.

Цей темний, прямокутний льох […] стає для нас з часом чимось своїм, дорогим, єдиним, ніби тиха гавань серед бурхливого океану та смертоносних хвиль.