Ванька был моим единственным другом с самого детства. Помню, мы часто играли в войну, когда были ещё совсем маленькими, сражались с невидимым противником и представляли: какого это - быть солдатом, защищать Родину? Тогда это казалось нам чем-то ужасно интересным, захватывающим. Прошли годы, всё изменилось: мы стали взрослее, началась настоящая война...  
 Узнав о нападении германских войск на СССР и вспомнив свои детские игры, мы с Ваней решили добровольно пойти в армию. Поначалу наши мамы жутко испугались, не хотели отпускать, но потом с ними поговорил отец моего друга, и все успокоились. Когда мы впервые пошли в военкомат, над нами посмеялись и отправили по домам. Во второй раз история повторилась. Несколько недель, как на работу, мы с другом ходили в военкомат, но постоянно слышали одни и те же слова.  
 - Рано вам, ребята. Учитесь, работайте, гуляйте. Живите, - с толикой грусти говорил хмурый мужчина лет сорока.  
 Через несколько месяцев фашисты осадили Ленинград, а мы снова пошли в военкомат, в принципе, уже ни на что не надеясь. Но "удача" улыбнулась нам. Мы были зачислены в ряды Красной армии.

С каждым днём становилось всё труднее и труднее. Силы быстро иссякали. Мы с Ваней поняли, что не так уж и просто быть защитниками Родины. Детские - кстати, довольно наивные - мысли о войне оказались иллюзиями. Воевать, сражаться, бороться за право на жизнь, пытаться защитить в первую очередь свой город и ближнего товарища - совсем непростое дело. Единственное, что спасало меня, - разговоры с единственным другом. Если вдруг находилась свободная минутка, Ванька спрашивал:  
 - Что будет завтра?  
 - Мир, - поначалу коротко отвечал я, а потом принимался в красках описывать нашу будущую мирную жизнь.  
 Я верил, что так всё и будет. Мне казалось, вот сейчас, ещё чуть-чуть, и мы снова заживём так же, как и прежде. Это всё сон, обычный ночной кошмар.  
 Я много думал о том, какой будет жизнь после войны. Как мы будем жить? Люди постепенно восстановят Ленинград, который фашисты ежедневно бомбят. На улицах снова появятся счастливые люди, не думающие о том, где бы найти ещё хоть грамм хлеба. Город заживёт прежней жизнью. Когда кончится война, всё будет хорошо. Когда всё будет хорошо, жители вновь обретут счастье. Устроят великий праздник. С воздушными шариками для детей, с представлениями и фейерверком, к нам опять станут приезжать артисты. Деревья снова будут зелёными. У нас всё будет хорошо. Завтра воцарится мир.  
 Эти мысли – можно сказать, мечты – действительно вселяли в меня надежду. Даже в тот день…

Когда мне разрешили на два дня вернуться домой, я очень обрадовался. Мало кого отпускали – боялись, не вернутся. Предвкушая сладость встречи с родными, я оставил своих боевых товарищей наедине с врагом. Все знали, что я обязательно вернусь, потому и отпустили.

Счастливый, я всего за час добрался до родного дома. И тут же улыбка сползла с моего лица. Здание было наполовину разрушено…

Я стоял у стены, в которой зияла огромная дыра – последствие одной из бомбардировок города. Я стоял и понимал: у меня больше никого нет. Соседи из уцелевшей квартиры напротив сказали, что в один день моя мама и маленькая сестрёнка ушли и не вернулись. Возможно, не успели спрятаться в бомбоубежище, когда началась воздушная тревога. Мне не хотелось думать об этом, ровно как и смотреть на разгромленную комнату, где шкафы были перевёрнуты, а книги из них – разорваны и раскиданы по полу. Вместо этого я глядел на улицу и мечтал. Вновь мечтал о мирном будущем.

…Дома расположились в хаотичном порядке, а за ними – совсем уже далеко – раскинулся небольшой лесопарк, в котором редкими солнечными деньками мы с другом можем находиться допоздна. Как сегодня, например.

- Что ты увидел там, дома, когда вернулся? – неожиданно спросил Ваня.

Я пристально посмотрел на уже поседевшего – война и время никого не щадят – друга. Не издевается ли он? Кажется, нет. Он хочет знать. Ему повезло – друг не пережил то, что пережил я.

- Это уже нельзя было назвать домом, - спустя пару минут ответил я, погружаясь в воспоминания. - По одной стене пошла трещина, а от другой и вовсе осталась лишь небольшая часть. Самое главное – там было совершенно пусто. Когда я вошёл, сердце моё тоже опустело. Мне показалось, что больше никто не способен восстановить ни дом, ни меня. Знаешь, по дороге я чувствовал, что что-то не так, но не мог ничего понять, заглушал эти чувства радостью.

- И что будет завтра? – неожиданно прервал меня друг.

- Мир, - по привычке ответил я и больше не проронил ни слова.

Так мы и провели остаток дня в молчании. Только вот Ваня, может, и находился в нашем любимом лесопарке, а я – нет. Мысленно я каждый раз возвращался в разрушенную комнату и стоя у стены понимал: у меня больше никого нет.