Дмитрий АНИКИН

*Москва*

Из цикла «Стихи Лжедмитрия»

1

Мать моя родимая,

омочи глаза,

к Богу невредимая

упадет слеза.

Быстрой кровью прыскали

раны от ножа;

со следа, кто рыскали,

добивать спеша,

сбились – Русь просторная

сберегла себе

вороненка черного

на потех судьбе.

4

И долго будет он гадать:

который? тот, не тот?

Живой ли, мертвый лег лежать

у городских ворот?

Как страшно на чужом сидеть

на месте-высоте,

в тоскливую тьму-даль глядеть,

тревожных ждать вестей!

\* \* \*

А там, на Западе, пуста

и суетлива мысль

вздувает чёрту паруса,

чтоб черные неслись

в извивах молний тучи – к нам.

И что они несут?

Погибель Родине! Царям

суровый, правый суд.

7

Ох и здорово ты шутил,

крутил,

вертел,

пел,

брат мой, большой брательник,

на сопели сопельник,

на ветрах мельник,

в трудах бездельник.

Научи меня своему мастерству,

многому ведовству,

почти колдовству,

научи,

как жизнь прошутить,

как полячку расшевелить,

как мать-Москву пропить.

А умирать придется – я так же хочу,

как жил дураком,

лететь с ветерком!

Кто сказал, что не могут летать

скоморох и тать!

Солнцу на закат

отправит кат.

14

По-над зимнею землей

ходит месяц молодой,

белый месяц – мертвый царь,

всего неба государь,

ходит-бродит, светы льет,

татям нам спать не дает.

Звезды ночью кап да кап,

с темна неба сходит крап,

режет бездну беглый свет,

была мета – ее нет.

Станет небо в наготе,

в первозданной простоте.

Вот тогда и сном заснем

во весь черный окоем.

Непробудным будем спать,

дивы божии видать.