ДЕВОЧКА РИСУЕТ ПЕЧАЛЬНОГО ЛЬВА...

Ночная дорога

Ино ещё побредём…

 Протопоп Аввакум

Ещё побреду немного,

И ляжет передо мной

Пустая ночная дорога –

Оставшийся путь земной.

За храмом и красной калиной

Легла поперёк река,

А рядом – ни бывшей любимой,

Ни верного ученика.

Я стал не такой ранимый,

Остыл протопопа след,

Туман разлит над равниной

И призрачный лунный свет.

Но в этом холодном свете

Сорву я калины кисть….

Всему есть цена на свете,

Одно лишь бесценно – жизнь.

Труд и Май

На дворе – зелёная трава,

На траве – пилёные дрова.

Возле груды – дедушка и внуки

В предвкушенье трудовой науки.

От поленьев бодрости получим –

Розовых, берёзовых, пахучих.

Вкалывать, друг другу помогая, –

Радость накануне Первомая.

На дворе – помятая трава,

А в большой поленнице – дрова.

225 и праздник

Пушкин – и гармония, и совесть.

Снова возвращаются ко мне

Летний дождь в Михайловском и Сороть,

Капли на «Онегинской скамье».

Реки изменяют свой фарватер,

Но всё так же кружится Земля.

Есть митрополит и губернатор,

Даже есть чиновник от Кремля –

Нет поэтов только.

Вот так штука!

Я бороться с дуростью устал.

Значит. «Боже мой, какая скука…»,

И померк магический кристалл.

Неужели псковским не под силу

Все заветы гения понять.

Этим летом вечному светилу

И Поэту –

225!

Разум победит

Будапешт. Часы – до вылета,

Розовеют облака.

Столько ненависти вылито

На Россию за века.

С той венгерской революции,

Где царизм давал отпор.

В чём-нибудь они сойдутся ли,

Продолжающие спор?

И в двадцатом веке слышится

Погребальный этот звон,

До сих пор слезами пишется:

Плен, Воронеж, Тихий Дон.

А фашистский путч – без комментов,

Рана свежая – саднит,

Но в кремлёвских пышных комнатах

Орбан с Путиным сидит.

Я – венгерскою равниною

Шёл и встречен был, как брат…

То же будет с Украиною,

Только легче во сто крат!

Горькое и сине-золотое

Нет у нас ни моря, ни предгорий,

Но благоухают вдоль реки

Зверобой и голубой цикорий,

Или же Петровы батоги.

Разнотравье сине-золотое

Мне об Украине говорит –

О стране, что под нацизмом стонет

И к России злобою горит.

А какие песни мы спивали!

И под борщ сидели хорошо,

Украинок смуглых обнимали,

Расхрабрясь на суржике: «А шо?».

А вот то, что жизнь необратима,

И, хотя сердечный есть запал,

Друг армейский – больше побратима –

В бездне этой киевской пропал.

Ничего не ведаю о доле…

У Сковороды в закатный час

Пили мы горилку на Подоле

И не знали, что в последний раз.

Девочка и лев

Ласковое солнце. Небес синева,

Мирная пока что, но с тенью предвестья.

Девочка рисует печального льва

В бывшем захолустном купеческом Ейске.

Ейск теперь – известный детский курорт,

Но с таким же духом, немного уездным.

Вскоре обозначится судьбы поворот –

Вырастет, останется, а может, уедет?

А пока желтеет под солнцем трава,

Но глаза зелёные ярко лучатся.

Девочка рисует печального льва,

Я желаю мельком ей -

Удачи и счастья!

На фронтовой реке

Пахнут травы приречные душно –

Пижма, донник и болиголов.

Серебрится прохладная Зуша,

Где рыбачил поэт Старшинов.

Жаркий полдень. Звенящие звуки,

Плещут щуки у мыса травы.

Подросли загоревшие внуки

Вдалеке от кварталов Москвы.

Как прочерчено по небосводу:

Тут – фашисты, напротив – свои.

Больше года в любую погоду

По-над Зушей гремели бои.

Здесь репей и татарник – до шеи,

Память – колет, как злая трава.

До сих пор не оплыли траншеи…

Потому и Россия жива.

Родство

Отец не бредил броской

Красавицей Москвой,

Но вырос на Московской,

В Рязани, над Окой.

Родство такое – чую

И тоже над Окой

Я в «Ловече» ночую –

В гостинице такой.

А в ней – слышней удары,

Трещит славянский вал:

Нас предали болгары,

И кто не предавал!

Но вновь по жиже вязкой

Ведёт Герой – мой брат

И князь Олег Рязанский,

И ратник Коловрат.