СЛАВЯНСКАЯ ДУША

Славянские слова

Сердце

 звучанием слов веселя,

Я вспоминаю вновь:

«Родина» – так по-словацки семья,

«Ласка» – значит, любовь.

В речи славянской,

 я понял давно,

Образность – это суть.

Вот по-болгарски: «прозорец» – окно –

Хочется заглянуть.

Россыпь извечных основ и слов

Радует и зовет,

Родственны «часопис» и часослов,

«Хоро» и хоровод.

Узы, которых не развязать,

Милость даруют вновь.

Кстати, по-польски если сказать:

«Милощчь» – это любовь!

\* \* \*

Веял ветер над скудным жнивьем,

Навевал по проселкам угрюмым:

«Мы стареем быстрей, чем живем», –

Что-то есть в этом выдохе мудром.

Средь бессониц и сонмища дел,

Под ветвями, что мрачно нависли,

Ворон искоса как-то глядел,

Одобряя осенние мысли.

Дальше – сумерки, тишина

И снега по всему Подмосковью,

Но опять возвернулась весна

Не с желаньем любви, а – с любовью.

Я за это всю мудрость отдам.

Старый ворон снимается с криком.

Верю смеху, припухлым губам

И глазам твоим полуприкрытым.

Оттенки

Садок вишневий коло хати...

Тарас Шевченко

Слова Тарасовы крылаты,

И я приму, как вещий знак:

«Садок вишневий коло хати» –

Не переводится никак.

Оттенки тонкие – богаты,

Уничтоженье их – претит.

«Садок вишнёвый возле хаты» –

Похоже.

 Только не летит.

Стою под вечер на кургане,

Степной безбрежен окоём.

Быть может, только мы – славяне –

Сполна всю разницу поймём.

Жизнь отца

Я подумал опять на седых берегах Селигера,

Где отец все зовет меня издалека:

Как же мало узнал я о жизни отца-офицера,

Подпоручика Кобринского полка.

Я стеснялся спросить и запутаться в датах,

Безвозвратно казались они далеки:

Галицийские веси, прорыв легендарный в Карпатах

И раненье шрапнелью у горной реки.

В доме список хранился с печатью двуглавой,

Где бои внесены за высоты Карпат,

Но они затмевались недавнею славой,

Той, которой овеян был

 старший мой брат –

Героический сын его, павший недавно.

До того и скорбел, и гордился отец,

Что не помнил про орден с отличием – Анна –

Про награду за бой у реки Коропец,

За лихой контрудар от Поповой могилы…

Много шрамов в обычной отцовской судьбе,

Он в российских просторах отыскивал силы,

Чтобы молча сносить все осколки в себе.

Я ведь помню седым его и постаревшим,

Сколько шли по лесам и озерам вдвоем...

Вот он тихо сидит над костром прогоревшим

И как будто не слышит о прошлом своем.

Но без этих боёв супротив супостата,

Как ни думай с позиций текущего дня –

Нет ни чести фамильной,

ни старшего брата,

Ни меня...

Голоса над окопами

В древнем Луцке сказал мне собрат,

Побродивший солдатскими тропами:

«Поезжайте туда, где звучат

Голоса над окопами!»

Это – Цумань и лиственный лес,

Весь покрытый волнами-траншеями,

Где вершилось одно из чудес

С марш-бросками, трофеями.

Здесь Брусиловский начат прорыв,

Упокоены русские воины,

Здесь торжественный слышен мотив

Вперемешку со стонами.

Кладовище и памятный знак

Охраняются честно лесничими,

Но в столицах – покажут кулак

Да со взглядами бычьими.

Всё листают событья назад

И считаются только с европами…

Над Волынью призывно звучат

Голоса над окопами.

На реке Коропец

Знаю,

 бумаги отца перерыв,

Всё о тернопольских ратных дорогах.

Здесь продолжался Луцкий прорыв,

Здесь начиналась слава Бобровых.

В Монастыриске река Коропец

Тихо считает свои перекаты.

Здесь наступал безусый отец,

Здесь опочили наши солдаты.

Общее кладбище русских могил

Серые знаки с австрийскими вместе –

Старший мой брат тогда не ходил

По галицийским брамам и весям.

Некогда было – учился, служил,

В небо взлетая как сталинский сокол.

Он по-геройски думал и жил,

Он по-советски верил высоко.

Вот потому-то средь русских равнин

Я проходил по траншеям оплывшим.

Кланяюсь бате: «Я не один!»,

Кланяюсь Коле…

Не отступившим

И не предавшим – слава вовек!

Солнце победы над ними лучилось.

Я пережил их. Падает снег.

Я их продолжил – как получилось…

СС «Галичина»

Винтовка и провизия,

И карта – всем дана.

Фашистская дивизия

СС «Галичина».

Вояки круглолицые

Одно усечь смогли:

Мешают жить Галиции

Жиды и москали,

Поляки с комиссарами –

Ну, все, кто против них…

С претензиями старыми

Фашистский дух возник.

Вороной, а не лебедем

Пониже куполов

Витает он над Лембергом,

Как немцы звали Львов –

От короля Батория

До самостийных бонз…

Но всё-так история

Не даст пойти вразнос.

На выходки дурацкие

Смотрю с тоской опять,

Но реки прикарпатские

Не повернутся вспять.

Угерске-Градиште

Ветер осенний свищет,

Дождь переходит в град.

Горное Городище

Гордо зовётся град.

Средневековая площадь,

Старая цитадель.

Мирно пасётся лошадь

Вне городских земель.

Сколько же мест прекрасных

Просится в стих, в слова.

И от моравских красных

Кружится голова.

Пью за любовь и зоркость

И заживленье ран,

За городищ упёртость,

За торжество славян!

Дальше дорога мчится

И подаёт мне весть:

Славков – Аустерлица,

Это, конечно, здесь.

Буду вздыхать о старом

Возле моравских сёл.

Русский солдат недаром

Дважды по ним прошёл.

Он и в гористых чащах

Не запятнал мундир…

Выпьем за них – молчащих,

Спасших славянский мир!

Гоголевский Нежин

...А в Нежине тоже зима.

В окошко гляжу отстранённо,

По белому ходит ворона,

Черна, словно пашня сама.

Нам встретиться здесь предстоит,

Где ветер, врываясь на площадь,

Плакучие ивы полощет,

И Ленин победно глядит.

Пусть город немного чужим,

Как Гоголю, будет казаться –

Фартовый, торговый, казацкий –

Он высветлен взглядом твоим,

Он выстелен снегом родным,

Летящим из северных далей,

Из гоголевских реалий…

Обнимемся и постоим.

1 апреля. Миргород

На просторах Полтавщины – утро.

Просветляется в реках вода.

Поступил я бездумно и мудро,

Что рванулся весною сюда.

Над озимыми небо слоисто.

Этот песенный край – знаменит,

И, как будто струна бандуриста,

На Диканьку дорога –

 звенит.

Нам не с памятью надо бороться,

Не приветствовать брань и раскол,

А курорт вспоминать «Миргородский»,

Где для всех серебрится Хорол.

Расточаются сумрак и погань,

Поднимается солнце в зенит,

 И Микола Васильевич Гоголь,

Улыбаясь, с портрета глядит.

История государства Российского

Игра судьбы? А может, неспроста?

Но том «Истории...» российской обрывался

На том, что Тихвин пал

И Ладога взята,

«Враг наступал.

Орешек не сдавался...»

Смерть выбила перо. Но жизнь права.

И кто б продолжить

 карамзинский труд ни брался,

Он должен помнить – всякая глава,

Пусть горькая,

 таит в конце слова:

«Враг наступал.

Орешек не сдавался...»

Эй, славяне!

Славянский мир расколот и загублен.

Я описать провалы не берусь –

От ельцинских балканских загогулин

До путинских тирад про Беларусь.

Но прошлое – не призраки в тумане.

В Берлине шли последние бои,

И наши окликали: «Эй, славяне!».

Поскольку понимали, кто – свои.

Сегодня этот оклик – без ответа,

Скукожилась славянская душа...

Ну, ничего, переживём и это,

В воде через соломинку дыша.