Олег ГОНОЗОВ

*Ярославль*

\* \* \*

В детстве я боялся смерти,

как войны, чертей и змей.

Но скрипела в круговерти

карусель бегущих дней.

Не был хитрым, не был смелым,

не мечтал дожить до ста –

мне дожить тогда хотелось

лишь до возраста Христа.

Жизнь крутила и ломала,

била, подлая, под дых;

хоть и прожито немало –

страх пред смертью не затих.

В библиотеке

В библиотеке свечи и камин,

не настоящий он, а из картона.

Над ним картина: журавлиный клин

и лип осенних золотые кроны.

Звучат стихи надрывно в тишине –

неведомый поэт нам их читает.

И кажется с портрета на стене

его Некрасов сам благословляет.

А мы молчим, забыв, что есть слова

другие, а не те, что у поэта.

И кружится под вечер голова,

и не хватает воздуха и света.

\* \* \*

Давай обнимемся с тобою –

тихонько так, не напоказ.

И пусть с улыбкой, пусть с тоскою

глядят завистники на нас!

Им не понять, что в наши годы

огонь любви горит сильней

и в танце звёзд на небосводе

нет ярче нашего огней.

Да я секрета не открою,

что, может быть, в последний раз...

Давай обнимемся с тобою

на всякий случай, про запас...