БИБЛЕЙСКИЕ МОТИВЫ

Блудный сын

И солнце погасло. Сгущаются тени.

Тяжелым был путь до конца.

Последние метры пройду на коленях

и брошусь я в ноги отца.

«Мой мальчик! – он скажет, ладони на плечи,

тяжелые, мне положив, –

Я верил, надеялся, ждал этой встречи,

был мертвым, а нынче ты жив!»

А я еще мертвый. А я еще грешный!..

И слезы текут по лицу…

Проснусь я и плачу, что в жизни поспешной

нет силы вернуться к отцу.

Апостол Иуда-предатель

И в эту ночь двенадцать снова вместе,

Ты во главе в хитоне голубом.

В последний раз я удостоен чести

сидеть с Тобой за праздничным столом.

Вот Симон что-то тихо вопрошает,

а Ты глядишь, Учитель, на меня.

О, этот взгляд! Не он ли все решает

и сердце жжет мне горячей огня.

Ты знаешь все: и как Тебя осудят

и славу, что сияет впереди.

Вот хлеб и соль. А дальше – будь что будет!

Сейчас, Равви, Ты скажешь мне: «Иди!»

И я пойду, я не могу иначе,

предательством навеки заклеймён.

…А за Кедроном соловьи заплачут

и будут плакать до конца времён.

Апостол Петр

Тень от пальмы мала, но прохладна,

Сядь, Учитель, а я отойду.

Я сегодня с Тобою и ладно,

Я с Тобою до смерти пойду!

Не страшны мне ни римская пика,

Ни зилотов кинжал. Я не трус.

Только вот петушиного крика

Почему-то я с детства боюсь.

Сердце рвется, тоскует и ноет!..

А заря кровоточит во мгле.

Будто что-то случится такое,

Что страшнее всего на земле.

Сердцем чистые Бога увидят?

Я увидел, как Ты одинок.

Этот мир Тебя возненавидит,

Не ходи за Кедронский поток!

…Отдохнем. И веселой гурьбою

Неустанно и ночью и днем

Мы, Учитель, идем за Тобою

И не знаем, что в Вечность идем.

Иерихонский слепец

Жертва древнего закона,

Он рожден слепым…

У ворот Иерихона

Зной, как белый дым.

Солнце жжет ступни босые.

Он, в который раз,

Про далекого Мессию

Слушает рассказ.

Ах, когда бы были крылья!..

Только крыльев нет.

Из пустыни черной пылью

Замело весь свет.

Он идет. Все ближе, ближе…

Горячо в груди.

Я Тебя еще не вижу,

Господи, прости!

За Тобой дорогой крестной

Я пойду вослед

И увижу, как над бездной

Воссияет свет!

Белый скит

«…долго ли мука сия, протопоп, будет?» И я говорю: «Марковна, до самыя до смерти!» Она же, вздохня, отвещала: «Добро, Петрович, ино еще побредем…»

Житие протопопа Аввакума, им самим написанное

Который день снега, снега.

Душа моя болит.

Молчит тайга, хранит тайга

за вьюгой белый скит.

Чуть слышный звон колоколов

плывет из-за реки.

Он где-то там, среди снегов,

желанный белый скит.

Мы там душою отдохнем

от скорби и обид.

Но все идем, идем, идем…

Ну, где ж ты, белый скит?!

Господь зовет. Господь ведет.

Господь в пути хранит.

Среди заснеженных болот

уж виден белый скит.

Я не дойду. Я слишком слаб.

А скит опять пропал…

Христос воздаст за то хотя б,

что я его искал.

Светлое Воскресенье

Молим о прощеньи и спасеньи:

Господи, спаси и сохрани!

Светлое Христово Воскресенье –

крестный ход, веселые огни.

Понесу, от радости немея,

праздничную красную свечу.

Неужели делать не сумею

доброе, которого хочу?

Нет согласья у души и тела;

ничего без Бога не могу.

Неужель не перестану делать

злое, от которого бегу?

Неужель Божественное слово

не сильней гееннского огня?

Воскресенье Светлое Христово,

оживи, как Лазаря, меня!

\* \* \*

Помолюсь. И в груди станет тесно.

А молюсь я всегда об одном:

за родителей в Царстве Небесном,

за детей в этом мире больном,

что лежит между адом и раем

в бестолковой пустой маяте…

Вот свеча моя догорает,

я молюсь Тебе в темноте.