РОССИИ СНИЛСЯ СОН...

Становление

Казалась жизнь забавой.

Я клялся, но грешил.

Я жил не по уставу –

по замыслу души.

Как всех, меня коснулась

и даже обожгла

проветренная юность,

рисковые дела.

Сверкали дни, как искры.

Стихи лились рекой.

Взрослелось слишком быстро,

влюблялось так легко!

Под благодать сердечной

молитвы соловья

все представлялось вечным:

ты,

Родина

и я.

\* \* \*

Легко листая Божье Слово,

томясь открытием его,

душа распять себя готова

за непохожесть,

за родство.

В кругу сплошных несовмещений,

где ложь – не диво, зло – не грех.

душа моя не жаждет мщений,

она тревожится.

За всех!

Она признанием томится,

другим на выручку спешит.

Судьба моя, видать, боится

деяний ветреной души.

Враждует с ней, плетет интригу,

прилюдно хая и кляня…

Душа, вздыхая, пишет книгу

про непутевого меня.

На смерть Акима

Все копался в огороде,

в гости часто заходил…

Слег Аким сивобородый –

что-то треснуло в груди.

У его кровати шаткой,

у печи и у стола

день и ночь крутилась бабка,

заводная, как юла.

По-простому – бабка Нила,

по-законному – жена.

И поила, и кормила

мужа с ложечки она.

Дед вздыхал, своей «матане»

жалился, что мочи нет,

что живет, резину тянет,

что не может «околеть».

Взял и умер.

Гроб строгали.

В изголовье свечи жгли.

Приходили. Отпевали.

Поскулили и ушли.

Бабка Нила овдовела.

Возле гроба у стола

все сидела и сидела –

насидеться не могла.

\* \* \*

Без улыбки твоей обнищал

мир, в котором мы, царствуя, жили.

И лицо не мое, и душа.

И слова тяжелы, как чужие.

Ни друзей у меня, ни врагов –

сам живу

и от страха немею:

у любви моей нет берегов,

а я плавать совсем не умею.

Родной мотив

В нашем крае деревни лучше

днем с огнем ищи – не найдешь.

С двух сторон, словно лес дремучий,

подступает к постройкам рожь.

По-над крышами – яблонь грозди,

пруд с кувшинками,

день-деньской

бродит берегом стадо козье,

копит в вымени молоко.

А вода в пруду мутновата.

Караси на заре клюют.

Друг за дружкой, как лягушата,

ребятишки ныряют в пруд.

Тут же бабы белье полощут,

чешут сплетницы языки.

У плотины качается роща –

белоствольные стебельки.

Все дома у нас – загляденье!

Принаряжены, в кружевах.

На заборах в час песнопенья –

петухи, как тетерева!

И собак у нас тоже много,

необлаянным не пройдешь.

За деревню выйдешь, дорога

рассекает надвое рожь.

Удивленно дали окинешь,

заглядишься из-под руки.

Как у Шишкина на картине:

рожь,

и сосны,

и васильки.

Прозрение

Посмотри, какая красотища

среди бела дня перед тобой!

Ты ее по свету годы ищешь,

а находишь, воротясь домой.

Колесит дорогой в поле речка.

И лесок виднеется вдали.

А в тени под липой вековечной

воробьи купаются в пыли.

Вот и все.

Не так богато, вроде.

Потому люблю еще сильней!

Ничего нет лишнего в природе

деревенской родины моей,

дым которой сладок и приятен…

Мне как соплеменнику Христа

распахнула радужно объятья

эта неземная красота.

И досадно вроде бы и странно –

ведь искал, томился: где она?

Ждал ее за синими морями,

а увидел дома, из окна.

\* \* \*

России снился сон.

Безумствуя и плача,

довлел над миром Век

разящий,

роковой…

Я помню обо всем.

Родник души прозрачен.

Не замутить вовек

воды его живой.