Баня

(Трилистник)

1

Эники-беники, эники-беники.

С Настенькой лапушкой вяжем мы веники.

Веников пять принесём мы домой.

Дедушка париться будет зимой.

Дедушка веником будет махать,

Крякать от жара и сладко вздыхать.

Бить по спине, по плечам, по ногам.

Будет в парилке восторженный гам.

Веник чудесный. Откуда такой?

С Настей вязали мы летней порой.

Эники-беники, эники-беники,

Вяжем мы с Настей хорошие веники.

2

Вот он, бархатный русский сезон:

Хлопья снега кружатся, ложатся…

Будет белым зелёный газон.

Восхитительно будет дышаться.

А купаться в сугробах – мечта!

Всем купаньям другим не чета.

Выбегаешь из бани на снег

И – счастливейший ты человек!

Ты, как сталь, раскалён докрасна.

Над тобой зеленеет сосна.

А со снега – опять на полок.

Там, где знойнее, под потолок.

Бьёшься так, что качаются сваи,

И, конечно, бледнеют Гаваи.

И опять выбегаешь на снег,

И – счастливейший ты человек!

А со снега – опять на полок,

Там, где знойнее, под потолок!..

3

Ковш Большой Медведицы над баней.

Отдышаться вышел я на снег…

Где-то должен после всех скитаний,

После всех исканий и метаний

Отдышаться в мире человек.

В деревенской бане, среди ночи…

Парься час, и два, да хоть и три.

Снег кругом и звёзд сверкают очи…

Парься хоть до утренней зари.

\* \* \*

Он устал от жизненной качки.

Пора по-другому жить.

Да, хотелось бы есть шпикачки

 за обедом и пиво пить.

Надо русскому человеку

продышаться и отдохнуть…

Надо двадцать первому веку

как-то это в мозги ввернуть.

Хватит качек и всяких скачек.

Дайте людям прийти в себя.

Чтоб ни войн и ни смут, ни стачек –

чтобы жить, эту жизнь любя!

Но летит двадцать первый век,

как cвинцовый колючий снег…

\* \* \*

Лес без ветра шумит к дождю,

без печали душа печалится…

Я ещё умирать подожду,

ещё радость во мне

не кончается.

Вот опять прилетел скворец!

Машет крылышками по-ангельски!

…И поеду я, наконец,

в этот год на берег

архангельский!

Посмотрю, где жил Казаков,

где рассказы писал чудесные!

И поеду ещё во Псков –

там, как воины,

храмы местные.

Радость – родина, радость – свет!

Радость – ближних родные лица!

Не последняя песня, нет!

В небесах не последняя птица!

\* \* \*

Икона неба не всегда лучиста,

сегодня в тучах, словно в забытьи.

Да и в душе сегодня как-то мглисто,

и все молитвы спутались мои.

Да, надо жить, как все живут на свете,

и, стиснув зубы, многое терпеть.

Но трудно быть невдумчивым, как дети,

по-детски плакать и по-детски петь…

\* \* \*

Родина моя заснежена.

Словно бы она обласкана

Белыми снегами нежными…

А весной – другими красками!

Родина моя затеряна

В наше время и заброшена…

Но с полями и деревьями

Родина моя хорошая.

Будет ли она украшена

Снова избами да пашнями?

Родина моя угашена

Тёмными годами страшными.

\* \* \*

На небе привычный порядок.

На небе созвездья и Путь.

А здесь у нас духа упадок,

И ветром не полнится грудь.

А здесь торжество нигилизма,

Коррупция здесь и тоска…

И хочется вновь коммунизма,

Хотя бы издалека.

\* \* \*

Ну что, моя Февронья, мы уже

С тобой выходим на большак с просёлка.

Мы старости с тобой на рубеже.

Вон старые стоят сосна и ёлка…

Но мы не знаем, как это у них,

А у людей – мы это точно знаем…

Такие думы – не у нас одних,

Мы все, мы все живём и угасаем.

Дай Бог нам эту участь претерпеть,

Дай Бог нам веры крепкой и участья…

А мы с тобой, Февронья, будем петь

Идти и петь про неземное счастье.

\* \* \*

Нотные волны на берег судьбы набегают,

Музыка, музыка что-то душе говорит…

Много печалей, и дни наши тают и тают,

Но впереди что-то светит, мерцает, горит.

Что впереди – только музыка дивная знает.

И говорит, говорит, навевает душе.

А человек – понимает и не понимает,

Но эту музыку он не отпустит уже.