**СТИХИ ЧИТАЮТ И МИРАМ...**

**\* \* \***

В мире этом плещут волны.

Волны плещут через край…

Мир, тоски и счастья полный,

Мир земной, не умирай!

Столько много злобы дышит

против жизни, красоты.

Адский жар, он так и пышет –

гибнут люди и мечты…

Новый век – не лучше, хуже.

Лживый век, холодный, злой.

Дух он сдавливает туже.

Совесть и любовь – долой!

«Стадо малое, не бойся!» –

говорит христианин

настоящий. Он спасётся.

Из ста тысяч он один.

**\* \* \***

В высших слоях атмосферы,

Там, где хранилища веры,

Ангелы кружат-витают,

К нам по веленью слетают,

Словно птенцов, нас питают

Верой, надеждой, любовью.

Здесь, на земле, виноваты

Все мы, грехами богаты.

Только надежда на сферы,

Там, где хранилища веры.

И через все расстоянья

Наши летят покаянья...

**\* \* \***

Я в гостях у Гумилёва,

У Ахматовой в гостях!

Их живительное слово

В позаброшенных полях…

Здесь оно всегда витает,

Здесь оно всегда звучит

Для того, кто понимает,

Кто ему душой внимает,

Кто живёт, а не ворчит.

На холме вдали Слепнёво,

Там и роща и река…

Навсегда родное слово

Нас порадовать готово,

Нас и новые века!

**\* \* \***

В той молитве говорится:

«Господи, явись!

Научи меня молиться.

Сам во мне молись».

На Тебя моя надежда

каждый миг земной.

И гордец я и невежда…

Не побрезгуй мной.

**\* \* \***

У тебя миллионы просмотров.

У меня миллионы несмотров.

Миллионы кругом, миллионы –

«Звёзды» шоу, бандиты, шпионы…

Но не всё же идёт на потребу.

Кое-что устремляется к небу.

Не зову я закручивать гайки,

Я и сам отвлекаюсь на лайки.

Только много уж всякого шума,

У народа сбивается дума.

**Народ**

А есть ли он теперь – народ?

Или мы все поодиночке?

Но теплится ещё, живёт

Его душа не только в строчке…

Она и плачет, и скорбит,

Но знает – будут испытанья,

И будет ей не до обид,

И все закончатся метанья.

Ещё, быть может, не пора…

А может быть, мне только мнится,

Что в жажде правды и добра

Тогда народ соединится.

**\* \* \***

Котлеты на стол подавали тазами.

И рыбу на рынок возили возами…

Когда это было?

Куда это сплыло?

Я детскими всё это видел глазами.

Немного застал я пиры избяные.

Застал я стога и сараи сенные.

Застал многолюдье

И песни народа…

Сейчас от народа осталась природа.

Я краешек видел того, что угасло.

В деревне сбивали чудесное масло.

И лошади были, и были коровы,

И все земляки были живы-здоровы.

Давай до конца уж придумаем счастье

И внучке подарим, любимейшей Насте.

Да, было, Настюша, блаженное лето,

Которое нынче неведомо где-то.

И всё колосилось, и пело, и жило –

И всё было празднично, дружно и мило!

Художника Пластова знаешь картины?

На них эти люди, земля и овины…

**\* \* \***

*Там крестьянки лён прядут,*

*Прялки на небо кладут…*

 *П. Ершов, «Конёк-Горбунок»*

Где крестьянки лён прядут?..

Только в памяти придут

Из какого-нибудь года,

Где в избе полно народа…

Там крестьянки лён прядут.

Там и пляшут и поют.

Пашни там благоухают.

В сени ласточки летают.

Там их гнёзда, там их детки…

Там и я сидел на ветке.

Там всё рядом, там всё близко.

Там луна сияла низко.

Там и гуси, там и галки…

Где же, где же эти прялки?

Так уж было суждено –

Прялки на небе давно…

**\* \* \***

Восходы! Закаты! Восходы! Закаты!..

О как на земле мы безмерно богаты!

Богаты полями, богаты лесами,

Богаты мы так, что не знаем и сами

Насколько богаты и чем так богаты –

Об этом расскажут нам только закаты

И только восходы, и вольные птицы…

И это богатство продлится, продлится…

И детям, и внукам, и всем его хватит…

Но враг если родину нашу захватит,

Тогда и восходы, тогда и закаты

Не будут красивы, не будут крылаты…

 *22 июня 2018 года*

**\* \* \***

*Молодым поэтам*

Стихи пишу, как будто побираюсь.

Строку мне бросят… и ещё строку…

Сижу, сижу, пишу и жду – и маюсь.

Впадаю в некий ступор и тоску.

Твардовский говорил когда-то: лодку,

Зачем её, мол, посуху тащить…

Но вот мелькнула, кажется, находка.

Ещё немного, и мы будем плыть…

Бывало же. Не всё так однозначно.

Трудиться надо, мало я тружусь.

Бывает, что и посуху удачно.

Ждать т о л ь к о в д о х н о в е н и я – боюсь.

Работать надо, да, работать надо.

А там уж как пойдёт, как поплывёт…

Конечно, это праздник и отрада,

Когда само стремительно идёт.

Да что идёт. Летит само, поётся!..

Но всё ж нередко нужен этот труд,

Когда как в стену твой порыв упрётся –

Не строчки, а часы и дни идут…

**Памяти Николая Колычева**

В это время звонят только сукины дети,

и друзья, если срочно,

среди ночи звонят.

Позвонили, что нет тебя больше на свете,

только слово осталось и песня, и взгляд…

Вот залив твой

и лес твой с большими груздями,

и везде валуны, валуны, валуны…

Ты навеки прибит золотыми гвоздями

к этим северным далям и плеску волны.

«Я за речку пойду…

Там кончается город деревнею.

Я за речку пойду. Там всегда хорошо, за рекой…»

Я тут жил, приходил я к поморскому кладбищу древнему,

Где свиваются ветры – лесной и морской.

Ты о Севере так нам сказал задушевно.

Ты о жизни печально писал и светло.

Неуютно и хрупко ты жил,

но напевно.

Мурманчанам с тобой повезло.

Николай дорогой, я овеян твоими напевами.

Ты сказал о родном, ты напел о земной красоте!

Ты сейчас далеко –

сочиняешь под райскими древами

на какой-нибудь, может,

похожей на Север звезде.

**\* \* \***

*За Днепр обидно.*

*И. Северянин*

Да, больше нету той страны,

того единства.

И в свете киевской луны

творится свинство.

Там объявляют нам войну,

за Русь пытают…

Они днепровскую луну

От нас скрывают.

За храмы на душе тоска,

за Днепр обидно.

И этой дикости пока

конца не видно.

**\* \* \***

Друзья звонить мне стали из больниц.

Мы достигаем неких рубежей.

Гляжу в окошко я на зимних птиц.

Как мало птиц, как много этажей…

Гляжу в окошко я на белый свет.

Друзья мои, я обнимаю вас.

Примите мой молитвенный привет.

Дай Бог ещё увидеться не раз.

Чем я могу в печали им помочь,

моим друзьям? Ну чем я помогу?

Я помолюсь за них в глухую ночь –

я помолюсь за них

не на бегу.

**\* \* \***

Жизнь дарит многими дарами,

лишь были б мы к ней не глухи.

Я выступал перед горами –

читал им новые стихи.

Стоял над пропастью, волнуясь.

Вдали была гора Седло.

Я, настроенью повинуясь,

читал про русское село.

Соединял родные дали

и эти горы всей душой,

чтоб никогда не воевали,

чтоб мы единой силой стали –

Кавказ и мой народ родной.

Читал стихи перед горами…

Смешно, наверно, Магомед.

Но ты читал перед полями.

Тут ничего смешного нет.

И даже это всё не ново.

Стихи читают и мирам.

Я верю в искреннее слово,

оно понятно и горам.

**\* \* \***

Когда настанет время умирать,

когда исчезну в вечности, в пространстве,

уже не буду рифму подбирать,

шепча: убранстве, пьянстве, постоянстве…

Я буду средь долин, где нежатся поэты, –

писал Ронсар. Теперь не пишут так.

Где буду я, не знаю – буду где-то…

Господь, я верю, милостив и благ.

Мне есть за что в раю быть и в аду.

О нас, о всех, есть замысел гигантский…

Уходит каждый на свою звезду[[1]](#footnote-1), –

так говорил другой поэт, испанский.

Что фантазировать про свой небесный дом…

Нам заповедано смиряться и смиряться.

Куда мы денемся. Конечно, мы придём

Туда, где будет нечего бояться.

1. Х.Р. Хименес. [↑](#footnote-ref-1)