НЕБО СНОВА ИДЁТ К ЗЕМЛЕ…

\* \* \*

Не успеет женщина умыться –

Ей любви бы чашечку горячую…

И спешит на службу с этой мыслью,

Там роняет что-то, ищет в ящиках.

Чтоб по магазинам пробежаться,

Ей любви, любви бы – с нежной пенкою.

Жарко ей в примерочных и жалко

Тратить время для любви бесценное.

Моет ли окно, на подоконнике

Стоя с тряпкой, ей до наваждения

Хочется прекрасного поклонника,

Чтоб поймал в объятья до падения.

И её – такую безмужчинную –

Пригласил, намеками не мучая,

На любовь – эспрессо, капучино ли,

Можно и с горчинкой в крайнем случае.

\* \* \*

Скоро небо придёт к земле,

Будто в гости, на чай с вареньем.

Вместе будут сидеть в тепле,

Когда осень дождливым гребнем

Пробирает луга, леса –

Не видать ли сухих былинок?

Небо скажет: «Вот чудеса –

Чай осенний с сушеной сливой!»

А земля вздохнёт тяжело:

Ей в туманах, вечерних, ватных,

Добрых встреч сохранять тепло,

Земляничных объятий запах.

Самовар луны на столе.

Тучи зреют, как в печке сушки,

Небо снова идёт к земле…

Мы – к тому, кто нам греет души.

\* \* \*

Завороженно смотрят старики,

Как воробьи дерутся из-за корок.

И кажется, что кто-то огоньки

Зажёг в зрачках их – чёрных коридорах,

Когда с чугунных падает оград,

Из облаков – их прокололи ветки,

Весёлый птичий дождь как из ведра.

И крыльев тень ложится им на веки.

И к воробьишке тянется рука

Седого деда, что в фуфайке летом,

Чтоб накормить от пуза дурака.

Пускай поймёт он: жизни суть не в этом.

\* \* \*

Не губи меня, Дровосек!

Я лет сто уж сельчан не мучаю

И её не нарочно съел,

Эту бабушку самую лучшую.

Я сперва ей собакой служил:

Приносил домашние тапочки

И, клыки свои обнажив,

Улыбался я Красной Шапочке.

А потому вдруг забунтовал –

Надоело мыло с мочалкою…

Я ведь бабку и не жевал –

Проглотил прямо с креслом-качалкою.

Не губи меня, Дровосек!

Лучше спрячь топор под подушку.

Люди чаще сжирают тех,

Кто в них вкладывает свою душу.

\* \* \*

Когда я состарюсь, свою красоту

Я подарю какой-нибудь девочке.

Скажу: лови её на лету!

Средство-то чудодейственное.

И встрепенувшись, она замолчит,

Моргая ресницами длинными.

А сердце моё веселей застучит,

Как будто занозу вынули.

\* \* \*

Мне кажется, что смысл таков:

Созвездья, мишки два знакомых,

К землянам с неба тянут ковш,

Чтоб те могли его наполнить.

А люди ходят по земле,

Считая: в небе – вечный праздник.

И мишкам предлагают хлеб

Своих мечтаний и фантазий.

Приглядываюсь: мчатся дни –

Медведи сильно отощали.

И ясно мне, что их кормить,

Как мужа, следует борщами.

Чтоб дотянулись до небес

Две птицы – две руки с обедом...

А где-то в сердце ковшик есть,

Чтобы его наполнить небом.

\* \* \*

Когда человек умирает,

То маленький-маленький лифт

На небо его забирает,

Где ничего не болит.

Он в пункт прибывает обменный.

И ждёт приглашения в суд.

А мимо контейнер младенцев

На грешную землю везут.

\* \* \*

Слышишь, кресло скрипит?

Скрип да скрип, скрип да скрип –

Потирая затекшую шею.

Старый дом ещё спит, старый дом ещё спит.

Выстилаются сумерки шерстью.

А цветная звезда, извернувшись блохой,

В спину неба впивается краем.

Слышишь, ходиков ход: ох-ох-ох, ох-ох-ох,

Ха-ха-ха – голоса фотографий.

На рассвете сильней, пахнут вещи сильней –

Проступают их тёмные души.

А хозяйка во сне, все летает во сне,

Позабыв, что давно уж старушка.

\* \* \*

Все убегало: мужчины и молоко…

Было смешно мне, но прежде бывало грустно.

Я зарубила себе на носу закон:

Речка не возвратится в сухое русло,

Волгою будь хоть – с жемчужинами на дне…

Всё растеряли мы, разбегаясь, напрочь.

Смерть была рядом, была по плечу вполне…

Только у жизни больше прекрасных качеств.

Я до сих пор не люблю в тех краях бродить:

Кто-то тебя узнает, окликнет, отметит словом…

В прошлом копаться – как пескарей удить

В глине сухой и гордиться своим уловом.

\* \* \*

Женщина едет с горки

В шубке своей из норки.

Грустно ей, ты хоть тресни,

В путах своих депрессий.

Женщина едет с горки.

День начался с разборки,

День начался с обманки –

Вот и схватила санки.

Женщина едет с горки

Мимо собаки, кошки…

Вот она в карусели

Врезалась для веселья.

Так помогите, боги! –

Спрячьте её в сугробе.

В жертву примите шубку,

Жизнь превратите в шутку.

Дайте хоть на денёчек

Всё, что она захочет!