ЖИВИ – ОТ БОГА В ВЕКОВЕЧНОМ ШАГЕ

\* \* \*

Сладкими восславленная снами,

Проклятая трижды наяву,

Полыхнёт – о, если б куполами! –

Сторона, что отчиной зову.

Полыхнёт – от края и до края!

Кабы знать – рассвет ли то? Закат?

Угли ада или розы рая

В небесах над отчиной горят?

Поцелуй Авроры розоперстой

Воспевала я сама не раз,

Позабыв: Аврора – это крейсер!

Только так заведено у нас!

Только так – от залпа и от залпа.

От одной Авроры до другой!

Только так у нас, привыкших залпом

Пить за здравье и за упокой.

Расцветай, Аврора, розой райской,

Адовым угольем небо жги.

Ведь чем дальше в нашей русской сказке,

Тем страшней и не видать ни зги!

Пусть в кровавом роковом узоре

Через сутемь бренной суеты

Встанут зори в пламенном уборе,

Обагрив на куполах кресты.

\* \* \*

Россия, Русь… А дальше многоточие…

Что ж, в этот скорбный судьбоносный век

Обочину мы приняли за отчину

И побрели по ней и в дождь, и в снег.

Мы люди Божии, калики перехожие.

Мы эмигранты в собственной стране…

Но как ни тщились, нас не изничтожили

Все те, кто мимо мчались на коне.

Все те, кто напылили-накопытили.

Все те, кому чертовски повезло.

Все те, кто записались в небожители

Родной земле отверженной назло…

…Под вопли автострадные-эстрадные,

Летящие в лицо нам пыль и грязь,

Идём-бредём пообочь, невозвратные,

На купола церквей перекрестясь.

И нам не надо с отчиной сцепления

Шипами ощетинившихся шин,

Когда у ног почти в благоговении

О вечном шепчет скорбная полынь.

\* \* \*

Караван-Сарайская – не райская!

Улочка горбата и крива.

Но цветут на ней сирени майские –

Так цветут, что кругом голова!

А неподалёку Растаковская

(Баба Настя так её звала) –

Улица с названьем Казаковская

Муравой-травою поросла.

Так живут – без лести, без испуга! –

Приговорены, обречены,

Улочки, что в центре Оренбурга

Детские досматривают сны.

Им не привыкать! Иль это снится мне:

Жили-выживали, кто как мог,

Хлопавшие ставнями-ресницами

На ветрах неласковых эпох?..

…Дерзости училась я у робких

Улочек, знакомых наизусть…

Железобетонные коробки

Вытесняют из России Русь.

Сторона моя обетованная –

Оренбуржье! Всё ты тут, как есть!

Дремлющая Азия саманная

И казачья яростная спесь.

\* \* \*

Дом аспиранта МГУ.

А в просторечье – ДАС.

Хочу забыть, но не могу

Таких счастливых нас.

Таких несчастных нас с тобой

Я не могу забыть.

Ту обречённую любовь

Доселе не избыть.

Сквозь мутный гласности поток,

Сквозь плюрализма взвесь,

Демократизма едкий смог,

Сепаратизма спесь

«Дас ист совковая страна!..» –

Нам не твердил немой.

Но на хрена нам, на хрена

Любви стесняться той –

К вдвойне обманутой войной,

Оболганной втройне,

К той ошельмованной родной

Растерзанной стране?..

…Сухой закон. Мы пьём вино,

Не чувствуя вины,

Так непростительно юны,

Так страстно влюблены!

На царской мантии зимы

Проталин вешних грязь…

Смущают юные умы

Равно и князь, и мразь.

Радеют рьяно за народ –

Не разберёт никто –

Искариот ли? Патриот?

Иль просто хрен в пальто?..

Нам гласность не нужна с тобой!

Хотя сюжет не нов,

Но наша юная любовь

Красноречивей слов!

Не нужен суверенитет,

Сепаратизма хлам,

Ведь жизни нет и смерти нет

Поодиночке нам!

Покуда пьём с тобой вино,

Не чувствуя вины,

Сжимается спираль Бруно

На шее у страны.

Пускай обманута страна –

В том не её вина!..

Пусть в магазинах ни хрена,

Зато в душе – весна!

\* \* \*

Событий смутных нам темно значенье,

Но Судный день грядёт:

Исполнится библейское реченье,

И гада гад пожрёт.

И, не суля безоблачного рая,

К нам наконец,

Овец от злобных козлищ отделяя,

Придёт Творец.

Господь придёт пожар лечить потопом,

И – ной, не ной! – библейский ладь ковчег.

На скорбном стыке Азии с Европой

Ты призван свыше, русский человек!

Пусть неоглядна матушка Расея –

Пожар, потоп, поклёп, сума, тюрьма…

Но даже на семи ветрах Рифея

Живи, не выживая из ума!

Живи – от Бога в вековечном шаге,

Что одолел за несколько минут!..

…Пусть вострубит пикирующий ангел,

Призвав земное на небесный суд.

\* \* \*

Собирай, зима, котомку

Ледяных напрасных слёз!

Трясогузку-ледоломку

На хвосте журавль принёс.

И, верна своей привычке

Быть первейшей в деле том,

Эта птичка-невеличка

Разбивает лёд хвостом.

В поднебесье не летает,

Но усердием её

Лёд, сковавший сердце, стает

И стечёт в небытиё.

Припасла для всех подарки,

Несмотря на суету –

Юной яблоне-дикарке –

Подвенечную фату.

Речке-старице – свиданье

Со стремниной молодой.

Иве-брошенке – страданья

Над высокою водой.

Снежной бабе-несложёнке

Солнечной любви оскал…

…Всё, что мне, дрянной девчонке,

Ты когда-то обещал.

\* \* \*

Если от горя народ обезножен –

Прялку под лавку, шашку – из ножен.

Свистнешь – и конь пред тобою – огонь!

И под копытом ковыль одолонь.

Не богатыршей-Микулишной вроде

Кличут тебя, величают в народе –

Дочка, сестрица, супружница, мать…

Статочно ль прялку на шашку менять?

Слыш-ко, по пьяни куражатся: «Ухнем!»

Богатыри по пивнухам и кухням?..

Всё о Руси неустанно радеют –

То похмеляются, то фанатеют.

Ну проявила бы бабью смекалку,

Да поменяла бы прялку на скалку.

Скалкой сподручнее – так твою мать! –

Богатырей в честный бой подымать!

Ой, поменяла бы!.. Только вот жалость:

Богатырей-то почти не осталось!

Надо нам, бабоньки, вот о чём речь,

Богатырей на племя́ поберечь!..

Али мы, бабоньки-девоньки-сёстры,

Лишь на язык боевиты да востры?..

Аль богатырски у нас не крепка

И прикипела лишь к скалке рука?

Не осудите, родимые, строго!

Да пожелайте удачи в дорогу,

Ведь унывать нам никак не годится,

Матушка-шашка да прялка-сестрица!