**Андрей КОЗЫРЕВ**

*Омск*

**Стихи в декабре**

Фонари в фиолетовом мраке печально и слепо

головами качали над узкой и хрусткой тропой,

над окраиной сонно склонялось размытое небо,

и трамвай уходил по заржавленным рельсам в депо.

Все до боли привычно, все скучно, обычно и вечно –

бомжевастый пейзаж миллионной из третьих столиц:

гаражи серым рядом стояли, до туч, бесконечно,

мусор, сваленный в кучи, глядел дружелюбно на птиц.

В серо-желтых домах, как в мозгу, занавески смыкались,

желтый луч из окна ворошил небеса, как золу,

тополя над пропащей судьбою маняще качались,

и огни магазинчика звали к вину и к теплу.

Заводских корпусов опустелые темные склепы

вспоминали былое, раскинувшись вольно во сне.

…Пусть игра Демиурга в придуманный космос нелепа,

в этой выдумке есть что-то нежное, близкое мне.

По-кошачьи царапал обивку домов серый ветер,

и мерещилось мне, как блажному, слепому от слез,

что над миром – над тленом и грязью – в серебряном свете

возносился усталый от крови и славы Христос.

Если жалость осталась во мне, то осталась и вера,

и мне кажется, что-то о жизни понять я могу,

горько пряча лицо в воротник от свободы и ветра,

веря в Бога, как веруют в хлеб воробьи на снегу.

Проходя под огнем фонарей, как под сводами склепа,

сквозь себя пропускал я потоки иного огня,

а с собой тайно нес в виде книжки карманное небо

и читал воробьям те стихи, что напишут меня.

**Дни Великого поста**

Небо – снежное на диво,

Улица пустым-пуста.

Тяжелы и молчаливы

Дни Великого поста.

Дремлет небо в белой славе,

Непреклонна высота.

Смотришь ввысь – и видишь въяве

Свет Великого поста.

Ложь всегда замысловата,

Только истина проста –

Есть вина и есть расплата,

Хлад Великого поста.

Глянь в сердечные пещеры

И сомкни, сомкни уста!

Посвяти огранке веры

Дни Великого поста.

Не смотри в окно в смятенье,

Не спеши, не жди вестей.

Пост – как мера пресеченья

Всех страданий и страстей.

Воздух пуст… Нет в сердце крови…

Только тьма в груди густа –

Хватит, чтоб прожечь безмолвье

Дней Великого поста.

**\* \* \***

Пусть это лето несерьезно,

Прозрачно, словно акварель, –

Его переозвучил грозно

Жужжащий в парке пышный шмель.

Отягощенный грузом ценным,

Он выползает из цветка,

Он часто мчится мимо цели,

Жужжит и сердится слегка.

Вот-вот хозяйственная осень

Остатки лета спрячет в ларь,

И листья под ноги нам сбросит

Усталый желтый календарь,

И пышному шмелю-всезнайке,

Еще хмельному от забот,

Как образцовая хозяйка,

Предъявит счёт и даст расчёт.

Но в высшем абсолютном мире

Есть некий абсолютный шмель,

Уж он-то не промчится мимо,

Он видит путь, он знает цель,

В небесной розовой аллее

Цветам стихи свои жужжа,

Он всех милее и шмелее,

И чувствует твоя душа

В своем уютном небосклоне

Цветы, колосья и поля,

И в вечном розовом бутоне

Жужжанье вечного шмеля.