ВРЕМЕНИ НЕТУ, ДА ЖИЗНЬ КОРОТКА...

\* \* \*

Есть тот, кто ничего не понимает…

В. Блаженный

Слово ничегонепонималова,

Олово недвижущихся глаз,

Воля попадалова, кидалова,

Бралова всего, что не про нас.

Тот, кто ничего не понимает,

Только раздает под вздох тычки,

Слышишь, – твоя логика хромает

И потеют битые очки.

Ходишь под тобою век без малого, –

Да и малый, в общем, без ума –

Всё ему месилово, махалово,

Всюду обиралово, бухалово

Или перебранка посорма.

Посреди комолого и палого

Цельсия льстецов

Мало и весёлого, и алого,

Милого, в конце концов.

Мало не насилу обнималова.

Пусто, высоко и далеко...

– Добрый день, гражданка Невменялова!

– Здравствуйте, товарищ Невменько…

\* \* \*

Если смерть – панацея от скрипа дивана,

То пускай не нирвана, но все без обмана.

Гильотина от насморка, слово от дела…

Мать ученья, матчасть – повторять надоело,

А по новой учить – несварение мозга

Получить, пока в бочке не вымокла розга.

И не вычислить ни за какие коврижки,

Кто гуляет в шиншилловом скромном пальтишке –

Возглавляет она комитет колымажный,

Или зам по развитию шкуры продажной,

Или пресс-секретутка развесистой сети,

Или просто овца… Разберутся и дети,

Что к чему и какая летит иномарка,

И какого нам ждать к именинам подарка.

Это знал и ее непосредственный грумер,

Только вот поскрипел-поскрипел, да и умер…

Я одна ни мур-мур, ни тум-тум в этом рынке,

Ни синь пороха, ни опиатной росинки…

\* \* \*

Эпоха здорового образа жизни –

Упал на Кубани, отжался на Жиздре.

Эпоха штрихкода, кредита и гона

О подвигах с-пальчика и бибигона.

Пейзаж одноразовый прячет природа

От проводов трупа и трубопровода,

Скрывает вампир отпечатки укуса,

Таит кокаин безоглядная туса,

Хоронит жена дивиденды от мужа,

А все остальное – наружу, наружу:

Грошовый тариф, краткосрочная ссуда,

Партийное дзюдо отсюда досюда,

Лазанья, ботвинья, вершки и коренья,

И бумер, и баррель, и индекс паденья.

Жестокая пьянка, сквозная проблевка,

И евро, и доллар, и снова Рублевка.

Онлайн и оффтоп – внутривенно, подкожно,

И можно значительно больше, чем можно:

Погуглить вопрос, почитать Мураками

И, век отмотав, помереть дураками –

В плохом изложенье, в чужом переводе…

Не зря побирушка молчит в переходе.

Она провела переходный период

Достойно, но завтра оформят ей привод

И задним числом завизируют реверс

За бессветофорную пробку на север.

На что в этот раз уповать побирушке?

На то ли, что близок износ крупорушки,

На то ль, что в хрустальнейшее из утр

Сломается этот безумный компьютер,

Сотрет адреса, искривит аватары,

И возобновится прием стеклотары…

\* \* \*

Памяти Ф. П.

Облачной купою

Тихо бродил,

Лунную пуговку

Всё теребил.

Кто ты, бесформенный

Призрак смурной,

Ватный, оборванный

И обложной?

Взялся ль неслышную

Свадьбу играть –

Белое, пышное

Сам выбирать?

Иль там сгущенкою

Кормят, в раю?

Мыслью смущенною

Не узнаю.

То ли Иаков?

То ли Исав?

Двинешься, знаков

Не отписав.

Так и не скажешься,

Кем ты ведом,

Ливнем размажешься,

Сложишься льдом.

Съем себя поедом,

Брошу в распыл:

Кто это, кто это,

Кто это был?

Лампа без свету,

Ночь без звонка…

Времени нету,

Да жизнь коротка.

Бедуин

Ты – последний, кто помнит последний дождь.

Твой верблюд – последний, кто лег, под собою почуяв воду.

Ты его не поил перед этим пятнадцать дней,

Ты пять лет не стирал свою белую галабею.

Ты сто лет не стрелял из кремнёвого ружья

И врага не резал от уха до уха кривым кинжалом.

Ты живешь меж двумя утесами – там есть тень,

Ты в разборную хижину вход занавесил тряпкой.

Ты акулий плавник высасывал ровно год,

Ты лица жены своей не видал до свадьбы.

Колыханный воздух пустыни – твоя вода.

Влажность – двадцать процентов. Но в море ты – ни ногою.

Никому не внятен разбойничий твой язык,

Но гора Хорива тебе отдана на откуп.

И когда туристу нужен горячий чай

Он, неверующий, молит тебя: «Вал-лахи!»

Специи

Сливаясь, запах ладана, цветов,

Плодов и трав возносится к Престолу

Воздать хвалу Творцу…

Френсис Томпсон

Поутру заурядно глядим сквозь горбыль,

Как сосед загружается в автомобиль

После плаванья в снах инфернальных.

Вот уехал «Ниссан», и пришел ассасин,

Дабы септик, воняющий, как керосин,

Отсосать на условьях кабальных,

Феодальных, анальных, подвальных.

Пусть к парадной не подали нам лимузин,

Тут в доступности шаговой есть магазин

Принадлежностей неритуальных.

А давай мы там купим с тобой сельдерей?

Стоит он максимально полсотни рублей –

Это нам не грозит разореньем.

Мы разденем капусту и лук заголим

До колючей слезы, вышибаемой им,

Мы займемся обедовареньем

И дополним все это кореньем.

Как же кстати царицей введен в оборот

Гвоздевой, головной, корневой корнеплод,

Взятый чохом с индейским селеньем!

Хлеб второй, артефакт Катерины Второй, –

Мы им тоже как смехом давились порой,

Насыщались по самые гланды,

Но, поскольку хтонически были бедны,

То золу собирали до новой луны,

Завозили навоз без команды,

С Кордильерами путая Анды.

Так скорей наш спартанский сисситий готовь

И ножом поварским нажимай на картофь

На Солярисе летней веранды.

Если в корне неправ утопический Мор,

И уйдет богомол, и придет комсомол,

Мы не вырвемся из балагана.

И, пока не начнут суматошить и гнать,

Мы научимся сумерничать, вспоминать

Радость постника, вкусы вегана

Под гримасничанье уркагана.

Пусть казак Галаган изведет нашу сечь,

Пусть Ваххаб-гастарбайтер нас вынудит лечь

Под колеса седана, логана.

Ну а если случится развязка времен,

И уйдет Эхнатон, и взойдет Эсхатон,

Все ништяк, как сказал бы Лукреций.

Насмотреться успели – в обжор за глаза –

До того, как разверзлась гроза-ураза,

На эрзацы италий и греций...

Мы займемся коллекцией специй.

Кардамон и шафран, базилик, эстрагон

Не сопрет гегемон, не схарчит бибигон

Под журчанье соплей и секреций.

Начитались, налакомившись задарма,

Про бездетных красавиц, сводивших с ума

И сходящих с ума понемногу.

Про холодные тени священных камней,

Про зиждительность мускула без трудодней,

Про щедроты, угодные Богу,

И про Аппиеву дорогу.

А теперь обонянья настала пора –

Майоран и бадьян, куркума и зира

Нас не выдадут зверю двурогу.

Обоняньем владеющий не говорит,

Носом чуя меняющийся колорит,

В порошок впечатленья стирая,

Потаенья свои измельчая в труху,

Трепыханья сердечные пряча во мху,

Узнаванья мгновенные рая

В катакомбы души убирая.

Жизнь сквозь запах, ты смерти, увы, не сильней,

Но, чем ближе мы к ней, тем острей и родней

Эта штучная память вторая.

Так давай добавлять и укроп, и тимьян,

Так давай не впадать в синуситный обман

Под сивушные выдохи змия.

Если я доложу майоран и бадьян,

Не застелет туман, не накроет бурьян,

Не затмит чужеродное имя,

Не заявится и аносмия.

Я щепотью зажму куркуму и зиру –

И проснусь поутру, и еще не умру,

И останусь с тобой, а не с ними.

Баллада о строгом ошейнике

У всякой машки свои замашки,

И шорник Шпрендер тачал упряжки –

Чересседельник, дуга, узда.

Крупны вестфальской породы кони,

И всем известно, что в Изерлоне[[1]](#footnote-1)

Не надевают хомут с хвоста.

Ввели в соблазн кустаря собаки,

Но не терьеры, да и не бракки[[2]](#footnote-2) -

Вся эта мелочь не для него.

Оставил Шпрендер шлеи и сбруи,

Из Дюссельдорфа рванул в Карлсруэ.

Накладно вышло – так что с того?

Он там увидел овчарок рыжих...

Был бюргер Шпрендер из умных выжиг,

Просек он сразу, в чем тут виртшафт[[3]](#footnote-3).

Тем хуже выпас, чем меньше пастбищ, –

Прогресс проклятый удержишь разве ж!

Другие цели – другой ландшафт.

И вот, обдумав свое решенье,

Сел шорник Шпрендер тачать ошейник,

А там спроворил и поводок.

И тут случилось событье века –

Патент был выдан на нержавейку:

Заводам Круппа помог сам бог.

Сынишке Шпрендер не ради славы

Секрет оставил, придумав сплавы

И к новой стали добавив хром.

Такие, значит, приспели сроки:

Большой собаке – ошейник строгий

Шипами внутрь, и поделом.

Две мировые... Парад удуший...

У шаферхунда[[4]](#footnote-4) инстинкт пастуший

Слегка подправлен, подусложнен.

В мутанте злобном, в дрессуре зверской

Лишь тень тюрингской и вюртембергской

Овечьей няньки былых времен.

Чуть разыгрался собачий пафос,

Инструктор сразу натянет парфорс

Под самым горлом, аж позвонки

Собачьи хрустнут, сопрет дыханье,

Зато вниманье и послушанье,

И тренировки зело легки.

Но роговеет у самых злющих

На шее кожа, и под колючкой

Живые клетки дубит некроз.

И бесполезен ошейник строгий…

(С цепи сорвется – давай бог ноги:

За все отплатит догнавший пес).

...Урал в границах спецзоны бывшей.

Скелет сгоревшей локальной вышки.

Теперь вольняшки пануют здесь –

Заводы строят и комбинаты,

Живут в бараках и ждут зарплаты,

Мир принимая таким как есть.

Там, где рыхлилась земля запретки,

Теперь играют их малолетки

Когда в пристенок, когда в лапту,

Когда в войнушку, когда и в прятки.

На каждой грядке свои порядки –

В жилой ли зоне иль в ЛПУ[[5]](#footnote-5).

Решетки с окон повыставляли,

Злонравных хавок[[6]](#footnote-6) перестреляли:

Звонок завязан[[7]](#footnote-7) – ховай харчи.

Да что овчарки? Людей не жалко!..

На ржавой проволоке вдоль локалки

Болтались полые строгачи.

На них с хрипеньем драконы[[8]](#footnote-8) висли,

На них лихие таили мысли –

Как винтового[[9]](#footnote-9) порвать в дерьмо.

Ржа побеждает и нержавейку.

Потрешь ошейник о телогрейку –

На каждом шпрендерское клеймо.

Кто лыжи склеил, кто пьет лехаим...

Хабар трофейный по вертухаям

Распределялся не сам собой.

Не при делах тут фартовый Шпрендер –

Не он их вывез, не он их стрендил:

Война – усушка, утруска, бой.

И дети зэков химкомбинатных

В приватных играх и в куртках ватных,

Что тело греют, но велики,

Неуковырны в такой одежке,

В колючий парфорс пихали бошки –

Шипы впивались под языки.

Вдоль по рыскалу[[10]](#footnote-10) бежали лая…

Черствела область зачелюстная,

Звенел ошейник, сводя с ума.

Отцы лютели… И где на свете

В собак служебных играют дети?

Наверно, всюду, где есть тюрьма.

На девиантную их сноровку

Ошейник строгий корректировку

Навел, но чувства ороговил.

Взрослели чада сторожевые.

Строгач оставил рубец на вые

У бузотеров и у терпил.

К любым хозяевам привыкали,

Но то и дело башку толкали

Куда не надо, о Боже ж мой!

У ихних деток – другое детство,

Но область шейная им в наследство

Досталась с панцирною каймой.

Затянешь парфорс – они смеются,

Корректировке не поддаются.

Удавишь – поздно кричать врачей.

Рулит на фирме четвертый Шпрендер,

И он намедни выиграл тендер

На инновейший из строгачей.

1. Город в Северной Вестфалии. [↑](#footnote-ref-1)
2. Порода немецких охотничьих собак. [↑](#footnote-ref-2)
3. Бизнес *(нем.)*. [↑](#footnote-ref-3)
4. Овчарка *(нем.)*. [↑](#footnote-ref-4)
5. Локально-профилактический участок, куда на зоне помещают нарушителей дисциплины. [↑](#footnote-ref-5)
6. Хавка – шавка, собака *(жарг.)*. [↑](#footnote-ref-6)
7. Завязать звонок – убить сторожевую собаку *(жарг.)*. [↑](#footnote-ref-7)
8. Собаки *(жарг.).* [↑](#footnote-ref-8)
9. Винтовой – солдат *(жарг.).* [↑](#footnote-ref-9)
10. Рыскало – натянутая проволока, по которой свободно двигается цепь собаки. [↑](#footnote-ref-10)