НИЧЕГО, ЧТО ПОД НЕБОМ – КАМНИ...

\* \* \*

Повис над холмом и рекою беспечной,

что по дороге в рай,

кровавым закатом щедро подсвеченный

облака рваный край.

И мучает путника наважденье,

смотри туда не смотри…

На календаре от его дня рожденья –

две тысячи двадцать три.

Он ходит давно и, надеясь на лучшее,

греет рукой сердца.

Вдруг понял одно: ради этих заблудших

вновь позовёт Отца.

Их разум угас, потому и не ведают,

бедные, что творят.

Ах, только бы раз – и вернуться с победою!

Только бы всё не зря!

Не враг из толпы ни один человек ему:

правда – она проста.

Но будет его, позабытого, некому

вечером снять с креста.

\* \* \*

Не рыком пуган и не лыком шит,

имеет и коня, и кол, и двор,

а для работы (или для души)

за поясом – сверкающий топор.

На праздники – рубаха в петухах,

горсть пряников смешливой детворе.

И в ласковых мозолистых руках

тяжёлый колос в поле на заре…

И крепок дух, пусть ноша нелегка,

но в дерзких отражается глазах

глухая, неизбывная тоска

да красный угол в тёмных образах.

Весна

Подарила сосуд из тайны –

восхищался и гладил нежно.

Но однажды разбил. Случайно,

отодвинув на край небрежно.

И рассыпалась на осколки,

и дышать перестала – нечем.

Долго так умирала… Сколько?

Разве вспомнишь? Казалось, вечно.

...Всё течёт. Всё меняет формы.

Снова – небо. Улыбки рядом.

И соскучился старый двор мой,

и коты мне безумно рады.

Солнцем брызжет весна шальная!

Пью взахлёб сумасшедший воздух.

Вдруг:

– Ну, здравствуй. А я вот, знаешь?..

– Знаю. Поздно…

\* \* \*

Хочешь,

я расскажу о полёте?

Когда стропы стали петлёй,

те,

что были должны спасти.

Вдох – и небо обнять руками!

Ничего, что под небом – камни.

Ты хотела летать?

Лети!..

Это как кипятком – на живое

или в грудь вчера – ножевое,

а сегодня –

ходи, дыши…

И улыбка – живая маска…

А когда нужна перевязка,

то садись и пиши,

пиши!

Строки выдохнешь – и отпустит…

И заполнится светлой грустью

воспалённых ночей разлом.

И, пока тишина под кожей,

ты зависнешь опять,

быть может,

где-то между

добром и злом…

\* \* \*

Во что-то веря, но не веруя,

сквозь миллион оттенков серого

и одиночество в сети

порою так безумно хочется

в том далеке, ещё без отчества,

себя счастливую найти.

Домой прийти смешной и маленькой,

снег принести в замёрзших валенках,

а на спине – следы снежков…

И улыбнуться, и зажмуриться,

вдохнув с дымком морозной улицы

волшебный запах пирожков.

А в горький миг, когда обиды ком,

нырнуть под одеялко-облако,

и, с головой зарывшись в нём,

уткнуться мокрыми ресницами

и рассказать ромашке ситцевой

о детском горюшке своём.

И утром, солнцем разлинованным,

что дарит нам надежды новые

и день – как с чистого листа,

проснуться от кота соседского

и замереть от счастья детского,

где жизнь прекрасна и проста.