Сергей МИХЕЕВ

*Нижний Новгород*

Кензель

 (new)

В мнимом мире пиаровом, в мнимом мире пиаровом

Вы ступили на подиум, освещенный софитами.

И дорожка ковровая, периньоном залитая,

Вся усыпана розами и сердцами разбитыми.

Все как будто задаром Вам, все как будто задаром Вам.

А Вы вся инстаграмная, вся такая фейсбучная,

И судьба уготована Вам, естественно, лучшая

В этом мире пиаровом, в этом мире пиаровом…

Отчего же грустите Вы, почему же так скучно Вам,

В блёстком вихре столичности, в полутьме кулуаровой?

Но, возможно, из прошлого кто-то Вам улыбается

Просто по-настоящему, не гламурно и лосково,

Пишет письма бумажные, подмешав в них французского…

Нет на Вас Северянина, нет на Вас Маяковского –

Лиле Брик посвящается…

Лиле Брик посвящается…

К тебе

Я к тебе подходил, ты держала мундштук

И смотрела серьёзно и мрачно,

И вопросом своим разбивала мечту:

«Что о жизни ты ведаешь, мальчик?»

Сигареты холодный ментоловый вкус,

Пальцы тонкие, тонкие More

Ты вдыхала и тут же впадала в тоску

Словно Волга в Каспийское море

В переходе между буржуазной мечтой

И нестройной моделью советской

То с Полковником ты уходила в запой,

То играла на скрипке с Поведским

Я пел гаудеамус, терзая латынь,

Ты мне вторила – хава нагила

Только твой поцелуй горек был как полынь

И прохладен как стены могилы

Я тебя потерял, дорогая, прости!

Ты сама не смогла бы остаться,

Ведь поставить мог против твоих 20-ти

Я тогда лишь свои 18-ть

Никогда не пойти больше в домик Петра,

И не быть мне зелёным студентом,

И встречает Монмартр тебя по утрам

Бело-облачно-мятным абсентом

\* \* \*

Я сожгу свой лапсердак с прорехами

И надену новое пальто.

Эвон, из Москвы как понаехали –

Даже появился ром в сельпо...

На меня взглянули так небрежно Вы,

Но я испытал культурный шок

И подумал, может, Вера Брежнева?!

Или, может, кто-нибудь ещё?!

Эти все с рихтованными рожами –

Вроде моложавые на вид,

Но жена Иосифа Пригожина

Даже рядом с Вами не стоит.

И с глазами этими оленьими

Мне не распрощаться никогда.

Я достал из погреба соления

И кольцо вморозил в кубик льда.

Вы такая милая, красивая,

Я припас Вам бабушкин платок.

Будем пить бакарди с апельсинами,

Я давлю из них руками сок.

А, быть может, лучше самогона Вам –

Первачка, лучок и сала шмат!

А хотите, буду Солу Монову

Вам читать хоть пять ночей подряд!

Буду руки гладить бесконечно Вам,

Нежно целовать в колена сгиб...

Не такой уж я и деревенщина,

Если что касается любви

\* \* \*

Я тебя искал. Аксакалы скал

Не сказали, куда ты ушла,

И друиды древ вряд ли водят дев

В заколдованные леса

И раввин равнин всё равно один

Перед богом ли, перед тобой.

Даже гуру гор не заводят спор

О любви, что приносит боль

Мудрецы дворцов дочерей отцов

Вы смогли бы остановить?

Ведь духовный сан, чей в сутане стан,

Сам ныряет в любви финифть

Из озёр зеркал я тебя лакал,

И дрожал в отражении лик,

Только всё мечты, то была не ты –

Привидение или двойник

Ты умчалась в даль, где скупой вандал

За тебя не давал цены,

Он без лишних слов заходил в альков

И портреты срывал со стены

Этот мир мираж. Мендельсона марш.

На приманку судьбы не ловись.

И любовь лишь сон, призрачный балкон,

Рваный фантик от жвачки love is

И любовь лишь сон, шум прибрежных волн,

Мокрый фантики от жвачки love is

Маяковскому

Нет времени: ни доктора, ни палача,

Ни петропавловского, ни московского.

Я призываю Владимира Владимировича,

Нет, не Путина – Маяковского.

Я включил самописец, положил чистый лист,

Свалил канцелярские принадлежности в кучу,

Вы же самый известный в стране футурист!

Совершите, пожалуйста, ком бак ту ве фьюча!

Покажите, как должен быть ласков и груб

Революционер двадцать первого века,

Чтобы вырвать себя как здоровый зуб

Из искусственного рта хай-тека,

Как, целину космоса избороздя,

Вывернув наизнанку слепящие недра,

Светить любимой миллион лет спустя

Из какой-нибудь туманности Андромеды,

Как, после взрыва, метеоритами измельчась,

Путая марсианский и русский,

Бросить на Землю горячую страсть

В Подкаменную Тунгуску.

Владимир Владимирович, я готов

За вами хоть в воды Стикса,

Но я китами кормлю котов

И мышами древнего Сфинкса.