НАШУ ЛОДКУ ЛЮБЫМИ ВОЛНАМИ КАЧАЙ...

Русский лес

Мы живём, под собою не чуя войны.

Не стесняйся, боец, поправь проводок.

Мы живём, за собою не чуя вины.

Так у вас говорят, мусульманин-браток?

Русский лес – не заслон против зыбких песков

Твоих дум. Этот вывод жесток.

Он прольётся неслышно из наших висков.

Так поправь проводок.

Нашу лодку любыми волнами качай –

В ней когда-то качала права татарва.

Русский лес мы – ты прав – за базар отвечай,

Даже если деревья – в дрова.

Управляемый хаос и прочая муть

Нас на понт не возьмут. Нам – была не была –

Завалиться меж грядок и там затянуть:

«Хезболла, ты моя, Хезболла»!

Разгром

Надрываются дула. Откуда-то звук оттуда.

Места себе не находит начальник тыла.

Санитарка Дуня: «Меня, – говорит, – продуло,

Я, – говорит, – простыла».

Никому в эту ночь не спится в госпитале полевом,

Кровяные тельца озноблены, целятся по уму,

Никому ничего не снится в ракурсе болевом,

Ничего никому.

Вот, например, Нечаев сменил не один отряд,

Прошёл мировую, сызмальства в зоне риска,

Двадцать лет наблюдал революцию октября

В лесополосах – с брянских до уссурийских,

Неоднократно Нечаев сгорал в огне,

По конституции ярко выраженный партизанин,

Но и ему не по сердцу теперь пропадать в тайге –

Горькой думаю занят.

Он зовёт Евдокию, просит себя на воздух,

Да куда-нибудь на возвышенность, для обзору,

Перелистывает сраженья в голове как гроссбух,

Присматривается к косогору.

\* \* \*

Нас приручили. Мы становимся всё ручней.

Чем важней полицай – тем блаженней дрожь.

Заповеди отсырели, высох родник речей –

Нас в партизаны больше не зазовёшь.

Воздух, упёртый в горло. За руку ты и я.

Реплика контролёра в очереди на поклон:

– Вас затошнило, наверное, от хрупкости бытия?

– Что вы, милая, голову напекло…

\* \* \*

Раскачался граб накануне срыва,

Растолкал соседей. Помята клюква.

У корней в кручине лежит Сасрыква,

Задирая нос наподобье клюва.

Ты не спи, не спи, подневольник мифа,

В корневой героической колыбели,

Повезёт – на днях повстречаешь скифа,

(С братьями кипеши надоели),

С ним и пропустите пару стопок,

Растолчёте в крошки запас словарный,

Наломаете дров на вершинах сопок,

Ночью решите сходить на варваров.

И когда затоскует кочевник гордый,

Пообещаешь в жёны ему абжуйку.

А пока, Сасрыква, спускайся в город,

Завари кизил, растопи буржуйку.

Рыболов

Все, кто были с тобою, с тобой перестали быть.

Всё, что было тобою, тобой перестало быть.

Каждое утро, проснувшись, жалеешь себе себя,

Прокручиваешь через память, какой ты был богатырь,

Особенно если сентябрь.

Единственное, что осталось, – по-прежнему ты ловец.

Невдалеке от дома – всё та же река-сибирь.

С бывшим ударом барса, брассом лихой пловец,

Собираешься, как на пир:

Соболиный тулуп, керзовые сапоги, головной убор,

Надувная лодка, снастей набирая всласть,

Загруженный под завязку усаживаешься за борт,

Разогреваешь мотор «козла».

Правишь на юг, за ухабом жуёшь ухаб.

Как всегда оскорбляешь каждый встреченный джип.

Думаешь, почему настолько родился храбр,

Что не хочется жить.

Но вот он, могучий омут, медленный ход воды,

Пресный до тошноты, богатый породой рыб,

Оплетаешь сетями реку, сам себе поводырь,

Вышедший из игры –

Правила изменились, все теперь водолазы.

Кроме тебя, на посёлок больше нет рыболовов…

А невод всё тяжелеет, и его не вытащить сразу,

Точно выловил олово.

Тянет седой богоборец, надеясь на крепость рук,

Лямку своей судьбы, пропитанную водой,

На берегу рыдает, в се́тях полно белуг

И серебряных рыб, но ни одной золотой.