Владимир РЕШЕТНИКОВ

*Семёнов, Нижегородская область*

У поэта Зиновьева

Я опасался, что заною,

Позеленею от тоски,

Когда начнёт читать Зиновьев

Свои негромкие стихи.

Как бы не так! – И Шемшученко

Зазря такое предрекал –

Стихи ударились об стенку,

И дрогнул лампочки накал.

Как ветром распахнуло дверцу,

И звук ушёл в ночную тьму,

А я почуял, что по сердцу

Прошли стихи, по моему...

Прощаясь с ним, из дома вышел

С особым чувством новизны:

Как будто стал и неба выше,

И шире – до краёв страны!

Такси растает в дымке тусклой,

Мне несказанно повезло –

В кармане книга жжёт «Я – Русский»,

Зиновьев – подпись и число.

Обыденность

Жила-была Обыденность,

Довольная собой,

И как-то раз обиделась

На некую Любовь.

Влетела та откуда-то

Пылающим огнём,

Зажгла! Но опаскудила

Всё нежное потом…

Склонила горько голову

Обыденность, и вот:

Узрела Правду голую –

Любви сбежавшей плод.

Истерик не устроила,

И не сдала в приют.

Такая вот история –

Вдвоём теперь живут…

Ломбард

В ломбарде пыльно и спокойно,

Серёжки в два ряда лежат.

И будто временны́е кони

Уносят в прошлое, назад,

Туда, где золото висело

На мочках интересных дам…

Увы, за прежнее веселье

Копейки ломаной не дам –

Нужда, предательство и зависть

Дорожкой стелются сюда.

И то, что золотом казалось, –

Лежит тоскою в два ряда…