СОРМОВСКА БОЛЬША ДОРОГА

Мужик

Меня так просто не ударишь –

Я сдачи дам.

Я – гусь, – и свиньям не товарищ,-

Не по зубам.

Имею грубые манеры,

Простой язык.

Вы – господа, джентльмены, сэры,

А я – мужик!

Я не могу предать и сдаться,

Рыдать, вопить.

Меня продать легко удастся –

Нельзя купить.

Не удержать вам – эка жалость –

Меня в руках…

Россия издавна держалась

На мужиках!

\* \* \*

Вышли мы все из народа…

Революционная песня

Поодиночке и толпою

Выходим мы, мои друзья,

Кто из себя, кто из запоя,

А кто из грязи – да в князья!

Выходим мы в любую смену

На труд, на бой, на пир, гужом.

На ринг, на подиум, на сцену,

В печать, хоть малым тиражом.

Выходим с зоны на свободу,

Из жизни, тапками вперёд…

Но не выходим из народа,

Поскольку мы и есть – народ!

Фрегат «Орёл»

От начинания того, яко от доброго семени,

Произошло нынешнее дело морское…

Пётр Первый

Гордо, по окским широтам,

Шёл до кремлёвских громад

Дедушка русского флота –

Стройный красавец-фрегат.

Чтобы «Орёл» в дальних водах

Перед врагом не дрожал,

Здесь для персидских походов

Нижний его снаряжал.

Всё что угодно поправить

Нижегородцы могли.

Пушки на палубах ставить

Прадеды наши пришли.

Полнит на волжском просторе

Бриз полотно парусов…

Годен корабль наш для моря

И для боёв он готов.

Много флотилий построим,

Сдвинем любые дела.

Судостроенье военно-морское

Мы начинали с «Орла»!

Совесть

Над толпой базарной гам.

Крик, поднявшись в небо, тает:

– Совесть! Дёшево отдам!

На бутылку не хватает!

Я пошёл на этот крик,

Поглазеть – раз нету денег.

Совесть продаёт мужик.

Вроде с виду не мошенник.

Вроде с виду не дурак.

И годов ему немало.

– Вот вам совесть! Как же так?

Или совесть лишней стала?

Он свой возглас повторял,

Но спешили мимо люди.

Тот, кто совесть потерял,

Снова брать её не будет.

Тем, кто с совестью привык

Жить, любя и беспокоясь,

Раздирает души крик:

– Господа! Купите совесть!

Полёт

Нелегка ты, судьба корабела:

Я кувалдой стучал – аж вспотел…

Вниз доска от лесов полетела,

Ну и я вслед за ней полетел.

А товарищи: – Ух ты да ах ты!

Но помочь мне не могут ничем.

Я свалился в котельную шахту,

Улетаю от них насовсем.

Скоро, брат, превратишься во прах ты!

В преисподню, как Данте, лечу…

Глубока ты, котельная шахта, –

Только я помирать не хочу!

Боже мой! Дай в живых мне остаться!

Обещаю: – Не буду я впредь

Пить, курить, материться и драться

И на женщин красивых смотреть!»

Скоро я расшибусь об железо.

Вдруг рывок… Я повис… Ничего…

Мысли глупые в голову лезут,

А лететь-то – секунды всего!

\* \* \*

Торгует чувством тот, кто перед светом

Всю душу выставляет напоказ…

 Уильям Шекспир

Я люблю не так, как ветер

Дико любит рощу.

Ветер лишь ломает ветви, –

Я люблю попроще.

Я люблю тебя, как любит

Женщину мужчина.

Не гремлю о чувствах в трубы,

В бубны, в тамбурины.

Не ору на всю округу,

Чувствами торгуя.

Как люблю, тебе, подруга,

На ухо скажу я.

Сормовска Больша дорога

Звонким вечером росистым,

Каблуками в такт стуча,

Выходили гармонисты,

Запевая «Сормача».

Выходили на просёлок,

Звали песнею народ!

«Сормовской большой посёлок,

Сормовской большой завод!»

Сормовска Больша дорога,

Твои камешки тверды.

Ты всего видала много –

От веселья до беды.

Здесь толпою шли к заводу

Наши деды и отцы.

Шли на ярмарку подводы,

Пели ухари купцы…

Тут стояли баррикады,

Взрывы рвали тишину…

По камням твоим отряды

Уходили на войну…

Пой, гармошка, души трогай!

Веселись, гуляй, народ!

«Сормовска Больша дорога,

Сормовской большой завод!»

В думах, в радостях, в тревоге,

По тебе шагаю я,

Сормовска Больша дорога,

Путь-дороженька моя!