**ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД МЕНЯ ТЫ ЖДЁШЬ...**

**В то лето**

*Клавдии Сусловой*

Тебя запомнил я такой,

Какою ты была

В тот самый день, когда с тобой

Я вышел из села.

Мы шли по полю прямиком,

И путь мой был далёк.

Как слёзы – видел я – тайком

Ты прятала в платок.

И говорила: – Вон верста,

Дойдём до той версты.

И как задумчиво-грустна

Была – я помню – ты.

Но не заметили, как столб

Тот самый, верстовой,

Стал позади, а я всё шёл,

Ты тоже шла со мной…

Потом расстались. Не забыть

Твоих прощальных слёз:

Ведь ты одна могла любить

Меня вот так, всерьёз.

Июньский тёплый ветерок

Играл на большаке.

Как голубь, рвался твой платок

Ко мне в твоей руке…

Четвёртый год меня ты ждёшь

Туда, к себе домой,

Четвёртый год мне письма шлёшь

По почте полевой.

Но знай: чем дольше дни разлук,

Чем больше было мук.

Тем встречи радостней, мой друг,

Мой настоящий друг!

*1952*

**\* \* \***

*Б.Е. Пильнику, фронтовику*

Вещает мудрость: будь в дому печали,

Дом радости – убежище глупца.

А я все радуюсь. А я ночами

С ликующего не схожу крыльца.

Притопни ногой,

И не этой, а другой!

А другая-то нога

Без чулка, без сапога.

А другая-то нога

Убежала на луга.

На одной ноге пойду,

Упаду – не пропаду,

Вы-ытопчу всю лебеду,

Вы-ытащу свою беду...

Бабыньки, где она, моя-то беда?

Где он, муженек-то мой,

Моя лебеда?

На пол грохнулись костыли.

Опустилась убеленная сединой голова.

Тишина.

Пляши, жена! Топчись, жена! –

Тишина.

Я действительно глуп –

В доме радости

Я не заметил дома печали.

А поднятые

И поставленные в углу

Костыли –

Все стучали,

Стучали,

Стучали.

*1973*

**\* \* \***

*Доктору С.С. Нестерову,*

*участнику Великой Отечественной войны*

Липовым цветом июль медовел,

Сладко дышал он своей земляникой.

Дождь надвигался на заросли верб,

На суматоху грачиного крика.

Помню, как грохал раскатистый гром,

Шла из-за леса угрюмая туча,

И отдавала свой низкий поклон

Волжского берега древняя круча.

Ветер свежо набегал на мои

Знойной жарой истомленные губы,

Он у дорожной ходил колеи,

Он придорожные вербы голубил.

Перебирал вдохновенно листву,

На клеверином разгуливал поле,

Он милосердную вызвал сестру

К знойной моей, нестихающей боли.

Он милосердному брату сказал

Самое доброе-доброе слово,

И благодатно пролилась гроза,

Всё, засияв, зацвело васильково.

Утихомирилась давняя боль,

Не беспокоит былая утрата,

Только одна голубеет любовь

В светлых глазах милосердного брата.

*1977*