Я Б ХОТЕЛА ЭТОТ СВЕТ ВОБРАТЬ...

\* \* \*

Так и жизнь пролетит на потребу

Этой дудке трухлявой, родной.

Смотрит холодно синее небо…

Тёмный лес протянулся стеной.

Только где-то в глубинах чащобы

Вторит дудке моей соловей.

Жму на дырочки…

Что за хвороба? –

Свет ловить сквозь сплетенье ветвей.

Что за дар мне достался в наследство?

Что за яд в моей крови течёт?

Помидоры растят по соседству

И годам не ведут скорбный счёт.

Это мне лишь забава стучаться

К той беде,

Что стоит на борту.

И на воду глядеть,

И прощаться,

Птичьи трели ловя на лету…

Потянусь,

Покачнусь –

Накренится

Эта лодка – и хлынет вода.

Морщит время счастливые лица.

И гудят на ветру провода. –

Словно пальцы коснулись органа

И погладили, пробуя звук.

Жизнь – мираж, что блестит из тумана,

И стихи – как спасательный круг.

\* \* \*

Маме, Эльвире Бочковой, поэтессе

А имя твоё всё горчит на губах…

И в снах лишь приходишь,

Без стука, без спроса.

Я будто репейник в осенних лугах,

Который не видели острые косы.

Цепляться пытаюсь

За тени во тьме.

И жду: позовёшь

Или с ветром примчишься?

Хоть дело идёт к равнодушной зиме,

Где лучики солнца,

Как острые спицы. –

Мелькают, мелькают

В умелых руках.

Что вяжешь, Создатель,

Ажурною вязкой? –

И впрямь дирижёр, сделав палочкой взмах,

Иль мудрый учитель, направив указкой…

А что мне, Создатель, придумаешь ты?

Последнюю встречу на белом погосте,

Где снегом засыпало тьму и кресты

И лишь после Пасхи направятся в гости…

Но мы ещё здесь и туда не спешим.

Твои на граните прощальные строки

О том,

Что мосты не сжигаешь к живым,

Но только до них развезло все дороги.

Лишь в строчках вернуться…

А в сердце… – всё там…

И в двери скребётся прозрачная осень.

И яркие листья – дарами к ногам.

И в небе, как глаз приоткрывшийся, просинь.

\* \* \*

Доска к доске…

И за бревном бревно.

Так я судьбу мостила скрупулёзно.

Наличники с резьбою на окно.

Всё было основательно, серьёзно.

Но вот достроить всё же не смогла:

Под крышу подвести, внутри отделать…

И за резным окошком встала мгла,

Сгущается до самого предела.

Перекосило стены.

Грунт ползёт.

И пол, скрипя, пружинит под ногами,

Хотя кукушка продолжает счёт –

Как будто прилетела за долгами.

Кому отдать?

Некошеной траве?

Иль дереву замшелому в коросте?

И роем пчёл всё мысли в голове

О том, что здесь случайные мы гости.

\* \* \*

Убогий дождик целый день,

Он с ветерком идёт в обнимку.

И почернел трухлявый пень.

А ноги едут по суглинку.

И запах скошенной травы,

В дожде сопревшей,

Сердце колет.

Напомнит: срок есть у листвы,

И у крапивы, вставшей в поле.

Срок у всего.

У жизни срок;

У дома, битого дождями;

И у любви, что, как цветок,

Пила осенний дождь горстями,

А ночью пряталась в туман,

Умывшись ледяной росою;

И у корней,

Что ураган все обрубил,

Махнув косою.

И ключ в лесу, и нитку вен…

Всё истончит жара,

А вьюга

Заточит в свой ознобный плен.

Ах, этот колкий запах луга…

\* \* \*

Равнодушный рассвет заскользил по закрытым глазам,

По ресницам махнул меховой рукавицей.

Но остался закрытым волшебный сезам,

Хоть в замке ковыряем блестящею спицей…

Мишура и огни занавеской из звёзд

Затянули окошко в потёках капели.

А казалось, любовь постучалась всерьёз,

Только сплю, как в берлоге, в уютной постели.

Всё куда-то ушло…

За ковидом, войной…

Жизнь утратила вовсе все яркие краски,

Хоть грохочет вновь джаз за картонной стеной,

И так хочется всё же заботы и ласки.

…Не оборваны струны:

С чужого двора

Всё гитара стенает о юности давней.

Будто в детские прятки вернулась игра,

Но боюсь не найти за наряженной ставней

Тех сокровищ,

Приснившихся в радужном сне,

Когда годы текли звонкой струйкой сквозь пальцы

И хотелось напиться ручьём по весне,

Натянуть ситец неба на гладкие пяльцы –

И ударить, как в бубен, с шаманской слезой,

И поверить в любовь, что стоит на пороге

И мигает Рождественской первой звездой,

Освещая потерянный след на дороге.

\* \* \*

Снова день прозрачен, как слеза,

Хоть и дует с севера ветрило.

Тучи разогнал на три часа.

Стало всё по-прежнему мне мило.

Истончилось лето,

Словно нить

С бусами, пронизанными светом.

На груди любила теребить

Камушки, задумавшись с ответом…

Раскатились бусины в траве…

Не собрать…

Держу остаток нитки –

Три денька…

И мысли в голове,

Что блеснут, как золотые слитки.

Хоть ищу,

Но знаю: не собрать.

Лишь хранить три бусины в стакане.

Я б хотела этот свет вобрать,

Чтобы трогать бережно все грани.