МНЕ СТАЛО ЛЕГЧЕ С НОШЕЙ КРЕСТНОЙ...

Уральское Крещение

Нам Кама вместо Иордана,

Во льдах пробитая купель.

Я встал ни поздно и ни рано,

Калиткой прищемив метель.

И вспомнил подвиг Иоанна,

Его геройские черты.

И иудейского тирана,

Толпы раззявленные рты.

И с блюдом девку Саломею

С окровавленной головой…

И бесов, чёрной стаей рея,

Зависших над моей страной.

Не думая об их возврате,

Я босоногим встал на лёд.

Когда мы все друг другу рады –

Мы превращаемся в народ!

Прощения спросив у Бога,

Я окунулся в холод вод.

И батюшка светло и строго

Держал крестом над нами свод.

Как будто Иоанн Креститель

На миг предстал передо мной…

Крещённый воскресил Спаситель!

Исчезло блюдо с головой…

Мне стало легче с ношей крестной.

Всё выдержим, ты, брат, не трусь!

Пока восходит над планетой

И звёздами – Святая Русь!

Мороз стоит в такую пору,

Чем легче нам, тем толще лёд.

Сын Божий русскому простору

Свою десницу подаёт.

\* \* \*

Князю А.М. Горчакову

Опять завещанное море

Целует Русская Земля!

Крым за спиной, и в пене спора

Всплыла турецкая зола!

Кораблики смешные НАТО

Отскакивают от границ,

Как мячик теннисный… Не надо

Нам крови и чужих столиц.

Вам было, Горчаков, полегче,

Вы были просто поумней…

Но дураков не стало меньше,

А тёмных сил в сто раз темней!

С Европою противоборство

Не кончится и в этот век.

Но Правду Божию с упорством

Взыскует русский человек.

Шукшин

На Новодевичьем калина,

Как Русь прижалась к Шукшину!

Шагает русская равнина,

Чтобы отбить поклон ему…

Его душа в небесных сферах

Хранит суровые слова,

Не для московских маловеров –

Банкира и ростовщика…

Он жил, «перо макая в правду»,

Служил народу своему.

И кирзачи сидели ладно

На мужиках в моём роду!

Я точно видел с гор Уральских,

Как вдоль Пикета облака,

Как струги Разина по-царски

Бросали тень на берега…

Тень словно плат накрыла Сростки,

Храня гнездовье Шукшина.

А под калиной у дорожки

Седлает паренёк коня.

Калина красная такая

И паренёк простой такой,

И в окна машет Речь Родная,

Как мать в «Калине красной» той!

На лодке

Господи Боже Ты мой!

Вырвется неосторожно.

Это Россия весной!

Можно подплыть к тебе? – Можно!

Мама открыла глаза –

В озере небо зеркально.

Хоть и ушла навсегда,

Смотрит светло и печально.

Снизу на небо смотрю,

Латаю незримые флеши,

А повернусь к букварю

Буквы там русские – те же.