**С ПОМЫСЛАМИ ЯСНЫМИ**

**Настоящая Россия**

Там она, где зреет колос,

Где сбегают в лес тропинки,

Где под лягушачий голос

Дремлют сонные кувшинки,

Где ракита к водам гнётся,

И покосом пахнет воздух,

Возле старого колодца,

Что на дне скрывает звезды,

В ставенках пустого дома

Обезлюдевшей деревни,

В лицах с юных лет знакомых,

Что на фото жёлто-древних.

Там напев – души раздолье,

Там одним названьем связан,

Чисто звоном колокольным,

Город воинов и вязов.

Там у с каждого пригорка

Берегинями – берёзы,

И подъём по ранней зорьке

Осушает бабьи слёзы.

Первыми из скоробранцев –

Их сыны, земли опора,

За обиженных сражаться –

В бой, без лишних уговоров.

Здесь она питает силы,

В храмах – раны исцеляет

Настоящая Россия,

О которой мало знают...

**Глубинка**

Суматошных суток бег –

Сбился я с дороги,

Приглашает на ночлег

Дед на мотоблоке...

Дверь в избу открыв ногой,

Дед засуетился:

«Будешь гостем, дорогой,

Коли приблудился.

Мы сейчас устроим пир,

Выпить есть! Немало!

Тут, конечно, не трактир,

Вот картошка, сало...

Не поверишь, рассказать:

Я здесь за султана!

Мой гарем ни дать ни взять –

Нюрка, Любка, твою мать,

Валька и Татьяна!

Бабы – что? Народ пустой!

Чем зимой топиться?!

Вот пустил всех на постой

В теплоте ютиться!

Почитай, уж третий год

И не шутки ради

Общий садим огород.

Я как председатель!

Посчитали впятером,

Выгода прямая:

Мы один лишь топим дом,

Свет зря не сжигаем.

Транспорт? Есть! Вон мотоблок –

Наша выручалка.

Ты сто грамм прими, сынок,

Для гостей не жалко.

Баб моих судьба одна –

Вдовы-одиночки.

К двум, бывали времена,

Приезжали дочки.

Так, случись что, – никого.

Сами тут врачуем.

Ну а в общем, ничего,

Вместе не горюем».

Долго длился тот рассказ

Под горбушку с солью:

Выпадет ли ещё раз

Поделиться болью?

Ветерок качал камыш,

Красным диском солнце

Выступило из-за крыш,

Осветив оконца.

Проводить деревней всей

Вышли утром рано:

Общий дед-султан Евсей,

Бабка Люба, Валя с ней,

Нюра и Татьяна.

А за ними, глядя вслед

Сквозь бурьян косматый,

Чернотой бесхозных лет

Провожали хаты.

**Фельдшерица Надя**

А сегодня ночью выпал снег. Некстати.

Слякоть на дороге, непогожий день.

Получила вызов фельдшерица Надя

Сразу на два дома разных деревень.

Так уж получилось – нет врачей в округе.

Все сбежали в город – там дороже труд.

С ней – старушка-мама, помощь – сын подруги,

И больные Надю с нетерпеньем ждут.

Вновь – медикаменты в сумочку-укладку,

Бутерброды, термос. И в который раз

Всё, что есть в наличье, сверить для порядку.

Только бы «уазик» старый не увяз.

«С появленьем Нади прибывают силы,

И растёт надежда!» – говорят о ней.

Мизер по зарплате – нищету России –

Восполняют словом, и душе теплей.

Будь тот день наполнен светом или тьмою,

Надя всё красиво записать спешит

В памятку, что носит каждый день с собою,

В школьную тетрадку – клад её души.

В старой этажерке стопки тех тетрадей

Бережно хранятся мамой много лет.

Сложенные в столбик размышленья Нади –

Ценное богатство! Доченька – поэт!

Мать мечтала книжку напечатать прежде.

А теперь ну где там, при таких делах...

Но не всё так просто с именем Надежда –

Теплится надежда в Надиных стихах.

**Восьмимартовское**

Снег, не считаясь с людскими запросами,

Сыплет по-зимнему, не устаёт.

За самодельным прилавком с мимозами

Счастье поштучно Любовь продаёт...

Ей нахамят, обругают «торговкой»,

Чаще съязвят в отношенье цветов:

Слишком просты, мол. А кто-то с уловкой

Стащит букетик – купить не готов.

Школьник-мальчонка ладошку с монетами

Тянет: «Продайте для мамы моей!»

И получает, с улыбкой ответною,

Самую пышную тройку ветвей.

Полдень. Толстеет барсетка на поясе...

– Всяк на подходе бумажки готовь!

Что вам цена!? Здесь за цифрами кроются:

Взносы на нежность и вклад на любовь,

Гроздья пушистых малюсеньких солнышек,

Радости женской весенний глоток,

Нежность мимозная, дни суматошные

И опустевший торговый лоток.

Руки, тем «счастьем» поштучным пропахшие,

Быстро последний товар приберут...

Ей бы до дому скорей – там домашние

Вкусного ужина к празднику ждут.

**Дурачок Васятка**

Днём и ночью напролёт

Зарядила морось.

А поутру косохлёст,

С ветрами поссорясь,

Напросился в старый дом

Через дыры в крыше.

Что ж такого? В доме том

Был народ, да вышел.

Здесь домов таких, подсчесть,

Будет с два десятка.

Лишь в одном хозяин есть

Дурень дед Васятка.

Попросили присмотреть

За добром соседи,

Дали шанс разбогатеть.

Жди, мол, как приедем.

Двадцать лет усердно ждал,

Тешился надеждой.

Надоело, подустал –

Сам уже не прежний –

Слеповатый и хромой.

Думы о погосте.

А у брошенных домов

Ветер крыши сносит.

По подворьям проросли

Ясени, осины,

Стены гнутся до земли

Ветхой древесиной.

Нет тропинок у плетней –

Всё бурьян – агрессор.

Часть картофельных полей

Порастает лесом.

Не дождаться барышей

От былых хозяев.

Дед набрал себе вещей,

По дворам пошарив,

Пса приблудного пустил,

В сторожа зачислил.

Им вдвоём чего грустить?

Есть другие мысли...

Закипает на плите

Почерневший чайник.

Дремлет в полной темноте

Сторож. А начальник

Философствует сидит,

Греет пёсьи уши –

Столького нагородит...

Кто б ещё послушал?!

**Утомившись суетой**

Утомившись суетой,

Ну её, неладную,

Бесприютной сиротой

За душевным снадобьем,

Вдаль от городской черты

И от глаз прохожего,

Я пойду искать пустырь

По тропе нехоженой.

Проберусь бурьян-травой

К тайному пристанищу.

Мне сюда идти впервой

(Спасеничка[[1]](#footnote-1) та ещё).

С путеводною звездой

До зори беседуя,

Как монахине седой,

Я на жизнь посетую.

Нервы – туже тетивы...

Снять бы натяжение

Каплей стойкости травы

И берёз терпением.

В благодарность о добре

С помыслами ясными

Посажу на пустыре

Я дубы да ясени.

Пусть врастают в небеса

Молодыми ветками,

И пичужек голоса

Песнь поют рассветную.

Приукрасится бурьян

Тропочкой исхоженной,

И пребудет у меня

На душе хорошее...

1. *Спасеничка* – богомолка, отшельница. [↑](#footnote-ref-1)