Виктор ШИНКОВСКИЙ, *Ставрополь*

Камень

Волен я, и улица узка мне,

и любой не страшен поворот.

Мне присесть бы на горючем камне

у твоих распахнутых ворот.

Поглядеть налево и направо,

в небеса – там облака плывут…

Я пока не избалован славой –

улицу не в честь меня зовут.

Повернуть направо – не налево,

переулком тем, где ты живёшь.

Смотришь свысока, как королевна,

хоть себя и Золушкой зовёшь.

Облака плывут всё мимо, мимо;

улица и впрямь неширока.

Защемит в груди неутолимо,

неуёмно прежняя тоска.

Ты опять пройдёшь и не посмотришь,

только обернёшься невзначай.

Полоснёт по сердцу так наотмашь,

снова эта самая печаль.

Облака плывут. Куда им деться…

Знать бы только, знать бы наперёд,

почему, куда уводит детство

от твоих распахнутых ворот.

Волонтёрка

Людмиле

Расскажи хоть немного о море,

уносящем в простор корабли…

Здесь, у моря, всего-то три горя

на прибрежных закрайках земли.

Буду слушать светло и печально,

и ничем не спугну твою грусть.

Провожу до скамейки прощальной,

я лишь с виду суровым кажусь.

Волонтёр, своих бед доброволка,

мне пророчить тебе не с руки.

Как ступням на камнях твоим колко,

и темны под глазами круги.

Так не хмурь свои синие очи,

что-нибудь мне ещё говори…

За кормой уплывающий Сочи,

под бушпритом осколки зари.

Ты красива, нет слов. Я не спорю.

Этим всем я не первый сражён.

Одинока, как чайка над морем,

и публична, как море в сезон.

Расскажи мне немного о море,

как на рейде грустят корабли…

А у моря всего лишь три горя

на солёных закрайках земли.