**ОДУРЬ ГРОМКИХ ИДЕЙ**

Красная баллада

С пионерских времен

Я по – детски влюблен

В поступь страстных колонн,

В яркость красных знамен.

Там был гордо приколот

Всех огней горячей

Герб, где серп и где молот

И звезда впять лучей.

Грело жаркой любовью

Пламя этих знамен,

Ибо праведной кровью

Бархат их обагрен.

В них и скорбь, и укор,

В них и стыд, и позор

И за красный террор,

И за белый террор.

Их давно уже нет,

Но не меркнет их цвет,

Наших бед и побед

Ослепительный свет.

Ослепительный свет.

Ослепительный свет...

Удивительный свет...

Восхитительный свет...

Убедительный свет...

Их давно уже нет.

А, неужто их нет?!

**РУССКОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

У нас, у русских, искони в народе

Обычай есть заветней всех иных,

Что старший брат в семье всегда в заботе

О шалунишках младшеньких своих.

Он младшему и сказочку расскажет,

И сопельки, не брезгуя, утрет,

Шнурочки на ботиночках завяжет

И в детский сад за ручку отведет.

А уж в сестренке и души не чает.

Он к ней с любовью братской так и льнет.

И в колыбельке нежно покачает,

И даже колыбельную споет.

И как прекрасно, что семья большая.

Здесь в радость все – и праздники, и труд.

Здесь, старшего по – братски уважая,

И младшие достойными растут.

Конечно, в жизни всякое бывает,

И если кто нет слушаться горазд,

И если добрых слов не понимает,

То старший брат и подзатыльник даст.

Сочувствуя, жалеет, обнимает.

Больнее личной боль родных сердец.

Он сознает, он без подсказки знает,

Что старший брат в семье – второй отец.

В такой семейной русской круговерти

В большой семье, где жить да не тужить,

Я сам возрос, и вы уж мне поверьте,

Не так – то просто старшим братом быть.

Я старшим был. Я трудно жил. Горюя,

Я в деревенской русской рос избе.

Но не о личных бедах говорю я, -

Об общерусской говорю судьбе.

Как русский, и гордился и горжусь я,

Что, за собой ведя страну вперед,

В большой семье Советского Союза

Был старшим братом русский наш народ.

По – русски добр, с душою нараспашку,

Поскольку горе сам до дна познал,

В тяжелый час последнюю рубашку

Для младших братьев сам с себя снимал.

Но искренняя русская душевность

И то добро, что делал старший брат,

Являя русофобской страсти ревность,

Совсем обратный дали результат.

Головорезы! Изверги! Уроды!-

На русских с их сердечной добротой

Рванулись эти младшие народы

Поистине фашистскою ордой.

С огнем безумства в буркулах их узких,

С квохтаньем похотливых индюков

Девиц и жен насиловали русских,

Кастрировали русских пареньков.

Глумились, изощренно истязали

(Да здравствует интернационал!)

И головы прилюдно отрезали

Тем русским, кто их веру отвергал.

Тем, перед кем вчера лишь лебезили,

Превознося арабский халифат,

Теперь всех русских погубить грозили.

Да, впрочем, и сейчас еще грозят.

Погибелью стращают неминучей,

Идти войной готовятся на нас,

Но если так, то и на этот случай

Мы кое – что имеем про запас.

Добра, щедра, уступчива Россия,

Но сколько ж можно злом ее пытать?

Ах, русоненавистники тупые,

Не заставляйте подзатыльник дать!

**СКАЗАНИЕ О ГОРОДЕ ГДОВЕ**

Укромен и скромен, характером тих,-

Ни фабрик, ни домен, ни труб заводских,-

Ничем не прославлен, никем не воспет,

Наш город стоит с незапамятных лет.

Давнишний его основания год

Весьма приблизительно знает народ.

И нынче я даже гадать не берусь,

Когда зародилась тут матушка – Русь.

Известно доподлинно только одно,

Что пращуры наши здесь жили давно.

Был город не город, село не село,

Однако не попусту время текло.

Сначала избушка, потом терема,

А в центре – церквушка, а рядом – дома.

Прекрасны на общее благо дела.

И грянули благовест колокола.

Оратай и плотник, кузнец и пастух

Работали истово - каждый за двух,

Порой приходилось и за семерых.

Никто с малолетства без дела не дрых.

Не очень – то здесь плодородна земля.

Меж частых болот каменисты поля.

Полгода – морозы, полгода – дожди.

Особых щедрот от природы не жди.

Но Русь не роптала, что климат свиреп,

И в поте лица добывала свой хлеб.

У нас ведь извечно забота одна:

Работа. Работа с темна до темна.