Женщина быть сильной перестала…

Женщине быть сильной надоело.

Настоящее вдруг былью стало,

А былое умерло. Сгорело.

Не носить ей больше жизнь под сердцем

И не петь ночами колыбельных.

Не глотать ей слёзы горше перца

И не чахнуть от обид смертельных.

Не просит любви у тех убогих,

У кого любви-то этой нету.

Не слоняться слепо по дорогах,

В тьме нащупывая тропы к свету.

На щеках глубокие морщины –

Не спасают ни крема, ни краски.

На висках закрашены седины,

Не на долго помогает краска.

Замерла… Вздохнула… Встрепенулась…

И внезапно птицей стала белой.

Крыльями усталыми взмахнула

И в окно нежданно улетела.

В синеву так устремилась смело,

Словно раньше в ней всю жизнь летала!..

…Женщине быть сильной надоело.

Женщина быть сильной перестала.

 Октябрь 2016

К Чудскому едут отдохнуть душой.
Сюда всегда душа того стремится,
Кто побывал хоть раз в глуши лесной
И причащён святой чудской водицей.
К Чудскому едут отдохнуть душой.

Здесь нет неоновых цветных реклам,
Нет пробок на дорогах, многолюдья.
Зато росы алмазы по утрам
Сияют в травах и ветвях Причудья.
Здесь нет неоновых цветных реклам.

Живет народ. Он прост и терпелив,
Трудолюбив, бесхитростен и весел,
Хотя всё меньше вечерами песен
И редок здесь гармони перелив –
Живет народ. Он прост. И терпелив.

Сияют чисто маковки церквей,
Дымятся дружно баньки по субботам –
Обычные всерусские заботы,
И быт здесь без изысков и затей.
… Сияют чисто маковки церквей.

Такая ширь, такой простор простой,
И сладко здесь мне, словно в детстве, спится.
По миру полетав, подобно птице,
Сюда всегда душа моя стремится –
К Чудскому едут отдохнуть душой.
Октябрь 2016

Я не была в Афганистане, не видела афганских гор,

Не видела, как мусульмане стреляли наших там в упор,

Как проливались реки крови из белых и из смуглых тел,

И самолёт опять, по - новой к границе с трупами летел.

Не знаю, что там – сакли, хаты – и чья там правильная власть.

Я лишь ждала оттуда брата, и, слава Богу, дождалась.

Я не была в Афганистане, не видела афганских гор,

Зато узнала очень рано, как безошибочно, в упор

В сердца родителей солдата влетала, словно пуля, весть,

О том, что увезли куда-то, а вот вернётся ль сын – Бог весть.

Зато я видела, как рано седел и старился отец,

И помню, как молилась мама. И знаю гулкий стук сердец.

Я не была в Афганистане, но слово к слову, к звуку звук –

И песней, а порой стихами те страхи выплывают вдруг.

Ведь там мои друзья и братья прошли сквозь настоящий ад!

И сколько их – смогу ль сказать я? – в земле сырой теперь лежат!

Так не судите, ветераны, крещёные лихим огнём!

Я не была в Афганистане, но думаю, пишу – о нём.

 1990

А мне сегодня – девятнадцать!

А мне сегодня – девятнадцать

И до приказа ровно столько,

Сколько уже я прослужил.

А двадцать надо мне дождаться,

Чтоб дома с мамой повидаться.

Вон Кольке было девятнадцать,

А до двадцатки не дожил.

А мама пишет, чтоб держался,

Чтобы теплее одевался

И чтоб в атаке постарался

Не подставлять под пули грудь.

А я подумал – не сумею.

Подумал я – куда ж теплее,

Куда ж теплее, если небу

Бывает нечем здесь вздохнуть?

Но, к сожаленью, не успелось,

Не всё сложилось, как хотелось.

Пришёл мой час, и я с размаху

Вдруг обнял сразу полземли…

Моя душа – над тем обрывом,

А тело, сжёванное взрывом,

В последнем цинковом костюме

На север маме повезли.

А позже в небесах бездонных

Парил над серой я колонной,

Сопровождая до границы

И наблюдая с вышины.

Я стал *свидетелем* их счастья.

Я видел, как спешили части,

Как целовались на границе

России верные сыны.

Как плакали и как смеялись,

И как погибших вспоминали.

Никто не видел, как смеялся

И плакал вместе с ними я.

Стекали слёзы, как дождинки,

На эти ранние морщинки.

Никто не видел, как скатилась

На землю к ним слеза моя.

Пройдут года… И вот ведь случай:

Быть может там, в песке горючем,

На месте капнувшей слезинки

Весной берёзка зашумит.

В Баграме нет друзей и мамы.

В Баграме лишь песок да камень.

В Баграме с нами только память,

А память крепче, чем гранит.

 1988

Передо мной стоит солдат

И молча курит сигареты.

В Афгане пару дней назад

Он был на волосок от смерти

И, автомат к себе прижав,

Не помнил ни о чём на свете.

По кишлаку вперёд бежал

В пылу, в бою, в чужом рассвете.

Скрипел зубами. Что сказать

Тебе вдруг повзрослевшим слишком,

Успевшим этот ад познать,

Афганским бедным ребятишкам?

…Вот рядом ты стоишь со мной,

Ломаешь нервно сигареты.

А я горжусь. Ты – мой герой.

И ничего, что руки эти

Дрожат немножечко, чуть-чуть,

Цветы лаская очень нежно.

Он позади, твой трудный путь,

Ты отдохнёшь теперь, конечно.

Но долго здесь, в краю родном,

Среди цветущих юных вишен,

Не позабудешь грустных глаз

Афганских бедных ребятишек.

1988

И звон кузнечика, и трели соловья, и крик кукушки

Остались где-то там, где родина моя, леса и пущи.

И сладкий запах свежескошенной травы, моря пшеницы,

Бездонный океан небесной синевы мне только снится.

Здесь не поют совсем шальные соловьи – поют солдаты,

Поют солдаты о весне, и о любви, и о девчатах.

А завтра – снова в бой, и твой последний миг под взрыв гранаты…

Здесь не поют совсем шальные соловьи – поют солдаты.

А мы вдыхаем запах смерти и огня, и слышим взрывы,

И, как звучит у нас ночная тишина, совсем забыли.

И звон кузнечика, и трели соловья, и крик кукушки

Остались где-то там, где родина моя, леса и пущи.

Я жду от мамы долгожданное письмо – терпеть не в силах.

Её просил, чтобы пшеничное зерно в конверт вложила.

Я буду ежедневно поливать песок, пока нет боя.

Перед моим окопом этот колосок меня прикроет.

 1990

Белая березка, добрая подружка,

Мудрая советчица, что грустишь в тиши?

О прошедшем лете под моим окошком

Ты с холодным дождиком плакать не спеши.

Золотая осень приоденет скоро

В золото прекрасное, словно свет зари.

Будешь красоваться, для людского взора.

Золота – несчитано, хочешь, так бери.

Прилетит за осенью вьюжная, морозная,

Злая, но прекрасная зимняя пора.

Как невеста – скромная, вдумчиво- серьезная –

Встанешь белоснежная посреди двора.

А когда завьются ветерки игриво

И весна сережками щедро одарит,

Улыбнешься тихо. Зашумишь стыдливо.

Будешь ждать. Влюбленно клен заговорит.

Вновь наступит лето, песнями обпето,

Вновь придет счастливая теплая пора.

Что ж грустишь ты снова, осени не рада,

Белая березка посреди двора?