**Тарас Шевченко**

Над темной степью догорала
Вполнеба знойная заря.

Иду я к берегу Урала
Крутой тропою Кобзаря.

Как и тогда, трава шептала.
Тайком, стараясь быть один,
Сюда он – в дебри краснотала –
По воскресеньям уходил.

и безотрадным думам внемля.
Звучанью выстраданных слов,
На обездоленную землю

Он опускался тяжело.

Один, один в степи бескрайней,
Нельзя писать и рисовать.

На сердце боль горячей раны –
Не пересилить, не унять.

Взойди над голою равниной,
Слезой умытая звезда,

Чтоб о далекой Украине

С тобой беседовать он стад.

Там вербы гнутся над водою.
Гудят над вишнями хрущи,
А над могилою святою
Ночами ухают сычи.

Там рай и правда – у богатых.
Там панский кнут бывает лют.
Там в небеленых черных хатах
Рабыни-сестры слезы льют...

Нельзя писать, но вьются строки,
Душевным пламенем чисты.
Переживут любые сроки

Те драгоценные листы.

Они порядочно измяты.
Стихи неведомы пока.

Их, как оружие, он прятал
За голенище сапога.

Кивнув звезде своей зачем-то,
Подруге горестных годин,
Тарас Григорьевич Шевченко
Обратно в крепость уходил.

Жгли до утра на нарах блохи,
Чадил вонючий каганец.
Совсем дела поэта плохи,
Видать, всему, всему конец.

Зимой в строю солдаты стыли
На обжигающем ветру,

Под барабанный бой постылый
Вершили свой бесцельный труд.

Тупые, с дюжей глоткой Глобы,
Служа державному отцу,

Над гением с особой злобой
Всласть измывались на плацу.

Одно лишь только непреложно:

Оклеветать, лишить всего,
Поставить в строй Поэта можно-
Но не Поэзию его!

\*\*\*

Тучи выпадут на травы

Сквозь дырявое ведро,

На поля зима натравит

Свору северных ветров.

Загудят они, завоют

В проводах и сосняке,

Зарыдает печь совою –

Надо мной или над кем?

Как послушница святая,

В сон земля погружена.

Над сугробами витает

Неземная тишина…

\*\*\*

Март, синеглазый мальчишка-пострел,

Топал в сапожках по лужам,

Бегал к реке и на льдины смотрел,

Как их течением кружит.

А худощавый подросток-Апрель

Прятал туманы по щелкам

И, осмелев, соловьиную трель

В ночь перед Маем прощелкал.

Тот же – гуляка, исполненный сил,

Парень-то, в общем не промах,

Девкам на танцы всегда приносил

Ветки окрестных черемух.

Кто же решил, что ребята – «Весна»?

Кто посмеялся над ними?

Это же он, и весна – не она,

Дайте мужское ей имя!

\*\*\*

Ветра веленьем

Выдуло с веток

Лико Селены

С палевым светом.

Тень человека

Висла на вилах.

Виево веко

Скрыло светило.

Не безупречен,

Вовсе не вечен

Ветреный вечер,

Ветреный вечер.

\*\*\*

Скипетр вечернего спектра

В ночь накануне канул.

На острие проспекта –

Арка петлей аркана.

Солнцем нагретые за день,

Стынут стекла и стены.

Как театральный задник,

Всходит луна степенно.

\*\*\*

Зябкое дыхание

сонной реки

разогнало по лугу

стадо ракит.

К полночи намаявшись,

спит на посту

круглорожий увалень –

месяц – пастух.

Закопался по плечи

в звездную пыль,

натянул на голову

облако – брыль.

Отпылало лето,

Остудилось в росах.

Желтые монеты

Падают с березок.

Лес не шелохнется,

Осыпает тропки.

Бледный лучик солнца,

Как улыбка, робкий.

…И меня остудит

Скоро иней зыбкий.

Пусть же людям будет

Жизнь моя улыбкой.

\*\*\*

Мерцая отраженным светом,

В своем шифоне голубом

Летит бездомная планета

Меж звезд в безмолвии пустом.

Летит сквозь муть вселенской стужи.

Но взгляд во мраке подстерег:

На миг пропав, возникнув тут же

Горит пастуший костерок.

Живым огнем не насмотреться,

А ты под звездами постой:

Молчит Земля. Лишь бьется сердце

В ее безмолвии пустом.

**Миниатюры**

**Луна**

Луна, как разведенная жена:

Обиды распустив волокна,

Выходит тихо по ночам одна

Заглядывать в чужие окна.

\*\*\*

Как шальная волна,

Чей гребень высок,

Так и злая молва –

Уходят в песок.

\*\*\*

Сколько энергии в маленько атоме!

Надо лишь только его расщепить.

Сколько любви в человеке упрятано –

Надо лишь, чтобы он смог полюбить.

\*\*\*

Рабству и вечной вражде

Платой была не слеза ли?

Гибкие нити дождей

Небо и землю связали.

\*\*\*

Дела и мечты в раздоре,

Жизнь предъявляет счета.

Уехать бы снова в горы

Шаги на тропе считать.

Подняться за тучи мне бы

В просвеченный солнцем день,

Чтоб синюю шляпу неба

Смеясь, надеть набекрень!

**Вершина**

Вот она – вершина,
Солнечный причал,
Изморозь на спинах,
Небо на плечах!

Взят предел желанный,
Подведен итог:

Весь Кавказский Главный –
Лег у наших ног!

Все теперь под нами:

Не охватит взор
Замерших цунами –
Бесконечных гор.

Первозданный хаос!
Стройный хоровод!
Солнце полоскалось

В струях чистых вод.

В синеве белесой
Там, над ледником,
День уже развесил
Пряжу облаков.

Нам пора спуститься
К обжитым местам.
Ринулся бы птицей,
Крылья распластав,

Чтоб изведать только,
устремляясь вниз,
Гул упругих токов

И паренья риск!

…Я простился грубо
С гордою скалой –
Острым ледорубом
Краешек сколол.

Но его не кинул –
Не деля ни с кем,
Целую вершину
Вынес в рюкзаке.

Ей помог вместиться
В современный дом.
На столе – частицей,
В сердце – целиком.

\* \* \*

*Горцы в горы не ходят.*

*Из лекции инструктора*

Горцы в горы не ходят –
Горцы живут в горах.
Горцам гудит в непогоду
Горных ветров хорал.

Горец гонит за тучи
Свой круторогий скот,

Где холод свисает с кручи
Прядью седых висков.

Тропы предком пробитые
Горцу с детства сродни.

В горы уходят от быта
Люди плоских равнин.

Воздух глотая вязкий,
В пропасть роняя пот,
Лезут упрямые связки
Только вперед,

Только вперед!

к солнцу, поверь, не близко,
Страшен лавин обвал.

Горы – навек обелиски

Тем, кто на скалах пал.

Горы рождают братство.
В горы идешь любя,

Чтоб победить пространство,
Время, будни, себя

\*\*\*

О горы, горы!
Безумство цели,
Размах простора,
Провал ущелий!

Хребтов громада
И белоснежность,
Бесчинство ада

И безмятежность!

Как зов пророка,
Ты издалека

Услышишь рокот
И бег потока.

Сползет и канет

Лед в синих брызгах,
Цветы на камне
Восстанет к жизни!

и дарят горы,

Тем, кто причастен,
Бездонность горя,
Безмерность счастья.

Восторг восхода,
Загул заката
Просветят годы,
Поймешь века ты ...

\*\*\*

Лишь встану – под грохот трамвая
Во мне продолжением снов

Звучит и звучит, не смолкая,
Звонкая музыка слов.

Бреду ли к вершине я строгой,
Проклявши рюкзак на плечах,
Дрожит ли звезда над дорогой –
Строки, как струны, звучат.

Природы извечные ритмы,
И радость, и боль, и порыв

Слагаются в четкие рифмы,
В сердце звучат до поры.

Среди суеты и наветов,

Где хамство и брань – ремесло,
Меня сохрани человеком,
Чистая

музыка

слов!

\*\*\*

Не торопясь, Творец очки надел

И сам отмерил каждому надел.

Чтоб человек на том наделе

Мог проявить себя на деле,

А пустошь каждого надела

Наряд растительный надела.

Но человек не годен был на дело –

И маски человечество надело!

**Слово**

Слово – гиря,
Слово – мяч.
Бездна горя.
Щит и меч.

Слово часто
Карта в масть,
Где не чисто –
Ложь и месть.

Это вора
Злая брань,
Это вера,
Это бронь.

Слово – мена
Чувств на бред.
Вражья мина

В мирный брод.

Трусость рабья.
Лести жар,
Радость рыбья –
Сытый жор;

Из-за слова –

десять «штук

Дуло слева,

Справа штык.

Доски-нары
Вместо од,
Штольни-норы
В мерзлый ад.

Склоном балки
Зной да пыль,
Выскок белки,
Посвист пуль...

Слово – доктор,
Слово – маг,
Словом диктор
Выжечь мог.

в слове – племя
Мудрых дум,
Редко – пламя.
Чаще – дым.

Слово – слава,
ум и честь.
Силу слова

Не учесть!

**Хорошо!**

Кто из черной шахты вышел
и домой пришел,

знает, как под сенью вишен
спится хорошо.

А когда наступит вечер
и вдали, вдали

терриконы в небо взмечут
желтые огни,

хорошо поселком сонным
медленно идти,

слушать, слушать отдаленный
ласковый мотив,

знать, что лунною дорожкой
можно подойти

к той, которая немножко
по тебе грустит.

Подойти, обнять за плечи,
услыхать: – Пришел! ..

Станет сердцу с милой легче,
С милой – хорошо!

\*\*\*

Идут шахтеры на смену,
Смотрят, как наяву
Роняют белую пену
Яблони на тpaву.

Степной ветерок несмело

Запорошил крыльцо.
Идут шахтеры на смену
В солнце грея лицо

и там, в тесноте забоя,
Врубятся в черный пласт,

Чтоб надо мной, над тобою
Свет никогда не гас,

Чтобы все сумерки света
Стали сияющим днем.
Идут шахтеры. А ветер
В степь ускакал конем.

***\*\*\****

Всегда продуваемый ветром,
Ствол шахты похож на иглу,
На целую тысячу метров
Пронзившую темную глубь.

Когда на земную поверхность
Выносит нас мокрая клеть,

Тот миг, как награду за верность,
Попробуй достойно воспеть.

И даже плохая погода

Тогда ведь и впрямь благодать.
– А что на верху? Год из года
Не надо уже нам гадать.

Весь мир стал опять нам доступен,
И до дому путь недалёк .

... А сменщик в четвертом уступе
Лишь начал рубить уголек.