**Бурлаков С. Р.**

**Вибране**

Будувати себе – найважче.

Будувати свідомість.

Будувати любов.

Будувати мости спілкування –

З природою,

З людьми,

З майбутнім.

І врешті-решт із самим собою.

Це велике мистецтво –

Себе будувать

З нелегкої матерії світу.

\* \* \*

Не відцураюсь, ні, не відступлю

Від того, що любив і що люблю.

Що маю на землі оцій зробити,

Ввібравши гук сторіч і днини колорити,

Пізнавши радість і невдач полин,

Суєтну марність, біль дрібних провин...

І смаглочолу злагоду роботи,

Людським сумлінням зміряну достоту.

І птаха бистрий лет, і косарів у лузі,

І поклик друга на вечірнім прузі.

Відрадний сміх і відчаю сльозу,

Мороз і спеку, сонце і грозу.

...Навік затятий я в одній любові,

І сто світів стоять на видноколі.

\* \* \*

Про найдорожче помовчим,

Воно само про себе скаже,

Аж заніміє слово враже.

Про найдорожче помовчим.

Моя любове,

Барвінково

Про найдорожче - помовчим.

Бо ж знаєм, хліб і сіль почім,

Почім життя, відняте в смерті,

Коли любов, як птах на злеті.

Про найдорожче – помовчим.

\* \* \*

Хто мені про тебе розповів?

Батьків сад,

Чи сніжний розшум сосен,

Чи вечірня зграя

Журавлів,

Чи лугів краса

Зеленороса?

Хто про тебе, люба, розповів,

Щоб я снив

І молодів тобою,

Між нічних примружених полів

Думою світився нелегкою,

Щоб тебе побачив наяву

Сонцем весняним

З-під небокраю...

І тепер тобою я живу,

І твоїм ім’ям перемагаю.

\* \* \*

Коли я думаю про тебе,

Стаю, мов явір навесні,

В мені сади цвітуть рясні,

Коли я думаю про тебе.

Коли я думаю про тебе,

Ти щасливішою стаєш,

Летиш, як птиця, -

Не збагнеш,

Що то ж я думаю про тебе.

Коли нараз думки мої

Зіллються радісно з твоїми –

В гінких роздоллях України

Від снігу

Звільняться гаї.

**Яблука**

Яблука, холодні від роси,

Ми зриваєм теплими руками,

Ранніх птиць прощальні голоси

Слухаєм під стиглими гілками.

Бачимо, як світяться плоди,

зорі янтарні,

З рідної,

З дніпрової води

Підіймають небо на світанні.

І здається – в цю рум’яну мить

Понад садом,

Хмелем перевитим,

Світ увесь, мов яблуко, бринить

Сонячно, достигло, соковито.

**Джерела**

Пам’ятаю: гості в хаті,

Ллється бесіда жива:

«Чим багаті, тим і раді» -

Тихі матері слова.

Пам’ятаю: серпня згуки,

Надвечірній срібноплав,

Коли вперше в мої руки

Батько весла передав.

Пам’ятаю: шахти, доли,

Материнки карий квіт.

То твої джерела, доле,

То твоя земля, твій світ.

Не відняти їх від серця –

Хай там радість чи біда! –

Нелегкі мої весельця,

Бистра літ моїх вода.

\* \* \*

Яким би ти не почувавсь великим

В оточенні шаноби і похвал,

Вертайсь до тих джерел,

З яких почав.

Роби своїй душі постійний виклик,

Бо може статись –

Велич твоїх днів,

Лиш випадок,

Щасливий збіг обставин,

А потім час все на місця поставить,

Дасть іншим зрозуміть,

що ти не зрозумів.

\* \* \*

Крутий роздол,

 де битий був Батий,

М’який моріг,

 политий кров’ю камінь –

Зійшлися в Україні, як брати,

Дали їй серце мужнє і ласкаве.

Воно росло, жадало висоти,

З темниць підводилось,

Глухі ламало грати,

Як Свитязь сонця, прагло доброти,

Струни і мармуру –

любити і страждати.

Піснями заревіло, а в піснях

Ярились рани, квітнула калина,

Жила у серці ніжність - у сльозах

І в радощах, в розколотім, - єдина.

Жила в нім стигла мужність, яко Січ,

Спалахувала міць Залізнякова –

І вогневіла ворохобна ніч,

І гартувалась хортицька підкова.

Зростало серце –

В рутах і тернах, -

Збираючи провісні заповіти,

Щоб славою відлунило в світах,

Щоб жар його відчули рідні діти.

Щоб в них проснувсь

божественний Творець,

Сини... сини...

 рясні могильні плити...

Хай кожен з вас постане, як боєць,

Готовий серце роду захистити!

**Первісний поклик**

Відомо, що зникає той народ,

Який не знає, де його коріння,

Який позбувся честі і сумління,

Не захистивши серце від підлот.

А щоб його достоту відродити –

Зумій усе глибинне відродить,

Де кличе степ, де волі грім гримить,

З-під граду мати підіймає жито.

І молоде праслово ожива,

Зболіле від приниження і глуму,

І в непокірну переходить думу –

Живим чуттям всю душу зігріва.

**Я степом присгаюсь**

Довічна будь, красо мого народу,

Мій дню зеленоокий, світе мій!

Як віщий цвіт, від роду і до роду

У високості духу молодій.

Із кореня козацького кріпкого

Ти зводився,

Рвав хиже сповиття.

Скажи, всесвітній люде, ще у кого

Було таким болючим бороття?

Вгортались в горе пагорби і доли,

Кружляла яра згуба край чола,

Народе мій, твоя тернова доля

З важких віків,

З кривавих ран росла,

Щоб грізні тіні темної діброви –

Холодноярський несхололий гнів –

Немилосердну згубу побороли,

Щоб стяг твій біля сонця майорів,

Щоб ти не гнувся в немочі зневір’я,

Дзвіниць соборних чуючи ясу,

Щоби тополь шевченкових верхів’я

Прийдешніх днів побачили красу,

Щоб в серці ожило забуте слово,

До істини дісталося крилом.

Народе мій, тобі, твоїй основі,

Я степом присягаюсь і Дніпром!

**Поєдинок**

Степ глухо задуднів –

То коні яничарські

Сріблясту тирсу

Тисли до копит,

І плавні сколихнулися самарські –

Ось-ось в околі гнівом закипить.

Гей, чуєте?

Дебелими дубами

Застугонів козачий передзвін,

Вже розчахнулись

міднокуті брами –

І день дві сили в ярій битві звів.

І стало тісно від шабель і крику –

Вже хтось повік не встане із трави.

Впивсь кров’ю день,

Та втому стер велику,

Гойдаючи звитяжні корогви.

Було в них все –

І радість, і розлука,

І розголос, і слави гожий ріст...

І, мов стріла, що пущена із лука,

Летіла в Задніпров’я добра вість.

\* \* \*

Крізь марево хмар швидкоплинне

Горить світанкова зоря:

Померли вчорашні новини

В обіймах прийдешнього дня.

І вже не зосталось нічого

В болючій і ніжній душі

Від мороку й тиску нічного –

Їй темні примари чужі,

Чужа їй лакейська ганеба,

І чорна підступність чужа.

Вона ж не якась там амеба,

Вона ж таки, люде, душа.

\*  \*  \*

Біль роздирає душу, горбить спину

На продажі сумління і надій.

Чом люті нелюдській немає впину,

Кінця нема зажерності людській?

А нам же треба і не так багато –

Цілюща сила в зібранім зерні,

Людське тепло у кожній нашій хаті,

І чисте небо в кожному вікні.

\* \* \*

Вже щось дрібне

 січеться в очі дзизом.

Відгонь пошвидше!

Хай не заважа!

Невитліла козацьких дум душа –

Відлуння ще гуде

Дніпровим Низом.

**Яворова дума**

Пам’яті Дмитра Яворницького

І

Згадка - небом,

Туман – яром,

Яром-долиною,
Добра ж доля - полем ярим –

Плугом - борозною…

Гострим плугом - цуг за цугом,

Золотим зеренцем…

За Великим нашим Лугом

Із козацьким серцем.

Підвелись важкі могили,

Хмари-небосхили,
Лихі люди не там рили,

Рили – не любили.

А йому - лиш до шаблюки

Доторкнувсь рукою –

Зазвучали ратні згуки

Віщою струною.

Зазвучали - підведіться,

Краю оборонці!

На схід-сонця помоліться,

Браття запорожці.

ІІ

Він зупинивсь

 над вигином Дніпра,

Над варивом Кодацького порогу,

Де лицарська відвага не дріма,

Де з-над Самар’я

 день руша в дорогу.

Уроча мить…

Як в дзеркалі, уздрів

В широкім плесі стяги малинові,

Легкі шлики Богданових полків,

Незламні лави, ввірені Сіркові,

Ввесь світ козацький:

 чищений пістоль,

І блиск підків, чайки і гаківниці,

Міцне зібрання непокірних доль,

Ще теплі - від долонь –

 порохівниці.
Яку він дивну славу постеріг!

Які гучні скарби явив народу!

Мовчало скелля…

Цвів петрів батіг...

А він вертався з мандрів,

 як з походу.

III

Ось нахиливсь над аркушем –

 і звільна

Вмочив кріпке перо у каламар –

І полилася оповідь загірна

Про гук звитяг, про гіркоту оман,

Про тих, хто морем плив

 за Сагайдачним,

Щоб розкувати бранців,

Хто поліг

Десь під Синопом, у бою гарячім,

І смертю смерть навіки переміг.

О Несторе козачий! Кремінь степу,

Скарбнице пам’яті,

 чуття жаркий вогонь!

Ти викресав ясу,

Крізь млу нестерпну

Вів грізну Січ на зриму оболонь...

Будинок над Славутичем.

Недремно
Жила в нім Кліо,

 бо ж цуралась снів,

Щоб гордий Явір думу потаємну

Сповна високим зорям розповів.

\*  \*  \*

Хто б не був –

 царі чи президенти? –

Правда є найвища з нагород!

Грецькі починалися декрети:

«Ухвалила Рада і Народ!»

...В полісах гудуть Народні збори

І, якщо ти вніс новий закон,

І він людям допоможе в горі –

Цінний ти, як цілий легіон.

А коли він підведе громаду,

І добробут міста кине вниз –

То тебе карають, як за зраду,

Жди залізний вирок:

- Остракізм!

**Самарський собор**

Там, за Самарою, за бором,

В легких обіймах висоти

Собор соборністю

Соборить,

Підвівши золоті хрести.

Він зневажає залізяччя –

Увесь на тиблях, без гвіздків.

У нього кожна вежа зряча

Соборним подзвоном віків.

Його обходить стиль маєтний

І модернований гібрид.

Біжить він - хмарам навперейми…

Чи хоче зупинити час?

Собор в нову ясу перейде,

За всі гріхи простивши нас.

За нетерплячку,

За перестрах,

За дуросвітство, перекрут.

Які ж болючі ці реєстри,

Як хмари повагом пливуть!

**Надмор’я**

Де вбіг полинний дим

У літо розпросторе,

Ти тілом степовим

Близьке відчула море.

Збагнула, як любов,

Чаїний клич польоту,

Де вітер поборов

Задушливу спекоту,

Де моря перламутр

Так лагідно ламався,

Він добре знав, мабуть,

В чім день тобі зізнався,

Чим відгукнувся степ

На млу прозрінь прозору,

Де осягнуть себе

Думкам не стачить зору.

**Люблю**

Коли ти зломиш гілочку жасмину,

Знай, тіло моє рвеш. Болить мені.

Я весь у цій довірливій весні,

У силі тій, що міць дає безсилу,

День сяйвом затопив рясну долину,

Мільйони сонць

 кружляють в бистрині,

Нехай цвіте, хай сплески неземні

Вплітає у симфонію єдину!

Люблю той вінчик –

 білі пелюстки, -

Чекання час, врочистий і хисткий,

Яких то див тут на землі немає!

Чуття любові крильми душу крає,

Є все у нім: і щастя і біда…

Не встиг прийти, а цвіт уже спада...

\*  \*  \*

Ти вся у літі - боже мій, -

Як благодать розлита.

Ну що ж - люби, священнодій,

Покірна й гордовита,

В твоїх гріхах - гріха нема.

Жагу втопивши в зіллі,

Сплелася сонячна смага

У пристраснім свавіллі.

Тепер, попробуй, розберись,

Де праведне, де грішне,

Коли сумна осіння вись,

Лиш спогади колише.