**Как молитвеник «Кобзарь»**

У войны жестокий ход

И свои причуды.

Шёл войны победный год –

Праздник среди буден.

Город Жешув невелик,

И зелен, и красен,

Он служивому велит

Отдыхать с запасом.

И полячки Яны взор

Отдых нам украсил,

И накрытый скромно стол,

Голос щурки Яси.

То она читала вслух

Нам стихи Тараса.

Да, Шевченко жив здесь дух,

Величав и красен.

Вдруг она выносит нам

Книгу в переплёте.

Не поверили глазам.

Вы названье ждёте?

Да, друзья, как сердца дар,

Что с легендой рядом,

Как молитвенник – «Кобзарь»

Принимаю свято.

И с тех пор он шёл со мной

И в огонь, и в воду,

Принимал он лютый бой

За Вислу и Одер.

Он с танкистами прошёл

К чёрному рейхстагу.

Был он Родины Послом

И победным флагом.

**«Голуби, голуби над Днепром»**

(Песня о Днепропетровске)

«Голуби, голуби над Днепром»,

Как вестники мира, взовьются,

Значит, на счастье всем, на добро

И новые песни польются.

*Припев:*

Мой солнечный край,

С тобой вечный май,

Родные края,

Вы гордость моя….

Размах величавых проспектов

И ширь голубого Славуты

Купаются в солнечных спектрах,

В зеленых кудрях перламутра.

Каштаны все в радужных нитях,

Поэтому света в избытке,

Какие здесь люди, взгляните,

Сердца их – как золота слитки!

Я песню не выдумал эту,

Ею славный Кобзарь озарил:

…Дай бог тебе росных рассветов

И век новой счастливой зари.

*Припев.*

**Откуда Украйны величье?**

Откуда Украйны величье? -

От мовы певучей, речистой,

Вишнёвых садов, нив пшеничных

И духа полей золотистых…

От пасек медовых и воска,

От наших коровушек млечных,

Еще – от казачьего войска,

Защитников Родины вечных.

От Киева-града седого –

Стоки Руси, от крещенья,

Днепровских певучих порогов,

Богдана победных сражений.

А девичий стан тополиный –

Мадонн марсианских обличье,

Карпатского края перлина,

Донбасса-трудяги величье.

Откуда Украйны величье?

Народ – то Отечества слава,

И я заверяю вас лично:

Вкраїна – велика Держава.

**У них был божественный глаз...**

Гомер был слепым – это точно,

Глухим был, известно, Бетховен.

Но по гениальности, прочно,

Они все века стоят вровень.

Островский в гражданской был ранен,

В бою ослеплён был Асадов.

Но тот и другой – гениальны,

И в книжном шкафу стоят рядом.

Земляне мои дорогие!

У великих – божественный глаз,

И были они не слепыми,

А гораздо зрячее нас.

**За нами – наши сыновья**

Нам хватало памяти вдвойне,

Темноты хватало нам и света.

Как нам трудно было на войне –

Ты меня не спрашивай об этом.

Нам знаком и близок кодекс чести –

В бой водил он молодость мою.

Может быть, закат здесь и уместен –

Он был талисманом нам в бою.

И у нас кончался часто день

Где-нибудь в траншее или в балке.

Было всё в душевной чистоте

И нелегкой фронтовой закалке.

И со смертью очень даже часто

В схватке оставался с глазу на глаз.

Не забыть мне жаркий бой за Фастов, –

Помогли упорство, даже наглость.

Рассудите сами: «тигров» – пять.

Между ними проскочил я смело,

И при этом строй успел их смять,

А мой танк ни капли не задело.

В ожидании новой атаки

 Пели под гармошку мы в охотку,

На горячей, пыльной башне танка

Танцевали русскую чечётку.

А война бурлит, как в кратере.

Со светлыми прожилками во мгле.

И с молитвой Божьей Матери

Сыновья шагают по земле.

\* \* \*

А день на войне – словно век,

И труден, и крут бесконечно.

Его непредсказанный бег,

То медленней, то быстротечней.

Как по лезвию жизнь течет –

На грани на тонкой, той самой.

И дней тут ведется отсчет

Атаками, а не часами.

\* \* \*

На двоих нам было тридцать шесть.

И граната на двоих одна.

Грунт звенел под ломом, словно жесть,

Спать хотелось – было не до сна…

Упал солдат у овсяного мыса,

Руками тёплый шар обняв земной.

Он даже мёртвым словно бы стремился

Его от крови заслонить собой…

\* \* \*

Всё меньше помнят о ранах, о болях, стонах Земли

И орденах ветеранов, и обелисках в пыли.

Видать, мы нынче душой очерствели,

Иль оскудел доброты полёт?

Ведь мы же песни общие пели,

А нынче каждый свою поёт.

\* \* \*

…И устояли. Не машины – люди,

Где все горело, что могло гореть.

В аду кромешном показалось чудом:

Как люди все ж смогли здесь уцелеть?

Сказал же кто-то: сердце человечье

Мало и хрупко и легко избыть,

Но оказалось: сталь расплавить легче,

Чем сердце это самое разбить.

В меня сотни орудий стреляли,
Били снайперы из-за укрытий,
С воем «юнкерсы» бомбы метали,
Не однажды считался убитым.
Но из танка я бил поточнее,
В правоте был уверенней, злее,
Оттого-то дошел я до Шпрее...

\* \* \*
Ты жизнь свою
По звеньям подытожь,
Где каждому –
Быть вехой главной.
И каждый миг в них –
Веку равный,
А в нем шептала б,
И шумела рожь, –
И каждый день
По-своему хорош.

\* \* \*
Был путь в огне,
И длинный, словно век...
И смерть плела свою основу.
Но я прошел бы все то снова,
Лишь только б слышать
Твой веселый смех.
Я все осилю,
Вновь пройти смогу,
Но чтоб осталось светлым небо,
Луна на нем, как ломтик хлеба,
И след сапожек в голубом снегу...

\* \* \*
Боец споткнулся у моста,
Упал ничком в ладонь    рассвета.
Над ним лишь скорбная    звезда,
Как догоревшая ракета.

Ему бы славу не избыть,
Она положена по праву –
Мы так привыкли говорить,
Забыв высокий рейтинг  славы.

Чтоб люди вечно помнили,
Не надо столь высокой  платы, –
Хотя б могилку скромную,
Где можно матери  поплакать.

И Память - это навсегда,
И на нее затрат не надо.
Гори же, скорбная звезда!
А может, то душа солдата?

...Но неделима победа

...Вот я уже и закончил  войну,
Но не военную службу.
Когда-то оценит мой внук:
Умели ценить мы дружбу!

Еще я долго присягу хранил,
Служил, учил и учился.
Друзей и Отчизну  я не делил –
Хлебом, шинелью делился.
Друзья от Кандалакши  до Кушки,
От Баргузина до Ельца.
Можно эсминцы делить и пушки,
Но неделимы сердца!

...Мы не товарищи уж – господа,
А я, как и прежде, беден.
Республики делим  и города...
Но неделима Победа!

**Все дальше, дальше сорок пятый...**

Все дальше, дальше   сорок пятый...
Отпели ангельские трубы.
В могилах братских спят  солдаты,
Мои погодки — жизнелюбы.

Над ними вьюги хороводят,
Да молнии ломают копья,
И Млечный Путь, как шлейф Господний,
Жемчужные роняет  хлопья...

...Они не канут  безвозвратно,
А прорастут цветком  ромашки,
Травой душистой,  рутой-мятой,
И луга вышитой рубашкой.

Подумай, друг мой  и товарищ:
Букет цветов в накрапах  росных,
Который ты любимой  даришь, -
Из сорок пятого  проросший?...

Высоты

Как прыщ на теле – бугорок какой-то,
А на «верстовке» значится:  высотка.
Два дня в нее вгрызались танки Койды,
Еще три дня ее долбили «сотки».
Но мы-то знали: в огненном  том шквале
Мы не высотки, а высоты  брали.

Я воду пил из речки Шпрее...

Мы шли в атаку прочным  «клином»,
Горели небо и земля...,
Багровы дали под  Берлином,
Как марсианские поля.

Размеренным движеньем быстрым
Стволам я ход надежный  дал.
И весь настроенный  на выстрел,
Откатов едкий дым глотал.

Я взял еще под Вязьмой  самой
На крест прицела  под огнем,
Скелет Рейхстага —  черный замок,
С паучьей свастикой  на нем.

...Еще дымились крыши,  арки,
И не умолкнул пушек гул,
Я танкошлемом русской марки
Воды из Шпрее зачерпнул...

Той юности не затуманить далью

Окоп и я. . . А враг - ну вот он, близко,
Огнем настильным так нас     и сечет!
Пружины жмут почти   пустые диски -
У нас, как дням, патронам строгий счет.

Той юности не затуманить далью,
И память - то не вешняя вода.
Война ушла... Иль мы  иными стали?
Транжирим дни, а с ними и года.

Теперь, когда редеет  жизни крона.
Заводим с запозданьем грусти речь,
Что, как в бою резервные  патроны,
Мы не умели дни свои беречь.

Живу теперь, не допуская риска,
Смотрю вперед, всем  опытом храним,
Все берегу остаток жизни  диска,
Надежней чтоб распорядиться им.

\* \* \*

Нас ломали тысячи стихий,
И, судьба, испытывать  нас хватит!
Написал я сносные стихи,
Одолел капризы  сопромата...

Кажется, чего желать еще?
Сталь мы раздробили - высшей пробы,
И настил бризантный  не сечет,
Под огнем не рыть  уже окопы...

Я кумира не творил  из слов,
И как такового  не приемлю...
Если бродит на планете  зло,
Может рано штык вонзил  я в землю?..

**Вино Победы**

О ней все пето-перепето,
Мы песни сами те писали.
Пьянило всех вино Победы –
Так то от радостей, печалей.

Она пришла к нам, словно утро,
Как жизни мудрости начало,
Солдат ее железных, мудрых
И слава-то не всех венчала.

Навечно свята эта дата
На золотом венце скрижалей.
Победу добыли солдаты,
Вино вкушали генералы.

Как долго правдой  половинной
Мы жили, той войны  солдаты.
Вот потому-то в хмеле винном
Какой-то привкус горьковатый.
А в нем в избытке труд  и мудрость,

А в нем традиций добрых зовы.
Но все ж казалось почему-то:
Оно замешано на крови.

Хрустальный звон вина Победы
Планетой плыл призывно  долго.
О ней все пето-перепето,

Но недосказанностей   столько...