**Яснозорька**

[***Ната Талисман***](https://www.stihi.ru/avtor/talissman)

1. Из простых людей, из села да в свет,
Он ростком тихонечко прорастал,
Там - раздолье, поле, дивный рассвет,
Там иное поставлено на пьедестал.

Там - воды озерной, прозрачной гладь,
Лес с малиной, душистыми травами,
Там девчоночки милой кудрявая прядь,
Дом, блинами где пахнет и ладаном...

Там, в деревне его, каждый встреченный - свой,
Что приветлив и скажет «Здравствуйте!»
От души, незатейливой и простой,
Он не чувствовал зла и опасности.

Утром на столе тёплый каравай
Из колодца чистая водица,
За окном льётся песня, в сердце наливай,
В поле чистом рожь колосится...

Синевой раскрашен утра небосвод,
Сон ухватится, только силится,
Он возьмёт узелок, книжку и идёт,
Вслед буренушки- их кормилицы.

2. День сменяла ночь, снова утро, поле,
Ветер, волосы вздымая,  насвистывал,
Травушка зелёная, красота, раздолье,
Он все книжечку читал, перелистывал.

И мечталось здесь, и пригрезилось,
Сердце замерло будто в один миг:
Есть страна, где все, все совсем, как здесь,
Только больше там мудрости, больше книг.

Там звенит прогресс, там бушует страсть,
Мир огромный там, что ни день - событие,
Миша-Михаил он хотел все знать,
Он стремился к знаниям и развитию.

«Что ж, родная мама, я готов, пора!»
«Пусть, сыночек, Бог помогает судьбе!»
«Мамочка, родная, знаю, до утра
 Спать не сможешь, верь, я вернусь к тебе!»

В небе звезды светят, сельская дорога,
Где-то слышен голос милой ребятни,
Мать глядела долго, стоя у порога,
Долго не погасли в доме их огни.

3. Рученьки сложила, сына провожая,
Все внутри - тревожный колокольный звон,
Город - мир железных дорог, путей, трамваев
Город - мир, в котором соблазнов миллион.

Кто сумел украдкой в сердце достучаться,
Сына кто сумел в город тот сманить?
В светлой голове золотой печатью
В мысль аккуратно вплёл тоненькую нить.

Где найти ответы? Сын лишь обернулся,
Помахал рукою ей в последний раз,
«Поезд ждать не будет, только б не обманулся,
Только бы огонёк в душе его не погас»

Двери отворила, в сенях свет, да скромно,
Сердце материнское знает лучше всех:
Нет прекрасней места родительского дома,
Где любовь и радость, где веселья смех,

Где родные люди, курочки, буренка,
Молоко парное, банька, пироги,
Братья озорные, маленькая сестрёнка,
Добрые соседи, свои все, не враги.

4. Поезд, проводница, хитрый глаз соседа,
Что взглянув на вещи, понял, кто паренёк,
Первый урок на память наш Михаил отведал:
Близко держи врагов, но ближе - свой кошелёк!

Там, на перроне вокзала, лишь на мгновенье
Мысль к дому вернула, к метери и отцу,
Там тишина и наверно чай они пьют с вареньем,
«Может мое путешествие здесь подходит к концу?

Может быть, отступиться, что здесь, в этой столице?
Кто я? Не Ломоносов, не Менделеев, но я...
Очень хочу одного - я очень хочу учиться!
Нужно идти вперед, назад мне никак нельзя!»

Мелочь добраться найдётся, много ль на это надо?
Вот вдали показался заветный университет,
Смогли пережить ленинградцы голодные годы блокады,
«Я сильный и я смогу, я Толика сын или нет?»

Вскоре экзамены. Ночи, долгие ночи вокзала,
Что так приветливо Мишку нашего приютил,
До самого до утра, с учебником, времени мало,
Штудировал, занимался, все учил, писал и чертил...

5. Первый звонок, улыбки, счастье, радость на лицах,
В список студентов зачислен был парень наш, Михаил,
Годы летели быстро, яркие годы в столице,
Стал Михаил городским, но о селе не забыл.

Часто во сне на рассвете мамин голос и папа,
Словно вернуться во времени сына родного просят,
«Что же я весь в науке, не сын, а растяпа!
Папа косой в чистом поле сам уже травушку косит.»

Вещи собрать две минуты, вот и вокзал привычный,
Ставший таким родным когда-то этот вокзал,
«Ты извини, я думала, парень ты местный, столичный,
Я не могу с тобой» - сказала, глядя в глаза.

Значит, любовь выбирает, просчитывает, как в науке?
Значит, любить не того - время потратить зря?
Сердце легко забывает любимых слова и поступки,
Сердце прощает всех тех, кого прощать и нельзя.

Дождь на прощание, ветер, лето как-будто сменилось
И в тишине их беззвучный слышен был диалог,
День повернул ту страницу, где молодость остановилась,
Быстро дописан роман, дописывался эпилог.

Это - второй урок, жизнь проверяла на прочность,
Сердцем держать удар, не каменея от бед!
Поезд летит и знать бы, сколько их будет, точно,
Всех испытаний, положенных, бедному, по судьбе.

6. В окнах мелькали люди, их незнакомые лица,
Стуки колёс в ритме сердца, полупустой вагон,
Сын возвращался домой, в село из столицы,
Там, в родной деревеньке ждёт родительский дом.

Там солнце ярче и выше, там золотые кудряшки,
Снова встречал он рассветы, ночь не смыкая глаз,
Снова глаза голубые скромной Любашки
Что тайком наблюдали, видел он всякий раз.

Сердце печалится долго и тосковать не в силах,
Лишь от огня мерцают искорки на лету,
Новое чувство, неведомое, входит красиво,
Горечь оставив, если вдруг полюбил не ту.

Снова дела, заботы, дом в глазах инженера
Новым всенепременно должен когда-то стать
Так, закипела работа, всем вокруг став примером,
Вырос красавец такой, что и князю подстать.

Вскоре соседи звали Мишеньку мастером первым,
Каждый хотел бы дом свой чуточку подлатать,
Сердце его большое, доброе, верное,
Всем, кому мог, он помог. Время пришло уезжать.

7. Крепкие рукопожатья, сын и отец как две капли,
Мать завернула в платочек маленький Образок,
Вечеру день уступил, ночь прохладой приятной,
Всем возвестила о том, что времени срок истёк.

Снова пора в дорогу, в город с домами из камня,
В город, где одиночество среди друзей и врагов,
Снова вокзал, на перроне встретился Миша с глазами,
Девочки Любы-Любашки, тайно влюблённой в него.

Поезд на станции скорый, есть только три минуты,
Вспомнилось Мишке детство, игры его, игрушки,
Девочку вспомнил, Любашкой звали ее как-будто,
Кудри ее золотые, глаза голубые, веснушки.

Девочке улыбнулся и помахал ей рукой он,
Свой чемодан поставил и предъявил билет,
Сколько же раз провожала она, стоя здесь, на перроне,
Сколько вопросов возникло вдруг, только не найден ответ.

Три минуты невечны, только лишь три минуты,
Замер весь мир вокруг, выдох замедлился, вдох,
«Я напишу ей, конечно! Я ее не забуду!»
Многое в точке одной соединил здесь Бог.

8. Свет миллионов частичек, город нарядный
Праздновал Новый год, новый встречая год,
Деньги, карьера, квартира - все с первого взгляда
В жизни у Михаила, казалось, удачно идёт!

Новых друзей все больше, клубы и рестораны
Весело время летело в городе, среди тьмы
Той, что почти незаметно роет глубокую яму,
Если зубудешь однажды все, что искал здесь ты.

Строить дома, чтобы люди радовались и светились,
Эту мечту Михаил в жизнь воплотил, он сумел,
Вскоре в его кабинете грамоты появились,
Кубки, награды, а сколько в планах его  новых дел.

Видел он за чертежами сотни спасённых жизней,
Схемы в его голове рождались одна за одной,
Так хотел Михаил людям служить, Отчизне,
Строил дома и больницы, он стал настоящей звездой.

Сколько изобретений он подарил бескорыстно
Детским домам, и дети видели в нем своего,
С ним на одной волне, он чувства читал их и мысли,
Детской мечте воплотиться он помогал каждый год.

9. Слава, признание, деньги -
звуки, отнюдь, не пустые,
Только свет славы сиял
в зияющей пустоте,
Жил Михаил в богатстве,
но дни словно холостые,
Женщины в жизнь входили,
но все они были не те.

Шубы, меха, бриллианты,
золото - щедрой рукою,
Блеск восхищенных глаз -
вот его преданный друг,
Смех и веселье, шампанское -
шумной, бурлящей рекою,
Музыка до утра,
«друзей» его близких круг.

Голос он слышал часто,
совести голос беззвучный:
«Что ты творишь? Ты как-будто
 идёшь на самое дно!»
Другой говорил: «Не тревожься!
Веселее, свободнее - лучше!
Не тревожься, мой друг, со мною
если будешь ты заодно!»

Как заманчив загадочный голос,
как приятно дыханье прохлады,
И струится, и льётся потоком
без стеснения нагота,
Слово розою красной кололось,
хоть красиво он пел серенады,
Голос совести мощным током,
в глубине звучал, где-то там:

«Подними свою голову выше,
посмотри, все вокруг тебя - тленно,
Ты одариваешь мехами,
ты лишь грезишь, что ты не один!
Все слова твои, мысли - всё слышит,
Бог дал дар тебе несравненный,
Ты в ответ  обрастаешь грехами,
Кто, ответь себе, твой Господин?»

10. Безутешен дух павшего мигом:
от гордыни, тщеславия, лени.
Тихо падает он в ту пучину,
где и ломаного гроша
Не дадут за заслуги, там попросту
нет для них определений,
Там лишь тьма и в неё все быстрее
погружается, плача, душа.

Выпал  ситцевый белый платочек,
буквы вышиты красной нитью,
Он рукой материнской согретый,
светом утренней зорьки-зари,
Словно прошлому ставилась точка,
чтобы разом соединились
Все пути в этой маленькой точке,
что звездой путеводной горит.

Будто все, что невидимо глазу,
вдруг, неведомо как, приоткрыто,
И светился сквозь белый платочек
Лик Святой в полуночной тиши,
Он о нем и не вспомнил ни разу,
Образок, Михаилом забытый
Говорил с ним беззвучно,
и голос достучался до храма души.

Призадумался он, осмотрелся:
все, как прежде, в его новом доме,
И в камине огонь поглощает
его жизни роскошной следы,
В том огне словно он оказался,
в пучине огромной, бездонной,
Сил ни выбраться нет, ни собраться -
обольщенный, он пал с высоты.

Из родной его деревеньки,
из просторной, скромной церквушки,
Доносилась простая Молитва,
разделяясь на голоса,
И коснулся легонько крылом его,
осеняя от горя, макушки -
Ангел белый, открыв его взору
с золотыми куполами небеса.

11. Лишь в молчании - тайна и сила,
в нем сокрыто сокровище знаний,
В нем познания путь, где нет места
для расчётов и чертежей,
В сердце действуя тихо, красиво,
путь откроет для дарований:
Для надежды, спокойствия, веры,
для счастливых и радостных дней.

Ей не раз приходилось скрываться
от навязчивой призрачной грусти,
Ей печалилось, видя, как боль
отпечаталась на лице,
Мать Любаши велела: «Езжай!»,
только Люба себя не отпустит:
О болеющей маме кто же
позаботится,  об отце?

Молчаливее Любонька стала,
и сердечко её - все в тревогах,
«Что болезнями мучаешь, Боже?» -
вопрошала она всякий раз,
Все пыталась понять, за что
наказанье им это от Бога?
Только Любушки сердце твердило:
«Это нам от Бога Наказ!»

Как весною легко на просторе,
юность вырвалась вдруг на волю,
Как из клетки птенец поокрепший,
лишь поправилась ее мать,
"ЯсноЗорьку" оставила вскоре,
чтоб забыли навеки о боли,
Все родные, любимые люди,
мысль в раздолье пустилась летать.

Медицина - наука, призванье,
Любе-Любушке по ночам снится,
Лишь рассвет, птицы звонкими песнями,
провожая, летя за ней вслед,
Словно пели ей: "Уезжаешь,
ты напрасно в большую столицу..."
Но не слышала девочка Люба,
Люба-Любушка, слов этих, нет.

12. Город встретил ее благосклонно,
люди добрые, всюду ей рады,
Люба знала, ей нужно учиться
и мечтала она об одном:
Станет самой надежной опорой,
станет людям спасеньем, отрадой,
А ночами, когда занималась,
все мечтала, как прежде, о нем.

Нелегко видеть боль своих близких,
и за них Люба горевала,
Лишь войдя в дверь своей новой жизни,
вдруг увидела отблеск мечты,
Как осенней порой вечер быстро,
словно лиственным одеялом,
Укравает с заботой деревья,
засыпающие цветы...

Так и Любушка, с радостью в сердце,
с жаждой знаний, с годами познала
Красоту человека, богатство
его светлой, бессмертной души,
Только тело, подвластное смерти -
её дом, одежда, покрывало,
Отцветёт, как цветы оно однажды,
потому-то и жить так спешит.

К солнцу ясному взором тянулась,
Выше многих, стройнее и краше,
Не заметить её красоты
мог лишь только совсем слепец,
Небо глазкам её улыбнулось,
И на солнышке у Любаши,
Переливы волос золотых,
словно дивный природы венец.

Взгляд взрослел у Любови с годами,
В институте, в больничной палате,
Отучилась и дверь приоткрыла
своим новым красивым ключом,
Самолетами к ней, поездами,
Едут к той, что в белом халате,
Своё право она заслужила:
Самым лучшим зваться врачом.

13. Улыбающейся помнит Любу
Каждый, ею однажды спасённый,
Слово доброе, хоть и простое,
Находила любому она,
И руками творит она чудо,
Врач, от Бога даром наделённый,
Возвращала лёгкой рукою
Тех, кого убивала война.

Да, война не щадит, и нежданно
Входит, даже если не просят,
На головушку быстро повяжет
Чёрный-чёрный вдовий платок,
«Если будущее в тумане,
И ответов нет на вопросы,
Если тот, кого сильно люблю я,
Никогда не полюбит, то...

«Я поеду, пишите меня в списки,
Там нужнее я, помощь нужнее,
Погибают мирные люди,
Их все больше день ото дня,
Пусть же все, что от меня зависит!
Им поможет, нет ничего важнее,
Чем семья. С меня не убудет,
Я одна, никого уже нет у меня.

И отправилась Любушка вскоре,
В мир, где пули рвут небо на части,
Где страну, как лоскут, раскромсали,
Города растерев в порошок.
Небо мирное здесь, на просторе,
Где когда-то жило ещё счастье,
Стало мрачным и дальние дали
Людям снятся, где все хорошо.

Стали дни друг на друга похожи:
Стоны, кровь, операции, прежде
Люба-Любушка с этим знакома
И беда её не страшит.
Только чувствовать своей кожей
Человеку даже со стержнем
Смерти воздух, вводящий в кому,
Не хватало там сил у души.

14. А за что они воевали?
Кто ответит, за что остывали,
Свои жизни они отдавали,
Кто ответит нам, люди, за что?
Там когда-то деревни стояли,
Парни, девушки вместе гуляли,
Средь подсолнухов ветры летали,
Разливалось солнце мечтой.

Там рассветы, как дома, в деревне,
Голосистое птичье пение,
Золотыми лучами по небу там,
Как и дома - зорька-заря,
Лишь легонько леса касаясь,
Потихоньку повсюду простираясь,
Светом ярким, весенним и тёплым
Говорила: «Просыпайся, Любонька, пора!»

Золотые, до пояса, кудряшки,
Голубые глаза у Любашки
Добротою, как прежде, светились,
Вспоминался предутренний сон.
Время мирное ей только снится
И вернуться бы домой или в столицу,
Там любовь в её сердце поселилась,
Там живёт без неё где-то Он.

Здесь снаряды ревут и грохочут,
Дети плачут здесь днём или ночью,
И ребят молодых, да горячих
Не дождётся невеста, жена...
Люба, дочь Николая, точно знает,
Всякая война - беда лихая!
И никто никогда не искупит,
Человеческую жизнь - никогда!

15. «Отдохните, Любовь Николаевна,
Вы здесь долго, я знаю, устали Вы,
Поезжайте, к родным,  и скажу вам
Ждёт вас очень приятный сюрприз!»
Лишь вздохнула Любовь, да с печалью,
Ей чужая страна родной стала,
Главный врач протянул ей конвертик
«Здесь билет, езжай, отвлекись!»

Обошла все палаты Любаша,
Добротою её день раскрашен,
Для больных - она свет и надежда,
Радость дарит без лишних слов.
Пусть сюрпризам она и не верит,
Но открылись вдруг новые двери,
И, оставив там все, возвратилась
Вновь в столицу Люба-Любовь.

Туфли новые куплены, платье,
Есть с подругами в чем прогуляться,
И бежала с работы с чувством, словно
Расцветала в сердечке весна,
Здесь с улыбками люди на лицах,
Здесь привычная, мирная столица,
Здесь любимые друзья и работа,
Это родина её, её страна.

И коллегам предстала Любаня,
Вся сияя, дамой нарядной,
Новый образ прекрасней и строже,
Но по-прежнему Люба одна.
Одиночеству рада и не рада
Ждал сюрприз её - её награда,
За спасение жизней, за отвагу
Орденом была награждена.

Праздник этот решили отметить,
Со своими подругами вместе
Танцевала Люба, проплывали
Лица раненых войной, в бинтах.
Танцевала Люба, забываясь,
Плакала, кричала и смеялась
И подругам на миг показалось,
Что не та их Любушка, не та.

16. В день рождения Михаила,
Шёл развеяться, грустью гонимый.
Он все чаще чувствовал счастье,
Находясь среди светлых детей.
Радость искреннюю дарят дети,
Стал уроком его жизни - третьим,
Друг в беде познаётся, в ненастьи,
В единении мыслей и идей.

Множить деньги нет смысла и толка,
Пустота в душе слишком долго,
Лицемерные маски, улыбки,
Он устал от этого всего.
В ресторан, когда-то любимый,
Заглянуть решил Михаил,
Скрасят грусть алкоголь и напитки
В день рождения своего.

Он за столиком один, вип-персона...
Вдруг лицо мелькнуло, «Кто она?»
Так до боли знакомо, но ярче,
Современнее она и смелей.
Танцевала, никого не замечая,
Словно говорила она всем: «Ничья я!
И сегодня этот день - мой день!
Громче музыку, не жалей!»

Не спешил Михаил, присмотрелся,
Загорелось вдруг что-то прямо в сердце,
Сам не зная, что это за чувство,
Не впустить его он не посмел.
Наблюдая за девушкой нашей,
Не узнал он тогда Любашу,
Показалось лишь: больше не пусто,
Соловей в душе будто пел.

Взгляды сыпались на  Любоньку, искрились,
Подходили к ней, рассерженные, злились,
Оттого, что девушка «свободна»,
Всем ответ её звучал все время: «Нет!»
«Эх, ребята, вы притормозите!»
Видя, что нуждается в защите,
Михаил с ней рядом оказался
И услышал неожиданно: «Привет...»

17. "Кулаками как отчаянно мы машем,
Вас бы к ним, на поле боя павшим,
Там энергии своей вы б волю дали,
Ордена надели б вам, медали.
Парни там лежат в сырой могиле,
Сколько их, они бы еще жили,
Пешкой став в игре пустой, жестокой,
Ни за что погибли раньше срока!"

Смех сквозь слезы, голосом дрожащим
Вспомнила героев настоящих,
Любонька смотрела на отважных,
В дорогих часах, костюмах, важных,
Так отчаянно решивших вдруг сразится,
Словно львы дрались они за львицу,
Михаил за Любушку вступился
И своею жизнью поплатился...

Врассыпную бросились и скрылись,
Звездочки в глазах вдруг заискрились,
Кровь текла, и сердце Михаила
Вспомнило, кого давно любило.
Разбегались люди, и чужие лица
Все мелькали, знать бы: это снится?
Жизни мало - тридцать три годочка,
Как же рано ставить было точку.

Собрала Любаша волю, силы,,
Голову к сердечку приложила,
Пульс нащупала едва-едва приметный,
Значит, все же сердце не задето.
"Господи, прошу и умоляю...
Помоги, Заступница, земная...
Алая текла из раны кровь,
Умоляла небеса Любовь.

Яркий свет, сирены звук, слова
И лицо Любаши, как весна,
Мимо фонари летели, светофоры,
Мчался Михаил в машине скорой,
"Довезти бы до больницы...", тишина.
"Девушка, вы кто ему? Жена?"
Любушка взглянула на коллегу,
"Не жена, но с вами я поеду!"

18. Не своя, родная, но больница,
Отрезвившая вмиг Любу, примоститься
Ей в своих стенах с палатой рядом
Благосклонно разрешила. Надо ль
Говорить о том, как сердце Любы
Разрывалось от отчаянья, секунды
Разделили жизнь на "до" и "после",
Двадцать семь ее прекрасных вёсен

В этом дне, как эхо, прогремело,
Так мечтала, с ним так быть хотела,
"Заступался за меня, не зная, кто я..."
Стал в глазах ее он истинным героем.
"Господи, он будет жить, скажи?
За него возьми мою ты лучше жизнь!"
Ночь так долго еще будет длиться,
Не сомкнуться Любины ресницы.

Там, в операционной, стало тихо,
Да, беда одна не ходит, лихо,
Вышел доктор с грустными глазами,
Да негромко что-то Любушке сказал он,
Люба вскрикнула, лицо рукой прикрыла,
И проститься бьется к Михаилу,
Лишь минуту дали Любушке, она.
Целовала его губы и глаза,

Поливала своей девичьей слезой,
Прикасаясь светлою косой.
Что искать, доказывать? Она
Знала, ждет ее теперь война,
Жизнь рассудит и сама накажет,
Всех виновных обязательно однажды.
Улетала Люба в ту страну, где сон
Снился ей всегда один: там - Он.

"Пуля пусть найдет меня, так легче,
Жить наверное теперь мне незачем."
Мысли дьявол ей шептал украдкой,
Знал Любани слабости, повадки,
Только, видя лица погибавших,
За деревни, села воевавших,
За родных, ушедших раньше срока,
За страну родную, синеокую

В Любе боль отчаянья горела,
Сострадание в ее сердечке пело,
Каждый день Любовь себя корила,
Не уберегла, сгубила Михаила....
Тихо успокаивал лишь Главный врач:
«Любушка, ты словно для себя палач,
Знаешь, вот возьми, почитай Псалтирь...»
«Если не погибну, уйду в Монастырь!»

Видится и чудится голос, как живой:
Михаил повсюду с Любушкой с одной,
С нею на качелях он в грушевом саду,
С ним на рассвете купаются в пруду,
С ним бежит по полю рано поутру,
Веселят свою родную детвору,
Будит Яснозоренька дом их из сосны,
По ночам Любаше снятся эти сны.

19. Наполняет сосуд доброта незаметно,
Золотистая, солнечная - в нем вода,
За весной так стремительно входит лето,
Заполняя теплом деревеньки и города.
И, срывая с петель, ветер рвется в окно,что есть силы,
Как немой собеседник пытается что-то сказать,
Здесь, в палате, мужчина, такой молодой и красивый,
Он уснул, и закрылись навеки его глаза.

Полетев с белым ангелом в синее небо,
Где с любовью встречали его небеса,
У ворот очутился, то быль или небыль:
Переливами всюду сияла там чудо-роса.
Принесли тот сосуд, что годами его наполнялся,
Приоткрыли слегка и с ярким солнца лучом
Выше неба сияньем он распространялся -
Свет души Михаила, влюблённого горячо.

В свете солнца, повсюду вдруг засиявшем,
Промелькнула вся жизнь его, все знакомые и семья,
С золотыми кудряшками милая Люба-Любаша,
Дом родительский и любимые с детства друзья.
"Отчего же так путь твой недолог?
Жизнь - не рай, но она далеко и не ад,
Здесь не ждут тебя, ты еще слишком молод!
Михаил, возвращайся ты, парень, назад!"

На часах стрелки круг завершали известный,
Если б кто-то мог слышать когда-то на той частоте,
Сердца стук - чудеса там находят порой свое место,
Михаил возвратился, он знал, для чего и зачем.
Суета, звук шагов, голоса - он все слышал,
И сказать бы, что видел, где был, но не мог,
Знал ли кто-то, как НАС любит тот, кто свыше,
Жизнь вторую сегодня ему подарил сам Бог.

20. Руки теплые его щеки коснулись,
Яркий свет слепил пока глаза,
Братья тихо меж собой перешепнулись,
Где бы не был, их всегда узнает голоса.
Михаил прислушался в тот миг и понял,
Говорят они о том, как много зла,
Вспомнил он о той, что на перроне,
Это ведь она его спасла.

Голос вспомнил, вечер страшный, жуткий,
И глаза, в них отразилась неба синева,
Эти мимолетные, как молнии, минуты,
От которых закружилась голова.
Помнил он, как он один остался,
Люди разбегались с криком кто - куда,
Помнил как губами кто-то прикасался,
Будто бы прощаясь с ним навеки, навсегда.

И когда впервые глаза его открылись,
После долгих и похожих серых дней,
Мысленно когда с ним многие простились,
Он услышал, как распелся соловей.
Ранним утром, солнышком хранимый,
Пел он песню для соловушки одной,
Для единственной своей, неповторимой,
Призывая в песне следом за собой.

Где же та, что стала ему сниться,
Как зовут ее и где ее искать?
Велика просторная столица,
Сколько в тебе Лен, Татьян и Кать?
Сколько он твердил, себе не верил:
Есть на свете этом где-то еще та,
Не из тех, что он глазами мерил,
А из тех, в ком свет сияет, чистота.

Ручки у нее белее снега,
И не от красы она своей горда
"Как не знать, мы знаем, ведь коллега,
Доктор это из больницы двадцать два"
Утешала медсестра, тяжелого и с болью:
"Привезла тебя и плакала она,
Девушка, ее зовут Любовью,
Кто она? Подруга иль жена?"

21. Солнышко в окошко заглянуло,
Ветер на рассвете распахнул окно,
Свежестью потоком дул он,
Вырывая из объятий снов.
Скоро люди, их приветливые лица,
Что заботой окружили, добротой,
Провожая Михаила из больницы,
Где-то там остались, за невидимой чертой.

День внезапно распахнул страницу,
И рисунок там простым карандашом,
Дом, дела, работа - нужно возвратиться:
Не достроен новый Детский дом.
Не завершены пока проекты,
Словно мир с ним вместе оживал,
Шёл красивый он по летнему проспекту,
В ту больницу номер двадцать два.

Запах стал ему таким привычным,
Свой, особенный он в был больнице,
Те недели боли, пережитой лично,
Ещё долго будут ему сниться.
Михаил шёл по ступенькам белым,
А в руках - букет из алых роз,
Где же та, что в сердце его пела?
«Подскажите, у меня вопрос...

Я ищу, найти мне очень нужно...
Девушку, работает у вас, Любовь»
Доктор странно улыбнулся и шагнул
В сторону без всяких лишних слов.
Там висели на стене портреты,
Доктор, улыбаясь, указал рукой,
«Ищете вы Любу - эту?”
Михаил, взглянув, кивнул лишь головой.

Он среди портретов видел чётко
Только лишь один, что будоражил кровь,
Там, среди портретов, на доске почета
Красовалась девушка по имени Любовь.
«Да, она, её ищу я, можно
Мне узнать, а где её найти?»
«Это сделать будет очень сложно,
Вряд ли вам захочется путь этот пройти.»

22. Сделав в записную книжку запись,
Михаил с улыбкой и галантно,
Протянул букет, «Примите, в благодарность!»
А в ответ услышал: «Спасибо, так приятно!»
В голове уже выстраивал он планы,
В самолете мысленно к ней уже летел,
Но судьба порой жестока и коварна,
И людей нам подсылает, но не тех.

Как доверчив человек открытый,
Милосердие - предатель или друг?
Ссоры и обиды, что давно забыты,
Чьим-то замыслом начнут порочный круг.
Сердцу мил с добром к тебе идущий,
Доброта, как тройка, что мчится во всю прыть,
Как предательство вольётся тихо в дружбу,
Так и ненависть плетёт невидимую нить.

Льётся из окошка свет... Ирина,
С давних лет помощник, соратник, компаньон,
Тонким голосом по телефону говорила:
«Сколько хочешь, Миша, миллион?»
И рассказ её был в этот день коротким,
В каждом слове там - отчаянье и боль:
«Слишком много прав имеет Игорек твой,
Ноль рублей, ты слышишь? И копеек - тоже ноль!»

Друг, которому в делах дана - свобода,
Все права даны ему и возможности:
«Это я то, Мих, поступаю подло?»
А затем:
«Абонент вне зоны действия сети.»
Друг из Универа, рядом столько лет,
Чертежи, расчёты, друг за друга горой,
Как решился он, где найти ответ?
Может оттого, что он всегда второй?

Да, жизнь и вправду новая началась,
Мыслей столько, что от них кружится голова,
Полный злости взгляд видел много раз,
Оттого, что первый, а Игорь - номер два?
Михаил задумался, в какой, интересно,  дали
Купается и загорает его когда-то партнёр?
Мальдивы, Майорка, Дубаи или, может, Бали?
Другом был он когда-то, теперь - предатель и вор.

23. Ждут ребята друга своего и верят,
Все родное в нем и очень им знакомо,
Знают, он придет, откроет снова двери,
Двери старенького Детского их дома.
Как они печалились, когда потом узнали,
Новый Дом теперь не встретит их, увы,
И в стенах, что так давно пообветшали,
Видно встретят свою юность здесь они.

Но однажды утром за окном сигналы,
Так приветствовал их Михаил всегда,
Выглянули дети, да гурьбою побежали,
И, навстречу выбежав, увидели, что там:
Михаил с конфетами, игрушками, счастливый,
А в глазах его искрятся капли слез,
Дверцу приоткрыл он у своей машины,
Тут же увидали все: подарков целый воз.

А в руках коробочка с бантиком нарядным,
Он держал ее, крепко к сердцу прижав,
Поняли всё дети только лишь по взгляду:
За руку держа его, а кто-то за рукав,
Шли они к директору дружною толпою,
И в мечтах у каждого: комната, игрушки,
Чуть постарше кто, с мечтою другою,
Но все они мечтали жить жизнь свою лучше.

Все, что оставалось на его счетах,
Все, что было у него, может быть, почти,
Михаил потратил, знал, у детей мечта,
Он в коробочке привёз им новые ключи.
Дом достроен Детский, все дела сданы,
Как прекрасен был блеск их чистых глаз,
В комнатах игрушки, что со всей страны,
Новенький их ждал компьютерный класс.

Стены там светлее, простор там и уют,
В комнатах порядок, в классах - чистота,
Может быть, когда-то детей своих найдут
Мамы, папы, это - их сокровенная мечта.
Сколько раз захочется, бросив все дела,
Все оставив где-то, к деткам вновь придти,
Сколько в их сердцах света и тепла,
Только теперь Любовь настало время найти.

24. Снова новый день подарил рассвет
И раскрасил небо в яркие цвета,
Были деревушки, были, больше нет,
Всё война теперь с землёй сравняла там...
Приютили деток, что теперь одни,
Где их мама, папа, ты ответь, война?
Здесь, в стенах больницы, пристанище для них,
Почему такая им жизнь была дана?

Пулями, снарядами стирала в порошок,
Жизни  отнимала понапрасну, зря,
Детям подарила на память вечный шок,
В кровь для них окрасилась зоренька-заря.
Ты, война, откуда, и скажи, зачем?
Здесь тебя не ждали, хотели просто жить,
Здесь отвоевали и ушли ни с чем,
Став холмом с крестами - памяти нить.

Ты подкралась близко: взрывы и огонь,
Стекла задрожали, рученьки дрожат,
Ты, война, детей пощади, не тронь,
Каждый день - ходьба для всех по лезвию ножа.
Побеждает сильный, что же за пора?
Власть и деньги здесь вступили в страшный бой,
Там, где раньше бегала, играя, детвора,
Там теперь для многих наступил отбой.

Снова новый день подарил рассвет,
Подарил надежду и веру дал им вновь,
Видят те глаза, в которых ясный свет,
Видят они добрую, милую Любовь.
Дети, что остались без матери, отца,
Каждый раз с улыбкой видят её взгляд
И у них такое выражение лица,
Будто не лекарства пьют - конфеты едят.

Что же Люба-Любонька, по ночам грустишь?
Что не спишь, все думаешь только лишь о нем?
Сердце может чувствовать, нужно только лишь
Верить в чудо, пусть это только лишь сон:
Солнышко лучистое заливает мир,
Мир, где мира нет, но солнышко для всех,
Небо где простреляно пулями до дыр,
Где не видно счастья, где не слышен смех...

Все же птицей вольною, полетев к мечте,
Как соловушка летит ввысь за соловьем,
Там, на самой дальней небесной высоте,
Чувствовать свободу, любовь с ним вдвоём.
С ветром находиться на одной волне
И, расправив крылья, к солнцу пусть летит
Песня двух влюблённых там, в сладком сне,
Труден путь наверх, но как прекрасен вид!

25. Утром, рано утром, Любонька встаёт,
Есть минуты тишины, без боя,
В доме, на окраине, бабушка живёт
Молоко бурёнушки, там молоко парное.
Любушка тихонечко, вдоль стеночки бежит,
В это утро ей дано было судьбой,
Видеть сладкий сон и пропустить часы,
Начался внезапно жуткий, страшный бой.

Молочко парное, свежее - взяла,
Потихоньку двинулась Любушка назад
Шла она и вдруг подняла глаза,
Замерла, не в силах отвести больше взгляд.
Там лицо, что снилось ей столько долгих лет,
Он стоял вдали и что-то говорил,
«Господи, прошу, дай мне ответ...»
Издали смотрел тот самый Михаил.

Шла, потом бежала, видя впереди
Только лишь того, кого любила всей душой,
Пуля ждать не будет, лихо летит,
Потерял Любовь, хоть только нашёл.
Видел, как в движении замерла рука,
Покосилось тело Любушки вдали.
Видела, как в небе проплывали облака,
Небо, словно море, облака - корабли.

Солнце засияло и сквозь звук войны,
Слышно было, как соловушке своей
Где-то на опушке израненой страны
Напевает песню голосистый соловей.
Закрывались тихо Любушки глаза,
Знать бы, что не хватит на секунду сил,
Время повернуть бы хоть на миг назад,
Кто об этом только в жизни ни просил.

Пролетали пули, проливалась кровь,
Поступить иначе Михаил не мог,
На руках нёс тонкую, хрупкую Любовь,
«Помоги ей, Господи, спаси ее, Бог...»
Нет сердцебиения, закрытые глаза,
На губах улыбка, глаз не отвести,
«Я тебе хотел так многое сказать,
Я тебя нашёл... и потерял, прости»

26. Наломала жизнь, ох, наломала дров,
Отнимая важное, ценное даёшь,
Стойкость и уверенность, руки докторов
Чудеса творят - пробирает дрожь.
Звонкий звук металла - пулю извлекли,
Сердце молодое, крепкое. А ей
Видятся все также в небе корабли,
И поёт вдали песню соловей.

Ночи с нею рядом, дни напролет,
Михаил обязан был ей жизнью своей,
Он смотрел и думал: «Нужен самолёт:
Вывезти Любовь и всех сирот-детей.
Сколько ты увидела горя и беды?
Отчего же Люба ты молодость свою,
Драгоценность русской своей красоты
Променяла на бессмысленную войну?»

Время - наказание и нас, «слепых», учит,

В танце полуночном стрелок слышен ход,
Друг, что был когда-то мрачнее серой тучи,
Возвратил внезапно все деньги на счёт.
Барабанит дождь, на улице гроза,
Первые движения, надежда, как весна,
Люба на мгновение открыла глаза,
«Привет... скажи, я ещё жива?»

27. Нежный поцелуй на ее губах,
В мир безумной страсти приглашал,
Нет, она не знала, лишь прочла в глазах
Все, что дать ей мог, что обещал.
Ничего он не просил взамен,
Вновь тонула в море синих глаз,
Это - ее битва и самый сладкий плен,
Тот полет - любовь и неземная страсть...

Рассыпались звёздами в ночи,
В небе пламенели яркой вспышкой,
Стали жарким пламенем пылающей свечи,
Сильным и горячим, может, даже слишком.
Пили словно путники в жару,
Целым став, в плену хмельных объятий,
Ночь свою снимала тайну - паранджу,
Всю любовь свою они смогли отдать ей...

Нежный поцелуй на ее губах,
Дрожь стремительна, волной бежит по телу,
Не прощались, знали: навсегда,
Стали вмиг единым, став навеки целым.
Жаркие объятья, сон, как наяву,
Лишь опомнившись, глаза свои открыла,
В памяти события вдруг перевернув,
Целовала Любонька губы Михаила.

Две Страны-сестры, две судьбы-реки,
Города красивые, белокаменные,
Ждут своих героев всем бедам вопреки,
Действий ждут, а не речей пламенных.
День сменяет ночь, за ночью - снова зори,
Там, в стране подсолнухов, теплее рассвет,
Две души в одну там сплелись на просторе,
Только лишь любовь спасает от всех бед.