**Желтухин Юрий Петрович**

****

**Ах, Караванный!**

****

**«Земля отцов**

**прими меня родная,**

**от всех невзгод**

**укрой и сохрани.**

**Пусть надо мной,**

**высоко пролетая,**

**передают привет**

**от милой журавли.»**

**Ю.П. Желтухин**

Юрий Петрович Желтухин родился я 2 ноября 1940 года в городе Мары Туркменской ССР в семье военнослужащего. Отец Желтухин Петр Павлович младший политрук полка служил в это время на южной границе в городе Кушка. Погиб под Ельней Смоленской области в 1941 году. С матерью Прасковьей Максимовной переехал в село Петровское Саракташского района Оренбургской области. Здесь проживали родители отца. Мать Юрия Петровича все военные годы работала начальником почты в селе Петровское. Домой приходила поздно, он рос с бабушкой и дедушкой. Первый класс закончил в Петровской средней школе. Мать в 1949 году вышла замуж и семья переехала в соседнее село Абзаново Башкирской АССР, где Юрий Петрович закончил десятилетку. В 1959 году был призван в армию и служил на Северном флоте. Прослужил 4,5 года. После окончания службы устроился на работу в Абзановскую сельхозтехнику нормировщиком, и затем поехал поступать в Мичуринский сельхозинститут. Поступил успешно с отличием на плодоовощной факультет. Но вскоре забрал документы и поехал в город Свердловск на Уралмашзавод, где окончил курсы фрезеровщиков, получил разряд и работал на огромном фрезерном станке с двумя подручными. 29 декабря 1964 года женился. Жена Юрия Петровича Желтухина (в девичестве Комарова) Лидия Ивановна уроженка село Петровское Саракташского района Оренбургской области. Она работала на этом же заводе. Окончив курсы, трудилась крановщицей мостового крана грузоподъемностью 100 тонн в одном цехе с Юрием Петровичем. 22 ноября 1965 года родился сын Андрей, который тяжело болел, так как ему не подходил климат и вода. По совету врачей семья была вынуждена уехать в село Петровское, оставив квартиру, которую на тот момент получили от завода. В Петровском жили у бабушки и дедушки Юрия Петровича. Там он поступил на работу на ремзавод в качестве токаря и фрезеровщика. Здесь Юрий Петрович проработал до августа 1967 года. Впоследствии ремзавод был передан в ведение колхоза «Родина». В летний период он работал на комбайне. В 1970 году был избран секретарем комсомольской организации колхоза и одновременно назначен директором Петровского дома культуры. В 1971 году был избран секретарем партийной организации колхоза «Родина». В 1973 году решением Саракташского райкома КПСС был направлен на учебу в Челябинскую партийную школу, которую закончил в 1975 году и был направлен секретарем парткома в колхоз «Россия» (село Спасское Саракташского района). Семья к этому времени была уже большая. В 1969 году родилась дочь Ирина, в 1973 – Елена. С ними жили и родители Лидии Ивановны. В 1979 году тяжело заболела мама Юрия Петровича - Прасковья Максимовна. К этому моменту она проживала в городе Оренбурге. Семья Юрия Петровича вынуждена была искать место поближе к больным родителям. Объехав все окрестности Оренбурга, остановились на поселке Караванный. Здесь семье сразу же предоставили жилье: сначала в многоквартирном доме, потом как большой семье - коттедж. Пока шло строительство поселка, Юрий Петрович работал механиком мехотряда в управлении механизации Облсельхозстроя . В его распоряжении были тракторы, бульдозеры, краны, погрузчики и другая техника. В 1985 году строительство поселка прекратилось, ПМК и мехотряд перевели в другую область. Юрий Петрович перешел на работу в совхоз имени Ю.А.Гагарина в качестве слесаря-газовика. Участвовал в газификации села природным газом и переносным газовым оборудованием. В 1989 году был переведен на работу председателем народного контроля. С 1993 года работал мастером и заведующим цеха по переработке молока (сырцех). В 2001 году вышел на пенсию.

Много лет писал стихи – раздумья о жизни, был издан сборник его стихотворений. Еще со школьной скамьи участвовал в самодеятельности. Пел и играл на гитаре. Занимался резьбой по дереву, фотографией. Затем увлекся ковроделием. Принимал активное участие в жизни села. Умер Юрий Петрович 4 февраля 2020 года.

**2006 год**

**Жизнь по сниженным тарифам.**

Мы здесь живём,

работаем прилежно,

гордимся хлеборобным мастерством.

скажите нам:

Какой такой невежда

ту грань провёл меж городом с селом?

Из года в год

надёжно, главно тихо,

оберегают нашу нищету

село живёт по сниженным тарифам,

без летних отпусков,

без права на мечту.

Нам обещали,

твёрдо обещали

ту грань стереть, дать равные права.

В жизнь воплощать

всё тут же начинали,

пониже опуская рукава.

А мы всё ждём,

когда нам будет лучше.

Как обещают нам, который уже год,

пока ж живём

в родстве с навозной кучей,

латая ветхий дом,

спасая огород.

**«Новый русский» год.**

Мягко падает снег

лёгкий и пушистый,

замирает зима

в тихой красоте.

К нам идёт новый год,

праздник золотистый,

вдруг, мешок серебра

он подарит мне.

Припев: Новый год, новый год

подари нам праздник,

слышишь, сердце стучит

и душа поёт.

Новый год, новый год,

молодой проказник,

нам бы счастья чуть-чуть

ну, хотя б на год.

И пришёл новый год,

с виду «новый русский»,

весь «прикид» дорогой,

с бритой головой.

Взял фужер со стола,

под мою ж закуску,

он поздравил нас всех

с новою ценой.

Припев: Новый год – старый друг,

где ж ты заблудился,

иль в бескрайних степях

потерял свой след?

Почему в нужный час

ты не появился?

Мы все ждём и зовём -

- тишина в ответ.

#### Задушевный разговор

***Песня посвящается друзьям нашим***

***Федоровым Л.П. и В.Г.***

***Припев:*** Накрой родная стол,

наполни вазу мёдом,

а я пойду встречать гостей во двор,

и под душистый чай

с гитарным перебором

мы поведём неторопливый разговор.

Мы будем вспоминать,

как счастливы мы были,

учились в школе и влюбились первый раз,

и как своих девчат

тайком в кино водили,

и ещё много всяких маленьких проказ.

А разве нам забыть,

как юные подруги

на службу в армию

пришли нас провожать,

и как стояли мы,

целуясь прямо в круге,

клялись друг друга никогда не забывать.

***Припев:*** Накрой родная стол,

наполни вазу мёдом,

а я пойду встречать гостей во двор,

и под душистый чай

с гитарным перебором

мы поведём неторопливый разговор.

На тройках вороных,

украшенных цветами,

сверкнули мы под свадебный наряд,

и всех своих детей

для жизни воспитали,

всё отдавая им,

как люди говорят.

Нас жизнь не сберегла

вдруг старыми мы стали,

лишила красоты и силы вместе с ней,

в сознанье брезжит мгла,

теряют краски дали,

Но всё же не смогла нас лишить друзей.

***Припев:*** Накрой родная стол,

наполни вазу мёдом,

а я пойду встречать гостей во двор,

и под душистый чай

с гитарным перебором

мы поведём неторопливый разговор.

**Как искать любовь (песня)**

Всю молодость искали мы

с тобой товарищ мой,

любовь свою «особую»

и летом и зимой,

тебе нужна красивая,

мне – нежная нужна,

а нам всё попадается

не то и не она.

Сплошное невезение

не то и не она.

Любовь бывает горькой,

любовь бывает злой,

любовь бывает сложной,

бывает и простой,

любовь бывает светлой

с пушистой головой,

бывает бестолковою,

бывает удалой.

Всё чаще – бестолковою,

и редко – удалой.

И лишь когда женились,

мы поняли с тобой,

всё от того зависит,

каков ты сам – собой,

в каком ты настроении

и твой запрос каков,

такую и получишь ты

ответную любовь.

Ну, тотчас же получишь ты

ответную любовь.

Подружка станет доброй,

а может стать и злой,

горячей и ревнивой,

холодной, ледяной,

но может стать и нежной,

приветливой, простой,

заботливой, красивой,

единственной, родной.

Блистательно - красивой,

и просто золотой.

**Мой Урал...**

Мой Урал, крутые берега,

тополёвых россыпей ограда,

Оренбуржья вольная река,

ты душе моей заветная отрада.

**«Караванный – дом родной» (песня)**

Вдоль берегов старинного Урала,

где проходил торговый караван,

где вольница ветров тюльпанами играла,

в степи ковыльной встал совхозный стан.

Совхозные поля хлебами наливались,

осенний, золотой, безбрежный океан,

и каждую страду, к полям тем направлялись,

комбайнов рать, за караваном - караван.

И оживал старинный шлях верблюжий,

поток машин спешил к токам на стан,

назад – гружёные пшеницей «Оренбуржья»,

наш хлеб везли за караваном – караван.

Где был аул, посёлок встал желанный,

в асфальт одетый, светлый и большой,

и имя получил, в честь шляха - «Караванный»,

краса степи, а нам он дом родной.

Совхоз наш богател, трудом своим стал славен,

у оренбуржцев стал он на слуху,

благословил на труд земляк, Герой - Гагарин,

совхозу подаривший фамилию свою.

**Оренбургский район**

От нашей погоды

не жди милосердья,

безжалостный зной,

вдруг, заменит дождём.

Ведёт год за годом

за хлеб свой нелёгкий

отчаянный бой

Оренбургский район.

Колхозное братство

униженных судеб,

в жару и ненастье,

теряющих сон,

и наше богатство

в рабочих тех людях,

из них состоит

Оренбургский район.

«Не хлебом единым»

красиво и модно.

Из давних веков

золотые слова.

Но память хранит

стон опухших, голодных,

предсмертный завет:

«Хлеб всему голова».

Благ в жизни не ждём,

здесь нет слабонервных.

В любую погоду

свой хлеб уберем,

а в сводках прочтём,

что опять среди первых

уборку ведет

Оренбургский район.

**Ты молодая и красивая.**

Ты молодая и красивая,

твой взгляд лучится и манит,

твоя улыбка шаловливая

мне неприятностью грозит.

И грудь, и шея лебединая,

и стать, и ножки – всё с тобой,

и всей фигурки твоей линии

венчают образ золотой.

Твоё лицо, как прежде юное,

и тела нежный аромат,

и на ресничках, ночкой лунною,

росинки-звездочки дрожат.

И сердце бьётся с новой силою,

и губы тянутся к губам,

ты перестань стучать, ретивое

Тебе я волюшки не дам.

Она любви большой поклонница,

а я сподвижник старины,

и, если ты к ней всё же клонишься,

Любуйся ей со стороны.

**Земля отцов...**

Земля отцов

прими меня родная,

от всех невзгод

укрой и сохрани.

Пусть надо мной,

высоко пролетая,

передают привет

от милой журавли.

**Благословенная Башкирия.**

Уральских гор

краса земная,

леса долин

ласкают взор.

О юных днях

напоминает

медовых трав

цветной узор.

И липы цвет,

и блеск берёзы,

и зелень тёмная ольхи,

и родники,

чисты как слёзы,

омоют все

мои грехи.

Здесь всё кругом

росой искрится

и от волненья

стонет грудь.

Всем естеством

душа стремится

родного воздуха

вдохнуть.

Страна красот,

другой не знаю,

чтоб сердцу так

была мила.

На все века

благословляю

тебя башкирская

земля.

**Весна.**

Как ты прекрасна, величава,

когда холодным зимним днём,

на землю, как царица бала,

сойдёшь в сиянии своём.

С твоим приходом сразу веришь,

холодный снег с земли сойдёт,

всех обласкаешь, обогреешь,

и вся природа расцветёт.

И улетит из сердца стужа,

оно наполнится теплом,

и горьких слёз подсохнут лужи.

(Им места нет в кругу твоём).

И как всегда, Любовь и Веру

отдашь ты юным, молодым,

и лишь спокойную Надежду

оставишь старым и седым.

В твоих лучах с любовной верой,

им продолжать потомства нить,

а нам, с надеждой нашей верной,

возможность год ещё прожить.

**2007 год**

**Мы с тобой Зима!**

Ах! Белокурая красавица – Зима,

Наш символ чистоты с небесной нежной синью,

О чём ты плачешь в середине января?

О чём тоскуешь ты, России берегиня!

Тебя здесь ждут и любят всей душой,

надежды и мечты с тобой навек связали,

ты лучше землю потеплей укрой

своею мягкой серебристой шалью.

Гони тоску, поверь в мою любовь,

Верни надежду ждущим тебя людям,

В ответ тебе пообещать готов,

Весною, в марте – вместе плакать будем!

**Ой, вы тучи, грозовые облака,**

Ой, вы тучи, грозовые облака,

вы спешите к нам видать издалека,

расскажите, как там за морем живут,

что там любят и о чем они поют.

Завтра вам над Украиной пролетать,

Я прошу вас наших деток отыскать.

Расспросите, как здоровье, как живут,

И скажите, что в степи их очень ждут.

**Посвящение.**

Колени ног своих (жест в старости так труден),

я преклоняю землякам,

простым рабочим сельским людям,

и только Вам, лишь только Вам.

И тем, кто деток наших учит,

и кто грызёт наук гранит,

кто лечит, шьёт, кто пряжу сучит,

кто для страны детей растит.

И тем, чьи руки пахнут хлебом,

и тем, кто кормит молоком,

и всем, кому под ясным небом

Вкус пота на губах знаком.

#### Село родное (песня)

Здесь южный суховей

гуляет постоянно,

неся страдания

живому на пути.

«Разбойник-соловей»

остановись, незваный!

Стоит село большое,

Придётся обойти.

***Припев:*** Ах, Караванный,

посёлок мой желанный,

весной сирень и яблони в цвету,

здесь летом сильный зной,

а по утрам туманы,

зимою стужа и метелицы метут.

Здесь летом духота,

здесь дефицит водицы,

и люди крепкие

и сильные живут.

И лучшие сорта

саратовской пшеницы,

в заботах и трудах

выращивают тут.

***Припев:***

Осенние деньки,

проиходит «бабье лето»,

кусты на золото

меняют свой наряд.

А в тополях грибы,

гудят комбайны где-то,

и клинья журавлей

к теплу на юг летят.

**Ностальгия**

Ты помнишь, дорогая, И внукам говорю я:

ведь были наяву, найдите вы тот сад,

и речка голубая я верю наши души,

и сад тот на пруду, обнявшись там стоят.

два сердца где горячих Вас встретят, обласкают,

плели любви узор, покажут тот наш пруд,

вели лишь им понятный и той заветной тропкой

чуть слышный разговор. вас к счастью поведут.

Сирени дух ранимый Туда где наши ножки

нам душу волновал, гуляли в том саду,

хор трелей соловьиных куда теперь дорожки

всю ночь нас колдовал, никак я не найду.

а по ночному саду

весенние ручьи,

и соловьев не пара,

а почему-то три.

В порыве страсти нежной

тебя я целовал,

хмельной от ночки вешней

на руки поднимал,

и груз свой драгоценный

я к сердцу прижимал,

твой взгляд проникновеный

мне лаской отвечал.

Сейчас мне часто сниться

тот старый сельский сад,

и сердце суетится

и бьется невпопад,

но не найду тропинку,

исчезла без следа,

то ли дожди замыли,

то ль талая вода.

**Ты так была красива!**

***Слова и музыку этой песни,***

***я посвящаю супруге моей,***

***Лидии Ивановне, с которой***

***прожили мы долгую, не***

***беспечальную жизнь, но***

***сохранили главное,***

***то далекое и юное...***

Ты помнишь, дорогая, Теперь пора другая,

Наш тот весенний сад ведь столько лет прошло,

и речку голубую а нам с тобой, родная,

и дикий виноград, уютно и тепло.

где юными мы были, И память сохранила,

гуляя в том саду, что жизнь не сберегла,

куда теперь тропинку любовь в стихи сложила

найти я не могу. и песней поднесла.

Ты так была красива,

длиннющая коса,

доверчивы большие

зеленые глаза.

Для нас с тобой там пели

всю ночку соловьи,

весенние капели

стекались там в ручьи.

Мы счастливы там были

и нежные слова,

друг другу говорили,

для нас сирень цвела.

Луна нас заключила

в любовный яркий круг,

но как же так случилось-

тропинку не найду!

**Возродим былую славу!**

Оренбургские казаки,

соколы степные,

что не спится на заре

парни молодые?

Отвечает паренёк:-

«Задала Держава

нам задачку возродить

всю былую славу».

Утром рано во поход

мы идём учиться,

прямо к сердцу казаков

подошла граница.

И казачки молодые,

как в былое время

нас проводят до ворот,

ухватив за стремя.

Вспомним дедов и отцов

конницу лихую,

защищавших от врагов

с верой Русь святую.

Пусть летят вперёд, как птицы,

кони вороные,

пусть сверкают, как зарницы,

шашки боевые.

Знаем мы, что в поле рожь

будет колоситься,

верим слава казаков

снова возродится.

Оренбуржье, край родной,

дали голубые,

охраняют твой покой

соколы степные.

**Апрель.**

У нас в гостях Апрель, Что ждёт в пути,

душе отрадней стало, никто сказать не сможет,

и небо чище, лишь кто родил,

солнышко нежней, тому всегда и верь.

уж выдал свою трель, Быстрей расти,

с пути ещё усталый и пусть тебе поможет

скворец-дружище, набраться сил

будто соловей. наш радостный Апрель!

Проталины кругом,

хоть снег ещё горбится

на страх грачам,

но цвет его поблёк,

и радостной слезой

из-под него струится,

едва-едва журча,

весенний ручеёк.

Мир в царстве красоты.

вся жизнь в преддверье мая,

зарёй разлился

утренний восток,

и корку мерзлоты,

и холод презирая,

из-под воды пробился

маленький росток.

О, нежный мой цветок!

Какую ж надо силу!

И жизнь свою

как яростно любить!?

В младенчестве, чтоб смог,

(и людям не под силу),

ты все преграды

разом удалить!

**Расцвела черемуха.**

Обрела черемуха

белый свой наряд,

и разлился в воздухе

тонкий аромат,

пташий хор счастливый,

как в земном раю,

в первенстве ревнивом

вяжет песнь свою.

Хороша ты, милая

в чудной красоте!

Ручки шаловливые

тянутся к тебе,

и ломают ветви,

обрывая цвет,

видно сострадания

в сердце вовсе нет.

Не губи красавицу,

нет ведь проку в том!

Посади ты деревце

под своим окном.

Белым покрывалом

полыхнет весной,

духом чистым, пьяным

дом наполнит твой!

Зеленью лаская,

от лучей больных

пригласит, родная,

в тень ветвей своих.

Сладковато-стойким

душу напоит,

от обиды горькой

сердце оградит.

**Село простое...**

…Село простое,

село степное,

шалят в деревьях

озорные ветерки.

Порой ночною,

душе покоя

приносит бережно

прохлада от реки.

#### Вас с днём рожденья поздравляем!

Вас с днём рожденья поздравляем!

Бокал вина за милых дам,

и, радость с вами разделяя,

мы долгих лет желаем вам!

За то, что встречи состоялись,

за то, что долго любим Вас,

за то, что лиха не боялись,

за то, что выбрали вы нас.

Пусть Вас обходит лихолетье,

чтоб дом не выглядел пустым,

здоровья Вам со счастьем вместе!

Чтоб горе таяло, как дым!

За то, чтоб солнышко светило,

за то, чтоб дома был уют,

за то, чтоб детям счастье было,

второй бокал за это пьют!

Закончим наше представленье,

и чтобы лишнего не пить

все остальные поздравления

пока придётся отложить.

Все остальные поздравленья

отложим с другом «про запас»,

вдруг Вас замучают сомнения

Удачно-ль выбрали Вы нас!

#### Здесь в степи обычная погода

Здесь в степи обычная погода,

высоко синеют небеса,

нам теперь в любое года

климат преподносит чудеса

*Припев - 2р:* Дай нам дождя, дождя скорей!

Залей жару, жару залей!

Полей ты хлебные поля,

пусть хлеб растёт!

Нас зимой под сорок жмут морозы,

летом нас за сорок жмёт жара,

южный ветерок нам сушит слёзы,

а с Урала жучит мошкара.

*Припев - 2р:*

Где-то стороною ходят тучи,

всё грозят залить наш милый край!

а жара печёт нас дни и ночи,

губит драгоценный урожай!

*Припев - 2р:*

Гром гремит и молнии сверкают,

льётся драгоценная вода,

на Урале - воду поливает,

а в полях ни капли, как всегда!

*Припев - 2р:* Дай нам дождя, дождя скорей!

Залей жару, жару залей!

Полей ты хлебные поля,

пусть хлеб растёт!

#### Ода другу моему, Черникову А.Я.

#### в день 60-ти летия, посвящается.

Обычным днём, Портрет готов,

в начале девяностых, любой его узнает,

в посёлке нашем он как две капли

тихом, небольшом, не фильтрованной воды.

явился Он, И всё же в нём

мужик большого роста, чего-то не хватает,

в туфлях, в костюмчике по-моему

приличном под плащом. узбекской бороды!

Спокойный, статный, Пришёл он к нам

голос грубоватый, негаданно, не звано.

на вид не старый, Учитель музыки,

Но кое-где седой, (мы позже скажем Мэтр!)

лицом - приятный, и заиграл

нос чуть большеватый, в посёлке Караванном

усы под носом, наш духовой,

над верхнею губой. молоденький оркестр.

Приятно вежлив, Встаёт джаз-банд,

в общении прекрасен, под солнцем медь сверкает,

(вот это сразу я засёк готов к работе

товарищ мой). славный «Караван».

Для женщин, Из-за тубы макушка

безусловно, он опасен, лишь мелькает,

хотя серьёзен, но музыка гремит,

дружен с головой! стучит наш барабан!

И каждый день

в одно и тоже время,

он в дом культуры,

в студию спешит,

и с ним, как тень,

породистое племя,

на тонком поводке

ногами семенит.

Седьмой поток...

Ребят набрал он новых,

и все придётся

снова повторить.

Так дай же тебе бог

терпенья и здоровья,

ребят молоденьких

в мир музыки вводить!

С уважением и любовью к вам

Желтухины Ю.П. и Л.И.

**На рыбалке**

На озерке одном, Сидим и ждём,

на том, что у погоста, когда карась-зараза,

решили с Толиком ну пусть не «самый» там,

мы рыбку половить. хоть средний заклюёт.

Мы быстро всё, И лишь потом,

раскинуть снасти просто, чуть погодя, не сразу

не говоря о том, мы поняли, что он на нас

червя там насадить. плюёт!

И дружно поплевав, Мы тоже с ним,

закинули всё в воду. не драным лыком шиты,

* Давайте, клюйте! в общении -

Рыбки – караси! мы дружная семья.

Карась же глуп, Давай поговорим,

глупее нет в природе, пока плюётся «сытый»,

не то, что там - и на один пенёк,

селёдка «иваси». И Черников и я.

Стоим давно, Тут Толик говорит:

уж всё устало вроде, Может сменить наживку?

глазами тупо сверлим Ведь ни один подлец

поплавки. упорно не клюёт!

Рыбалка ж вроде Полез в карман,-

отдых на природе! «вишневая наливка»,

Мы тут же сели с ним как оказалась там,

на разные пеньки! сам чёрт не разберёт!

**С днем рождения, село! (песня)**

Во дворце культуры

сегодня суматоха,

подготовка к празднику

«Рождение села»,

шутки, каламбуры,

волнения и вздохи,

озноб и лихорадинка, -

такие вот дела!

Припев: Ах, какие девочки

в группе Бережновой!

Ах какие мальчики

в оркестре духовом!

Хлопайте в ладоши,

пускай выходят снова,

на «бис» пусть повторяют,

а мы их подождем!

Ведущая в волнении

всего нагромождение,

как трудно жизнь обычную

почетом окружить,

стряхнуть всю пыль и плесень,

отмыть навоз с профессии,

очистить труд весь дочиста

и людям предложить.

Припев: Ах, какие мальчики

комбайном управляют !

ах какие девочки

нам доят молоко!

Славы и почета,

я всех вас уверяю,

в таком серьезном деле

добиться нелегко!

Засверкала рампа,

хор стоит на сцене,

открывает песнями

праздничный концерт,

сельские таланты

готовы к перемене,

страха и волнения

в сердце больше нет.

Припев: Ах, какие девочки

в группе Бережновой!

Ах какие мальчики

в оркестре духовом!

Хлопайте в ладошки,

пускай выходят снова,

на «бис» пусть повторяют,

а мы их подождем!

**2008 год**

**« Золотое руно» Оренбуржья(песня)**

Необъятная степь,

Полыхают ночные зарницы,

И Стожары давно

К горизонту плотней прилегли,

Значит сроки пришли,

Колосками кивает пшеница-

«Золотое руно»

Оренбургской суровой земли.

С предрассветным теплом

подойдёт «Хлеборобное братство».

Первый хлебный прокос

отодвинет семейный уют.

С непогодой «в разлом»,

за великое наше богатство,

забывая про сон,

свою битву за хлеб поведут.

Я немало прожил.

Жизнь кидала, я где только не был,

и в труде и в беде

уж чего только я не жевал,

но вкусней и нежней

Оренбургского тёплого хлеба

с материнской руки,

никогда и нигде не встречал!

**Медперсоналу от палаты № 406.**

Судьба сыграла с нами шутку,

здоровье нам подорвала,

кого с кишкой, кого с желудком

в больничный корпус собрала.

Июль. Жара. Природа тает.

Сестёр и нянек хоровод.

Армада капельниц порхает,

слегка ворчит больной народ.

Здесь, в нужный час родня приходит,

(больной родным сердечно рад).

Немой старик по блоку бродит,

слегка подпортив аромат.

Медперсонал вовсю хлопочет,

кому куда, кому во что,

больной заботы, ласки просит-

всё остальное нет-ничто.

Какая нервная работа,

хоть разорвись здесь пополам,

усталость до седьмого пота.

Мы все желаем счастья вам!

**Я хочу в Цветную Пустошь, я хочу к своим друзьям!(песня)**

Иль со мною что случилось,

самому мне не понять,

иль гитара обленилась -

долго звона не слыхать.

Струны жалобно заныли,

зарыдали в перебор -

«Меня стены задавили

и один и тот же двор»

«Ты напрасно сердце сушишь,

рвёшь мне струны пополам,

я хочу в Цветную Пустошь,

я хочу к своим друзьям!»

Солнце заполдень катится,

прижимая тень к ногам,

мы пришли Вам поклониться,

мы пришли с приветом к Вам!

**После школы, молодая!**

После школы, молодая

и не хитрый твой наряд,

но улыбка озорная

и коса, коса до пят.

Нас нужда не посещала,

были счастливы с тобой,

только счастья не хватало,

всё в работе с головой

А глаза твои большие

часто снятся по ночам.

Мы любить не завершили,

помешало время нам.

**Отпустите меня из больницы**.

Не держите меня, ради бога,

скажешь нет, знаю сам наперёд,

дома дел недоделанных много,

да подвёл заболевший живот.

Мне в хоромах не выделят нишу,

мне б доделать земные дела,

заменить бы на погребе крышу,

чуть прибраться, ведь скоро зима!

Да ещё переклеить обои,

обновить заодно потолок,

мы б управились вместе с женою,

не вмешайся злопамятный рок.

Даже всеми врачами больницы

все болячки мои не унять,

с божьим словом меня отпустите

потихоньку свой век доживать.

**« Я обращаюсь к вам».**

Поберегите мать,

она устала очень,

встаёт – чуть свет,

ложится позже всех,

и стоит ей привстать,

как сон смежит ей очи,

так дайте ей поспать

спокойно, без помех.

Протрите влажно пол,

плотней прикройте шторы,

позвольте тишине

на страже постоять.

Когда вам тяжело

и больно до упора,

одна лишь мама

сможет боль унять.

Проснись пораньше,

вымой ей посуду,

получше прибери свою кровать.

Когда вам хорошо,

весна в душе повсюду,

одна лишь мама

сможет вас понять.

Ей завтрак приготовь,

свари получше кофе,

сумей с улыбкой матери подать.

Когда насупив бровь,

ты в гневе душишь слёзы,

одна лишь мама

сможет вас обнять.

Поберегите мать,

одна у вас отрада.

Над вами крест святой,

ужель вам не понять?

Поберегите мать,

она одна лишь рада

над вами день и ночь

с молитвою стоять.

**« Мой Северный флот».**

Так в жизни случилось-

служить мне пришлось в Заполярье,

где небо и море

окрашено цветом свинца,

тревогой забилось,

всё детство прошло с тополями,-

здесь в мшистом узоре

скала, не видать деревца.

Не думал тогда я,

что сердце парнишки с Урала

способно влюбиться

в седую морскую волну.

В походах качаясь,

душа к шуму волн привыкала,

училась гордиться

за флотскую форму свою.

И строй кораблей,

в красивых и грозных обводах,

своих моряков

укрывших стальною бронёй,

как боги морей,

из тяжелых учебных походов

под скальный покров

полным ходом идущий домой.

Мой Северный флот,

я сердцем навечно с тобою,

и память хранит

грозный дух боевых кораблей.

В красивый обвод

упакован, от вас я не скрою,

наш ядерный щит

для милой России моей.

Проходят годки

и с ними стареют мужчины,

счастливой судьбой

жизнь окрасила юность мою.

Друзья моряки,

офицеры, матросы, старшины,

ваш образ родной,

как ценность, в душе я храню.

**2009 год**

**Вечера на хуторе близ Диканьки,**

**или ночь перед Рождеством.**

Краткий вольный пересказ произведения

Н.В. Гоголя по памяти, посвященный

200-летию со дня рождения писателя.

В хутор, около Диканьки,

приглушив полётный свист,

приземлился чёрт за банькой, Подбежал, дом как дом,

знатный в прошлом террорист. в доме том вдовица,

Там в аду, прославлен очень хороша и стройна,

и пред дьявольские очи женщина-«царица».

был поставлен в тот же миг. Поговаривал люд,

Дьявол молвил напрямик, вроде ведьмой бают,

он сказал: «Заданье есть, кто-то, где-то видал-

надо акцию провесть». «На метле летает».

Дьявол знал и ценил То молва , а к молве

чёртову сноровку, отношенье плёво,

инструктаж учинил, ложь – бесовский приём,

дал командировку, далеко не новый.

в назиданье сказал: Здесь, увидев вдову,

«Пошалишь немного», чёрт весь подобрался

и тычком по рогам и на чистом полу

проводил в дорогу. бесом завращался.

Вечереет, снежок Сладки речи ведёт,

в воздухе кружится, бабочкой порхает

колядует народ, и за разные места

пьёт и веселится, женщину хватает.

и горилка в крови Распалился, покраснел

так и колобродит, и, на удивление,

бес вспотел, третий час на немыслимый предел

всех по кругу водит. поднялось давление.

Отдохнуть бы чуток, Но, вдруг, тихий стук

отогреть копыта, разорвал интимный круг.

ночь ещё впереди «Может рухнуть вся карьера!»,

нагрешусь досыта. - чёрт почувствовал испуг.

Я здесь так наведу А Солоха хороша,

всем переполоха, прошла в угол не спеша,

а пока побегу, подняла мешок под уголь,

навещу Солоху. - «Лезь сюда, моя душа!»

Чёрт залез и присмирел, Дьяка Чуб сменил в светёлке.

еле-еле уцелел, Пролетая на метёлке,

пусть таперича другой над родною стороной,

попотеет над вдовой. ведьма много повидала,

но такое с ней впервой.

Дама кофту поправляет, Только к Чубу повернулась

Не спеша, так размышляет: и душевно улыбнулась,-

«Кто ж за дверью там скребётся? голос внутренний пищит

В поздний час кому неймётся? и так сладко говорит:

Чья заблудшая душа -«Ты Солоха не взыщи,

у моёго шалаша?». Ты второй мешок тащи!».

Ну какое же тут будет

Открывает дверь и что же, состояние души?

писчий дьяк с опухшей рожей

перешагивал порог, Не прошло пяти минут,

дух сивушный приволок! снова стук уж тут как тут,

Дьяк-то дьяк, да ведь женатый, жалко Чуба позарез,

Детки есть, семья и хата, что поделать – сам полез.

ну обычный сельский дьяк, Чуб пыхтит, не так-то просто

вот подумай! Надо ж так! лезть в мешок с его то ростом!

Подогретый крепко дьяк, Успокоилось в углу,

огляделся кое-как, к двери вновь спешит Солоха,

приосанился привычно скоро утро, а к утру

и, к Солохе, прям в нагляк. сын придёт,

и грудь со вздохом

Вот ведь подлая душа, поднялась и улеглась.

(не получишь ни шиша) «Кто стучал? Давай, залазь!»

так умело увернулась

и сказала, чуть дыша: Мать честная, Голова!

«Не спеши дружочек мой, Вот кого уж не ждала!

иди рожицу умой, Может просто обозналась?

причешись, пригладь бородку, Как во сне слышны слова:

будем ужинать с тобой». «Здравствуй милая Солоха,

будь ты ласка – это Я,

Ужин с ней не состоялся, скромный сельский Голова!

снова громкий стук раздался, Свет горит в твоём окошке,

с дьяком тут случился шок дай зайду, подумал Я.

к чёрту сам залез в мешок.

Беспокойно встрепенулся И усищи поперёк,

и к соседу потянулся, нос картошкой, котелок

всё ощупал: Хвост и гриву, с головы степенно сдвинул

ноги, голову, рога: оселедец пригрубил,

«У кого ж ума хватило стул ногой к себе придвинул,

посадить живьём козла?» сел довольный, протрубил:

«Я пришёл к тебе Солоха, Здесь Вакула отошёл,

полюбить тебя готов, взглядом комнату обвёл

если всё пойдёт неплохо и увидел два мешка,

нарожаешь мне сынов». доверху набитых туго.

- «У тебя же есть жена». Приподнял с большой натугой,

-«Разве? Что же это я? а ведь слыл кузнец притом

Неужели с перепоя очень крепким силачём.

позабылася она?».

«Разве ж ты колядовала?

(«Голова» – не часть скелета, Что в них? Мясо або сало?

что в плечах сидит впритык, В килограммах и не счесть,

на украинском всё это, нам вдвоём за год не съесть!».

если же на наш язык,-

«председатель сельсовета», И Солоха испугалась,

не какой-то там мужик). перед сыном оправдалась.

«Завтра праздник ведь большой,

В пятый раз тут стук случился, я тут в хате прибирала,

Голова в мешок забился, всё ненужное собрала,

а за дверью, вдруг, слова: запихала в те мешки.

«Да открой мне дверь скорее, В кузню их уволоки!».

ну и крепко ж ты спала!».

Сын послушный тут же встал,

Сын пришёл домой сердитый, мешки туже завязал,

красный весь, как будто битый. вскинул, крякнув, их на спину

Своей суженой Оксане и из дома зашагал.

руку с сердцем предложил, Он идёт, конец уж ночи.

стать женою попросил. Вот и речка, нету мочи

А в ответ услышал вдруг: дальше груз такой таскать,

«За тебя пойду мой друг, видно стал ослабевать.

лишь тогда, когда достанешь,

к свадьбе нашей мне представишь Бросил в снег свою он ношу:-

черевички спец. покроя, «Может быть я здесь их брошу?

были что б меня достойны, Ведь до кузни ой-лю-лю!

и они должны искриться, Прорубь рядом, утоплю!

как у нашей у царицы!». Нет в реке больших заторов,

унесёт их быстро в море».

-«Красотой своей зазналась,

Надо мною издевалась. Чёрт те мысли прочитал,

Тоже мне нашлась царица,- диким криком закричал

- в колесе кривая спица!». и ногами так задрыгал,

И, в сердцах, рукой в мешок! что мешок в снегу запрыгал.

Чёрт подпрыгнул на вершок. (Бедный дьяк, ему досталось,

в теле места не осталось,

чтоб без шишки, будет знать,

как с Солохами гулять).

Рот Вакула приоткрыл. Если всё исполнишь в срок,

Вот так мусор, удивил! я сниму с тебя оброк,

Вдруг кузнец наш догадался, твоему начальству в Ад

подошёл и рассмеялся. напишу письмо – расклад,

Бечеву он распустил, приукрашу все грехи

в мешок руку запустил, так, что адские верхи

поискал, нащупал хвост. твоей службе будут рады

- «Ну, иди сюда, прохвост!» и дадут тебе награду.

Ну а нет – тебе всю жисть

Зная чёртову науку, на спине меня возить,

наш кузнец решил на руку, да ещё для службы спорой

хвост покруче намотать, прицеплю на ноги шпоры!

а другой стал выпускать

всех любовников Солохи. Ну, не буду вас держать,

Начались тут ахи, охи. напослед хочу сказать.

Чёрт исполнил всё и в срок,

Здесь я должен извиниться, снял Вакула свой оброк,

с ними нам пришлось проститься, даже щедро расплатился,

у Вакулы план созрел. дал ногой такой пинок,

Чёрта по уху огрел, еле ноги уволок.

так, что искры полетели.

Он решил добиться цели! Взял Вакула черевички

и пришёл к Оксане лично.

-«Слушай бес, ты нагрешил «Вот возьми» - сказал Вакула,

и ошибку совершил, та на них и не взглянула,

на моей спине широкой, вся в слезах к нему прильнула

ты проехаться решил. и сказала: «Брось их в бак.

Ну, так вот, я на три дня Я люблю тебя Вакула,

превращу тебя в коня, за тебя пойду и так.

отработаешь по полной,

и смотри ты у меня! Сильно, знать, они любили,

долго, счастливо прожили.

А задачка не простая,

предстоит нам, не блуждая, Эту сказку про невесту

в Петербург быстрей лететь, мне читали ещё в детстве,

за три дня должны успеть: её Гоголь написал,

На приём попасть к Царице, я ж, как мог пересказал.

красотою насладиться,

черевички попросить

и Оксане подарить.

Р.S. Одного лишь не пойму,

зачем чёрт украл луну,

сразу ж было здесь понятно,

спрятать некуда ему!

Хорошо, что в прошлу пору

Приключилась та беда,

Если б «счас», – заткнул в оффшоры,

И ищи её тогда...

**Давайте вспомним!**

80-летию, в прошлом совхоза,

а ныне колхоза им. Ю.А.Гагарина,

посвящаю эти строки…

Давайте вспомним тот непомерный воз везли,

всё как было, голодными, пять лет подряд.

с чем мы пришли Ну надо же, судьба какая!

и с чем уйдём,

зову на помощь Нельзя забыть нам те года,

старожилов, слезами, кровью залитые,

с их помощью сто семьдесят

мы всё учтём. уж никогда

не смогут вновь

Я прибыл к вам открыть глаза,

в конце семидесятых, чтоб осмотреть

когда целинное жнивьё, свою Россию.

сверкая золотом

и славой,

шло к закату, Я вас заставил побывать

а жизнь в недавнем прошлом,

нам ставила своё. грусть скрывая,

что бы никто не мог сказать,

Совхоз с тридцатых, тем мелким, пошлым

трудных начал, прикрываясь,

по существу что это было и прошло,

ещё «юнцом» другое время, мол, пришло.

нацелен был

он на задачу: Да, жизнь действительно другая.

кормить страну. Но каждый год, в начале мая Шёл на подъём! я к стеле снова подхожу,

минуту грусти отдавая,

Но полной грудью наш совхоз и бесконечно вопрошая:-

Вздохнуть не смог, - злой рок вмешался, да будет ли войне конец?

он с тучей горя, с морем слёз, Ведь там лежит

войной священной оказался. и мой отец.

Семьсот мужчин ушли на фронт, Но возвратимся в те года,

страну от гибели спасая, когда подсохшая беда

взвалив стахановский почин людей устала убивать,

на плечи близких и, рыдая, и мирный труд сумел опять,

от безутешных тех утрат, надежду в людях пробудить

их жёны, дети старики, и вновь совхоз свой возродить.

и телом и душой страдая,

Он крепким стал к котельной новой подводили,

и полным сил, для отопленья новый путь.

тогда совхозный К домам энергию тянули,

люд решил: - чтоб нам жилось

не только план не «как-нибудь».

свой выполнять,

свой образ жизни Всё перечислить не пытаюсь,

поменять! не хватит сил моих друзья.

Переработкой увлекались,

И вряд ли мы мы строили свои цеха,

теперь забудем, сыр-цех, колбасный, маслобойку,

когда пугая вороньё, и мельницу и масло-цех,

пришли в совхоз чуть-чуть поодаль зарождались

машины, люди, мехдойка и дробильный цех.

нам строить

новое жильё. В асфальт дороги паковали,

чтоб грязь не мучила село,

Бараки старые сносили. чтоб дети в туфельках играли

Многоквартирные дома и из сапог повылезали,

с удобствами нам возводили, шагая в школу иль в кино.

достойно чтобы люди жили.

После работы чтоб могли Мы верили, что в новой школе

в горячей ванной детишкам знанья получать,

пыль смывать, чтоб Родине потом отдать

и новый день своим трудом почёт и славу.

опять встречать. Мы так гордились за державу,

С хорошим, бодрым что на словах не передать!

настроеньем

к своей работе приступать. Мы верили, что наш дворец

наполнят разными кружками,

Росли всё выше что шляться из конца в конец

стены школы, нельзя с умелыми руками.

дворец культуры,

детский сад, Мы знали, наш совхоз ударен,

гостиница и контора просто не к лицу,

зал столовой, и с громким именем - «Гагарин»

коттеджных улиц не к деревянному ж крыльцу

целый ряд. гостей своих нам приводить,

нам здесь работать,

Многоквартирные кварталы, дальше жить.

траншей безумный хоровод

и тонны трубного металла. Мы так хотели магазины

В совхоз пришёл водопровод, из тех трущоб повывозить,

канализаций сеть ложили в торговый центр переселить,

и претворяли быстро в жизнь.

О, как до этого мы жили, как смерч пройдёт над головой?

там, где росла одна полынь, Державу нашу, под проклятья,

совхозом баню возводили, совсем не «лучшие сыны»,

больницу, новый магазин. растащат мигом, в одночасье,

И пождепо и мастерские, заставят жить нас «по понятьям»

автогараж, второй подряд, из самой скверной старины.

склады храненья овощные.

Разрухе властной удивляясь,

В животноводческом ряду в живых остался наш совхоз.

построен целый комплекс зданий, Как прежде, был он несгибаем,

план государственных заданий но, часть имущества теряя,

чтоб было легче выполнять, сменил свой статус на «колхоз»,

построен дом животноводства. и опираясь на людей, их руки кованные

Всё было ясно, хоть не просто. славой, свой флаг и звание «Гагарин»,

Но мы же были не в бреду, он дальше, с гордостью понёс.

мы верой жили и сейчас,

мы твёрдо верим – верно жили! Но память наша не устала

И верно Родине служили, нам день и ночь напоминать,

с народом шли в одном ряду! как много здесь фамилий славных,

династий трудовых, а главно,

А людям стройки не мешали, любовь к Отчизне, честь и нравы,

ещё напористее стали совхоз нам помогал ковать!

за хлеб с природой бой вести,

на мясо молодняк растить, Всё, речь закончена моя.

вести борьбу за поголовье, И на прощание, друзья,

и план давать по молоку, хотелось вот о чём сказать:

стране на доброе здоровье, - - Судьбой единой, долгосрочной,

- совхозу в красную строку. Пузий Владимир связан прочно

Иначе, если всё сказать, с совхозом нашим, иль с колхозом,

мы, на заботу отвечая, для нас неважно различать,-

старались план свой выполнять. директор он иль председатель,

важней всем сердцем пожелать

Земель огромные массивы здоровья счастья и удачи

мы засевали все зерном, и коллективу и ему!

механизаторские силы

с зимы готовил агроном. Чтоб на пути вам всем встречалось,

В сезон чтоб, время сберегая, побольше славы, меньше бед,

засеять, вырастить и сжать. ведь ваша жизнь - уже ответ

Расти, пшеница золотая, на необдуманную слабость.

богатство наше умножая, Чтоб с каждым годом лучше жили,

нам есть что Родине отдать! с мечтой дружили - в этом суть.

К победам новым,

Кто думал, что пора лихая в добрый путь!

уже нависла над страной

и, всё народное сметая,

**Обида стариков**

Оренбуржье моё,

моя родина, мать и отчизна!

край пшеничных полей

и колючих седых ковылей.

Моя жизнь, как полёт

от рожденья, видать, и до тризны

отдана, без сомненья,

за лучшую жизнь и народ.

Не щадя живота,

для России богатство ковали,

нам платили гроши,

лишь бы Родина наша цвела.

Так за что же вы нас

обобрали, затем оболгали,

что неверно мы шли

и не те мы вершили дела?

Нам предложена жизнь

беспощадна, сурова, капризна

заставляет расстаться

с достатком, надеждой, мечтой.

Если б заново жил,

Вряд-ли смог бы, родная отчизна

я полезным остаться,

как в прошлой юдоли своей.

**Односельчанам.**

Живём мы с вами, земляки

на южных рубежах России,

где кочевые степняки

набегом буйным проносились.

Где повидавшая земля,

слезами, кровью залитая,

даёт, как дар, свои поля,

на них – пшеница золотая!

И озорные ветерки,

игравши в детстве ковылями-

-теперь седые старики-

-колышут хлебными полями.

Заворожённый я смотрю,

как клонит колос ветер южный

и славлю родину свою,

своё родное Оренбуржье.

**Последний день войны.**

Участники войны, А бабушка моя,

как мало вас осталось схватив меня в охапку,

огнём крещёных головку гладила

пламенных солдат. трясущейся рукой,

Бегут годки, твердила мне взахлёб:-

а на груди бывалой «Ты помнишь? Помнишь папку?

всё тот же блеск Ты жди его!

заслуженных наград. Я знаю, он живой!».

Гляжу на ордена Фронтовики,

и думаю устало, нет славы без печали,

«дай бог прожить награды Родины

вам жизнь без перемен», не зря, как жар горят.

и боль святого дня Вглядись, на орденах,

мне память подсказала, на всех твоих медалях,

как женщины слезинки

встречали этот день. материнские блестят.

Весенним днём Бокал вина

закончились все беды. должны мы выпить стоя.

Умишком детским я За наших жён,

никак не мог понять, сестёр и матерей,

как можно так, в те годы,

на светлый день «Победы», испытавших столько горя,

смеяться, и слёз, навеки

плакать в «голос» и рыдать. потушивших блеск очей.

Ведь двадцать пять,

погибших миллионов,

остались там,

в сырой земле лежать.

С победной вестью, мать,

белей стены белёной,

беззвучно

опустилась на кровать.

**Гитара, милая подруга!**

Гитара, милая подруга,

зачем печаль тебе нужна?

Зимой, понятно, воет вьюга

своей свирепостью томя,

но на дворе весна дымится,

в наряд цветной оделся май

и всё ликует, веселится,

лишь нам с тобой чего-то жаль.

Нам не вернуть тех дней прошедших

и ту, заветную весну,

и жар сердец, давно сгоревших.

задор и молодость мою.

Поплачь, поплачь моя гитара,

дрожа серебряной струной,

ты приглуши мне боль утраты

любви и радости былой.

**Я помню.**

Я снова на севере крайнем Я помню всё то напряженье,

и сердце так сильно стучит. в каком находился народ.

Тревогой и счастьем Я помню всю силу

всего прожитого душевного жженья,

мне с вами делиться велит. как к бою готовился флот.

Я помню сполохи чудные, Я вновь, всё как есть, проживаю,

забыть красоту их невмочь, Россию любя всей душой,

и тёплое лето, и Северный Флот,

и солнце в зените, как могу, прославляю,

и длинную зимнюю ночь. как будто я вновь молодой.

Я помню, как дружно мы жили

одною матросской семьёй,

и нежно, по-флотски,

всем сердцем любили

девчоночек, ждущих домой.

Я помню те волны лихие

с накопленным бешенством впрок,

как палуба пляшет

в объятьях стихии,

стремясь ускользнуть из-под ног.

Я помню, как в шестьдесят первом,

дробясь о скалу и причал,

по громкой наружной,

родной, корабельной,

Гагарина голос звучал.

Я помню тревожный тот ветер,

со вкусом Кубинских проблем,

и гул самолётов,

летящих на север,

стальной авиаторов шлем.

**Встречай село лауреатов!**

Посвящается 15-летию со дня

рождения Караванного детского

духового оркестра под управлением

Черникова А.Я.

Пятнадцать лет назад, И Оренбургский

здесь, во дворце культуры, межрегиональный

учитель Черников - патриотический

прекрасный музыкант, до боли, фестиваль

впервые усадил за партитуры под крики «браво»,

молоденьких талантливых ребят. гром аплодисментов,

со сцены наших деток

Никто тогда не знал, провожал.

как творческие муки

по капле приближали тот момент. Сегодня здесь,

Поселок ждал, в своих родных пенатах,

а маленькие руки мы день рожденья

до блеска начищали инструмент. праздновать пришли.

Своих детей,

И раннею весной, своих лауреатов

на светлый день Победы, встречайте, обласкайте,

свой старый инструмент земляки!

плотней прижав к губам,

оркестр духовой,

по школьному одетый,

свой первый марш

дарил фронтовикам.

Идут года, взрослеют музыканты.

И тропки в жизнь

свои искать идут.

На смену им,

такие же таланты

за ручку матери и бабушки ведут.

Их мастерство растёт,

ведут к успеху стопы,

и Оренбург

и Ялта - «Звёздный Крым»,

и в Сочи фестиваль -

«Надежда всей Европы»,

успешно покоридись молодым.

**Детские стихи**

Грачи.

На этой неделе грачи прилетели.

Хоть трудна была дорога,

старший грач прикрикнул строго:

- За работу! Дела много!

Помни сам, других учи,

да по-настоящему:

Наши чёрные грачи

птицы работящие.

Жаворонок.

Хохолком тряхнув спросонок,

пробудился жаворонок,

в жаворонке – песенка,

в песенке - чудесенка

с перламутровой росинкой,

с невесомой паутинкой,

с озерком, с берёзой тонкой

и со всей родной сторонкой!

Галка.

На заборе мёрзнет галка,

галку стало очень жалко,

я ей шарфик дать хотела,

галка – ф-ф-фыр и улетела.

Скворец

Раскрыв тихонечко окошко,

ребята слушают скворца.

Певца заслушалась и кошка,

с котёнком сидя у крыльца.

Гусь.

Мимо гуся пробегусь. Я того гуся боюсь!

А моя бабуся не боится гуся!

Почему же этот гусь не преследует бабусь?! -

- Песню помнят гуси, как жили у бабуси.

Сова.

Мудрейшая птица на свете – сова.

Всё слышит, но очень скупа на слова.

Чем больше услышит, тем меньше болтает.

Ах, этого многим из нас не хватает!

Воробей.

- Что не весел, воробей?

- Мало стало лошадей?

Трудно даже воробью

прокормить свою семью

Дятел.

Стук слева, стук справа,

отзывается дубрава.

Стук летит на всю станицу, -

это дятел клювом бьёт.

На траве сидят синицы;

Может им перепадёт?

Синички.

Милые синички,

ростом невелички,

так что жить, не тужить

могут в рукавичке.

**Верность**.

Галине Николаевне и

Фаине Михайловне, на память

о фестивале «бардовской песни».

Цветная Пустошь. 12 .06 . 2009 год.

Подружки верные мои,

свидетели минут нелёгких,

вы постоянно мне верны,

поддержка твёрдая для робких!

Вы взяли бремя на себя,

в меня уверенность вселяя,

что б, струны нервно теребя,

я пел, гитаре подвывая.

Не только пел, но ещё верил,

«прекрасна» музыка моя,

а если вправду вам поверю,

так кто же буду тогда я?

Но сердце всё же благодарней,

чем мой холодный старый мозг,

Вам дарит стих высокопарный,

сердечный, золочёный слог.

Наверно, только так и надо

всегда поддерживать, болеть,

иначе ни одной преграды

не сможешь в жизни одолеть.

**У нас чудные вечера.**

К 70 – летнему юбилею,

другу нашему, Фёдорову

Виктору Григорьевичу,

посвящаю.

На юбилей спешим мы к другу, Мы всё разложим, всё обсудим,

наш друг красивый, молодой, к «консенсусу» всё подведём,

а в голове все мысли кругом- за чашкой чая не забудем

что пожелать? Привет, какой? отметить спад или подъём.

Отметим, что трудом хорошим

Совсем не хочется банальных, богатства сроду не нажить,

красивых бесполезных слов, и фиг бы с ним, зачем нам «ноша»?

желать удачи, лет бесславных, Мы без неё привыкли быть.

хороших, нежных, добрых снов.

Мне так хотелось бы сказать, И семьдесят ещё не край,

чтобы любой сумел понять, о прожитых годах тужить.

что сказаны слова для друга, Послушай друг, довольно чая!

в них смысл прожитых долгих лет, Изволь бокал вина налить!

понятье, дружеский привет.

Желанье видеть постоянно За «вечера» хочу я выпить,

и жить, и в жизни быть желанным. на них мы сможем обсудить,

возможно ль здесь

Что с другом нас объединяет? в стране нам выжить?

никто нас тут не разберёт. И как, и сколько надо жить.

Он за грибами не желает,

рыбачить без меня идёт. Проблем хватает нам к услугам,

Я спать ложусь почти в четыре - ну, например, вот обсудить:

он в это время уж встаёт, «Кому нужны два старых друга,

лишь непогода в этом мире готовых Родине служить?»

в бараний рог нас вместе гнёт.

Уж очень острая проблема,

Здесь нет секрета. Для общенья уверен – сможем порешать!

у нас чудные вечера, (Супруга тычет мне в колено:

в них есть мечты и много света, - пора голубчик закруглять).

доверия на «многи лета»,

и каждый вечер, без сомненья, Что ж, закруглять, так закруглять.

намного лучше, чем вчера. Позволь дружище пожелать

большого, доброго здоровья

на много-много лет вперёд

удачи, счастья! Выпьем стоя,

(так хмель быстрей нас заберёт).

**Возьми-ка в руки эту книжку.**

Возьми-ка в руки эту книжку,

прочти и сразу всё поймёшь,

с такой поэзией в сберкнижку

положить трудно лишний грош.

Каким я был, таким остался,

хоть не орёл, а всё ж степной,

на старости к перу прорвался,

к мечтам с лохматой сединой.

Чем старше в жизни становлюсь я,

тем всё труднее и трудней

петь о любви, добавлю с грустью,

как много дряни рядом с ней.

Святое слово в побрякушку

низвергли юные друзья,

им называют те «игрушки»,

сказать стесняюсь даже я.

Из всех работ я ненавижу

«работу» Ксении Собчак.

Так разложить святое в жизни

не сможет ни один …удак!

P.S.Читатель мой, прочти как хочешь

и не руби меня с плеча,

в последнем слове, среди прочих

вставь букву эМ, а можешь Ча.

**Ответ на вопросы.**

Так что же рассказать мне внукам, Литературу изучали.

когда ко мне придут гурьбой, Стихи и прозу наизусть,

залезть, пытаясь, все на руки, чтобы из нас потом рождались

вдруг спросят: - Был ты молодой? поэт, писатель, златоуст.

-Ты расскажи, вы так же жили, Возьмём, к примеру, сочиненье.

когда ты не был стар и сед? Чтоб образ матери раскрыть,

И в школу так же вы ходили? двенадцати листов тетрадных

И без конца,- вопрос – ответ. могло нам просто не хватить.

Так что же добрый мой читатель Сейчас, ребятки, всё сменилось

я должен детям рассказать? и власть богатая пришла.

(Я так прошу тебя Создатель, Вся жизнь в России изменилась,

не дай мне в чём-нибудь соврать). вам облегченье принесла.

Мы тоже в школе все учились Теперь властям совсем не надо

и точно так же, как и вы, такие знанья вам давать,

старались, иногда ленились, чтоб вы Россией управляли,

пятёрки были и «колы». достаточно лишь охранять.

И так же нас ругали мамы Программу школьную сменили,

за лень, за двойки, за дневник, экзамен заменил ЕГЭ,

учителя терзались с нами, Шпаргалками всё наводнили,

чтоб знаний свет в наш лоб проник. весь книжный рынок, Интернет,

Уроки дома мы учили и на экзаменах не нужен

в упор по два иль три часа, ваш обстоятельный ответ,

и, чтоб мы больше не забыли, (план действий ваших так заужен)

родительские голоса вам подчеркнуть лишь «Да» иль «Нет».

вопросами нас изводили

ещё на добрых полчаса. Для сочинения не надо

двенадцати больших листов

И математику и Русский листочку одному все рады,

и физику и даже Deutsch, поставят «пять», ответ готов.

старались знать и все нагрузки

должны мы были превозмочь. Ребята, у такой учёбы

есть очень пагубный изъян,

Мы все предметы изучали запас словарный низкой пробы,

не для того чтоб «дань отдать», чуть больше, чем у обезьян.

чтоб в институты поступали

и все науки изучали, Хоть грустно, всё же я отмечу,

чтоб Государством управлять! что большинство из вас читать

и наслаждаться русской речью И, поскитавшись от души,

совсем готовы перестать. (никто не хочет юных брать)

диплом в сундук, и, за гроши

Замете, если вы хотите идут богатых охранять.

мне что-то быстро рассказать,

от слов ненужных, «паразитов», Так поселилось над Россией

рассказ ваш вынужден страдать сплошное, мерзкое ненастье

и вам приходится активно и охраняют молодые

себе руками помогать. у них же, краденое счастье.

А это значит, не хватает Всё, что хотел я вам сказал,

красивых, сочных русских слов, другого просто не поймёте,

и мозг ленивый отдыхает, кто нашу родину предал

трудиться, думать не готов. я расскажу как подрастёте

Что вам ещё сказать приватно? Как горький пьяница украл

Приятно мне о том сказать, богатства целого народа,

образование бесплатно «Ворам в законе» всё отдал

должны мы были получать. разрушив фабрики, заводы.

В любимой школе педагоги, Как «Либеральная Россия»,

и в ВУЗах педагогов рать, богатств народных хапнув впрок,

с душой учили нас, как боги, всего за год, в сортир спустила

совсем не чувствуя тревоги, страну и весь военный блок.

с учеников копейку брать.

Тогда имели мы законы,

права, (их люди свято чтут)

имели право мы на отдых,

имели право мы на труд.

А это значит, без печали

образованье получив,

работу тут же получали,

«подъёмных» денег не забыв.

У вас, к концу образованья,

(диплом ты сможешь получить)

начнутся горькие скитанья,

работы нет. А как же жить?

**День победы.**

День Победы! День триумфа и печали.

Как бы мне вам поточнее рассказать,

как его в то время женщины встречали,

то, смеясь, то, продолжая вновь рыдать.

Моё сердце, на них глядя, так сжималось,

кто прожил всё это в жизни, те поймут,

я был маленький, и мне тогда казалось,

мама с бабушкой сейчас вот-вот умрут.

Всё село, когда солдаты возвращались,

наполнялось смесью радости с тоской,

матери с надеждой озирались:-

«Может быть и мой ещё живой?»

Шли года, они всё ждали, ждали: -

«Чует сердце, он ещё живой.

Где-то далеко, ему мешают,

не дают вернуться к нам домой!»

Ждали каждый день и не теряли,

ни надежды робкой, ни терпенья.

Раненым, убогим помогали.

«Сыну на чужбине» во спасенье.

Ветераны! Вы прошли все дали

сквозь огонь, народ вас свято чтит,

ведь на орденах и на медалях

слёзка материнская блестит.

Павшим не узнать, как умирали

матери убитые тоской.

Губы до последнего шептали: -

«Сын вернётся, верю, он живой!»

**Отцов, погибших, не забудем!**

Мне муза вновь нужна.

Дай сердцу вдохновенья,

мне нужен непростой,

разящий, точный слог.

Чтоб своего отца,

погибшего под Ельней,

я помянуть с душой

хорошим словом смог.

Я помню, мать сидит

и держит похоронку,

а слёзы ручейком

стекают ей на грудь.

«Отец твой, сын, погиб»,

и тихо так в сторонку:

«Одним годком,

закончен счастья путь».

Мы дети той войны,

и матерям погибших,

покойным и живым

даём прямой обет:

- Отцов своих родных,

нас грудью защитивших,

пока сердца стучат,

мы не забудем, нет!

**Здесь должны лежать сугробы.**

.

Новый год Не Иран,

совсем уж близко, не Аргентина,

снега нет, не Эллады

черна земля. острова.

У ворот, Здесь буран

не зная риска, по всем равнинам,

стайка глупых здесь

воробьят. великая страна!

И резвятся, Здесь должны

веселятся, лежать сугробы,

крощки дым из труб

мерзлые гребут, идти стоймя!

не могу я Здесь страна

притворяться. особой пробы -

Снег хочу я, Русь здесь,

в этом суть! Родина моя.

Для России Больше снега -

этот праздник - больше хлеба,

словно песня красивей

для души. сады цветут.

Жаль смотреть, Жизни нет

как на морозе для нас

ель озябшая без снега.

дрожит. Снег хочу я,

в этом суть!

**Моряки – народ особый.**

Полным ходом режет волны Он обнимет, поцелует,

наш корабль боевой, а потом, наверняка,

из тяжёлого похода ей предложит напрямую

возвращается домой. стать женою моряка.

Тихий свист, гудят турбины, И девчонка согласится.

прибран к месту такелаж, Ей придётся привыкать,

как упругая пружина, муж – моряк, он страж границы,

дружный, флотский экипаж. ей на долю – ждать и ждать.

«Малый ход!» и «Стоп машина!» Моряки народ особый,

(Командир видать лихой) склад души у них такой:

чётко, в раз «притёр» махину, от подруги рвутся в море,

он к плавпирсу. Не впервой! в море – рвутся все домой.

И матрос сошёл на берег, Не горюй, краса-дивчина,

весь наглажен, в два ряда, и напрасно слёз не лей,

словно звёздочки белеют он любовь хранит любимой,

на бушлате якоря. верность – Родине своей!

Бескозырочка подшита,

лента золотом блестит,

на ботинках ни пылинки,

в общем, строгий флотский вид.

Сразу видно, что гордится

своей формою морской.

Значит в курсе всех традиций

Русской славы боевой!

Его девушка встречает,

на свидание спешит,

она верит, не обманет,

он любовью дорожит.

**Голубой огонёк.**

Голубой огонёк, И десятки мостов

в нашу жизнь ты как чудо ворвался, перекроют овраги и реки,

заполняя жильё и тоннели пробьют

и плавильные печи теплом. неприступные с виду хребты.

Ты России помог, Средь холмов и цветов,

чтоб быстрей век прошедший умчался, как победная песнь человеку,

проскочил в забытьё, к небесам задерут

вместе с вечно коптящим сырьём. свой каркас буровые станки.

Чтоб зажечь огонёк, И на юг, на восток

рук рабочих нам нужно немало, и на запад, в седую Европу,

чтоб Россию согреть, по стальному пути,

подавай нам большой легион. наполняясь упруго добром,

И профессий набор, голубой огонёк,

нам десятка убогого мало, разным странам, народам далёким,

подавай нам профессий - как привет теплоты

приличный «товарный вагон». направляет Российский Газпром.

За геологом вслед,

тянут трассу рабочие руки,

не пугает их степь,

рек разливы, холмы и пески.

Их попутчики – снег,

злые гнуса таёжного звуки,

затяжные дожди,

продувные насквозь степняки.

**2010 год**

**Год две тысячи десятый**

Год две тысячи десятый Осерчал Мороз Иваныч,

нам запомнится с тобой, поясочек затянул,

но не счастьем, всем понятно, посох взял, тулуп (ведь на ночь)

лютой, жёсткою зимой. поперхнулся вдруг, чихнул.

Сколько лет нас всех пугали: Так чихнул, что туча снега

- Потепление идёт, поднялась под небеса,

ледники вот-вот растают, в жаркой Африке осела.

берегись тогда народ! Для туземцев – чудеса.

Океан на сушу хлынет, А служивый: - Вот невежда!

это вам не у реки, Что творишь ты? Ё – моё!

хоть налево, хоть направо У туземцев из одежды

поплывём как чурбаки! лишь мочалка да копьё!

Поползла молва с натугой, Лучше брось снежку в Канаду,

то сгущаясь, то дробясь, им подкинь сугроб, другой.

до Великого Устюга Игры ведь.

потихоньку доплелась. - Учить не надо!

Не до них. Район не мой!

Услыхал ту весть служивый,

сторож старенький, седой: И полез, кряхтя, на гору,

- Как же так? И торопливо чтоб владенья оглядеть,

побежал в хором трусцой. посмотреть кто в эту пору

от жары решил потеть.

- Слышишь ты! Мороз Иваныч!

ну, вставай же ты, байбак! Вот якуты, там монголы,

Как залёг весною на ночь здесь живут сибиряки,

всё не выспишься никак! все одеты в шапки, шубы

и пуховые платки.

Вон включи-ка «телеоко».

Все правительственные СМИ Всё в порядке в Оренбурге,

говорят, что быть потопу! снега нет, но холодно,

Ты народ оборони! нет его и в Петербурге,

всё кругом черным-черно.

Ну, с богатыми понятно,

в яхтах, лодках, катерах. Надо ж так, проспать вглухую,

А простому? Неприятно (чертыхнулся на себя)

плавать сидя на бобах! ладно, я сейчас подую

и прикроется земля.

Дело мастера боится, Ты гляди, «совок» упрямый,

дунул раз и снег пошёл, что казахам натворил,

заклубился над Россией ты мороза, «окаянный»,

снежный теплый капюшон. в шестьдесят им отпустил.

Мысли вновь бегут к потопу, А в России, что творишь ты?

- так откуда ж слух идёт? Можно-ль, родину любя,

Глянул вправо, а в Европе проморозить в хатах стены,

наводнение идет. заморозить погреба?

Много спишь, Мороз Иваныч! Все сараи проморозил,

где должна лежать зима, губишь птицу наповал.

как весной, водичка напрочь Для людей ты, как заноза

затопляет берега. в мягком месте сразу стал!

-Ну, не быть! Не быть такому, Сколько бед несёшь народу,

что б зимой народ тонул! (в русских сказках ты любим)

Стукнул посохом об гору, губишь скот, людей, природу

по земле разнесся гул. хладнокровием своим.

Гул идёт по всей округе, - Помолчи, старик нескладный!

далеко, за сотни вёрст, И под руку не гуди!

а за ним волной упругой - Мне февраль «достукать» надо,

сокрушительный мороз. да и март там впереди!

Злой мороз, мороз трескучий, Чтобы люди прочно знали,

всё сжимается, трещит. лютый холод жив, при мне,

-Вроде б хватит уже мучить? чтобы летом не зевали,

А Иваныч знай, стучит. а готовились к зиме.

- Что ж ты делаешь, пройдоха? Что б запомнили навечно,

Ты, надысь, не заболел? что могу я так поддать,

У монголов скот «угрохал». о «глобальном потеплении»

Пятьдесят для них – предел! можно будет лишь мечтать.

Посмотри на Украину, И стучит железный посох

там, где не было зимы, с середины декабря,

Запорожье, Крым, Снежное весь январь, февраль «отгрохал»,

льдом, как в тундре поросли. марту, пальчиком грозя.

Люди падают, ломают Вывод? Вывод всем понятный,

руки, ноги, черепа. судим лето по зиме,

Головой ты, все считают, год две тысячи десятый

с этажа не раз упал! может лютым стать вдвойне!

**Кадетам.**

Сегодня клятву вы даёте

не нам, для вас мы как родня.

Отчизне сердце отдаёте,

колени стягу преклоня.

А мы вам можем пожелать:

Какие б сложности не были,

сердца у вас должны стучать

любовью к людям и к России!

Что б в жизни честными вы были,

большими, светлыми людьми,

что б знаний в путь вы не забыли,

что б стали гордостью страны.

Желаем хорошо учиться,

дни в школе быстро пробегут,

берите всё, (всё пригодится)

что педагоги вам дают.

Цените школьные года,

не пропускайте время мимо.

Вам так захочется туда,

но жизнь, увы! Неумолима!

**Наше первое знакомство. 1985год.**

В 60 лет еще очень много забот,

А в 90 их значительно меньше,

И потому вино пьется легче,

Так ли это? Доживем – увидим.

С тобою встретились впервые Крутая, сильная машина,

на хлебной ниве днём осенним. Берём в штурвальные с тобой

На дальних рубежах мы были сынка Андрея, дочь Ирину.

И ты, и я на «Енисеях». Держись, коварный «Узловой»!

Сначала рожь мы убирали, Я информацию вам дам,

впервые видеть нам пришлось: что в наши бункера вмещалось

комбайны на валках стояли, три тонны двести килограмм,

а рожь нам вилами кидали. А в «Ниву» – полторы ссыпалось.

(На поле вышел весь совхоз).

Пока мы молотили рожь, И дней пятнадцать мы пахали,

машины в очередь стояли, как настоящие быки,

народ автобус наш увёз - удачу в лёт мы принимали,

и нет машин, их черти взяли. мы прорывались в МАЯКИ!

Нам дали поле ячменя, Потом всё сразу поломалось.

причём, с хорошим намолотом, Сначала рухнул вес зерна,

да только радовались зря, и с каждым днём оно легчало,

душа пошла с переворотом. с трёх тонн сползли на полтора.

Стоят в рядочках «Енисеи», Как в прошлый год,

Краснов стоит и Елсуков, к хренам, машины

в «буру» играем, жарко прея, исчезли вовсе из звена.

на фоне полных бункеров. Ну, мать твою, трясём судьбину,

начальство, жуликов кляня.

А «штурман» наш стоит на крыше, И начались по полю скачки, -

от солнца глаз прикрыл рукой комбайны полные зерна,

и озирает всю «границу», на самой полной передаче

ну, нет машин, хоть волком вой! на ток неслись опорожнять

Но вот! На следующий год Мы шум подняли и узнали,

нам новые комбайны дали. с весов, украденным зерном,

«Дон тыща двести», «гидроход», машины наши ж заполняли

и мы как бублики сияли. и вывозили в тайный схрон.

Тот «схрон» нашли, в приход включили,

всё быстро, в тот же самый день,

и солидарно разделили.

Досталось всем, кому не лень.

Но вот что дальше получилось,

у нас украденный товар

достался всем, (кому не снилось),

он не достался только нам!

Такую практику гнилую

детишки наши там прошли.

Ту эпопею «Узловую»,

навек запомнили они.

Так начиналась наша дружба.

И я зарок исполнил свой,

какая б ни была там служба,

но в «Узловой» я, ни ногой.

Все двадцать пять мы дружно жили

Неплохо семьями дружили.

В твои, Валерий, шестьдесят

Пришли тебя, дружок, поздравить,

Поесть и выпить, что ж лукавить.

Позвольте нам бокал поднять

и юбиляру пожелать

здоровья, счастья и достатка!

Чтоб в доме этом был уют,

чтоб чай всегда здесь пили сладкий,

вино пусть крепким подают.

Мы Вам с Тамарой пожелаем,

Любить друг друга и жалеть.

Чтоб вас заботой окружали,

причин чтоб не было скорбеть.

Чтоб вас всегда любили дети,

чтоб выполняли ваш завет,

удачи вам на этом свете

и долгих, долгих, долгих лет

**Дон «Тысяча двести».**

Так начиналось наше знакомство.

Эпизод из жизни...

Валера, помнишь ту затею? Мы шум с тобой тогда подняли

С кабиной светлой типа самолёт, И склад подпольный тот нашли,

Он с молотилкой был от «Енисея», сто восемьдесят тонн изъяли

А бункер Дона «Тысяча пятьсот». и оприходовать смогли.

На этих новеньких машинах Зерно обмеряли, сличили,

мы снова встретились с тобой, включили склад в большой приход

на хлебных бедненьких массивах и по комбайнам разделили,

бригады дальней «Узловой». Как «солидарный» намолот.

Боками красными сверкая, И кто частенько был в ремонте,

машины наши, как быки, опаздывал, с похмелья был,

нас весом хлебным увлекая,- все выиграли в намолоте,

тащили в передовики. лишь мы с тобой пошли в распыл.

Штурвальными у нас ходили Вот так, невзрачный наш Акош,

Андрей с Ириной – «Кто-кого» тогда весами заправлявший,

и нас с тобой объединили в судьбе наделал нам дебош,

в одно семейное звено. нас к выпивохам приравнявший.

Три тонны двести килограмм К вам обращаюсь, молодёжь,

отборной, золотой пшеницы в своих прекрасных устремленьях

стекалось с поля в бункер к нам, не забывайтесь, есть «Акош»,

мы торопились разгрузиться. и был и будет, к сожаленью.

Неделю шли мы к носу-нос А мы с Валерием с тех пор

и догоняли Бондаренко, поравнодушней стали к славе,

догнать его был не вопрос, намолотив зерна в упор,

нам оставалось уж маленько. часами, мирно транспорт ждали.

Но что-то возле нас сменилось, Лишь наши дети не сдавались,

пошло, вдруг, задом наперёд понять нас трудно молодым.

и вес зерна с трёх тысяч двести - Ну где ж машины – психовали,

упал до тонны девятьсот. - с утра до вечера стоим!

И как бы мы не набивали И сердце жалостью сжималось.

свои большие бункера, Ну как детишкам объяснить?

сегодня вес мы получали Ведь в старину ещё считалось,

немного меньше, чем вчера. что плетью обух не разбить!

К чему веду я свой рассказ?

К тому, что всякого хлебнули,

и, может быть, ещё хлебнём,

но мы душою не согнулись.

Мы линию свою вели,

как наши предки завещали,

детей рожали и растили,

от всех невзгод оберегали.

Глазами полными слезы,

молились мы, когда болели,

и сколько нервной суеты,

пока учились и взрослели.

И их черёд уж настаёт

брать в руки все бразды правленья,

им выбирать, идти вперёд

и помнить наши наставленья.

И вам с Тамарой пожеланье

счастливых, долгих-долгих лет,

здоровья, благ и процветанья,

чтоб от друзей вам был привет.

Чтоб дети крепко вас любили,

не допускали бы забвенья,

чтоб внуки за руки водили

дарили радость, вдохновенье.

Вам жить , надеяться и ждать,

Быть может хватит им уменья

Стальной тот обух раздолбать

Своею плетью дерзновенья!

Бокал вина мы поднимаем

за молодые шестьдесят,

при этом мы не забываем,

что в девяносто, говорят,

хмель достает куда, как крепче,

пронзает аж до самых пят!

**О счастье говорят (**Песня)

О счастье говорят:

«Надолго поселилось в этом доме»,

не верьте никому,

так призрачно оно.

И много лет подряд,

на сотканном рутиной сером фоне,

ни в сне, ни наяву,

не видишь ты его.

Припев: Милая моя,

с тобой не чувствуешь тревоги.

Милая моя,

с тобой судьба не так вредна.

И радость редких встреч,

и расстояний дальние дороги,

не раз, не два

пройду с тобой любимая моя.

А жизнь идёт вперёд,

просеивает нас как через сито

и сыплет пыль судьбы,

страданий и невзгод.

Но полоса пройдёт,

когда тобой всё будет пережито,

в изящной простоте

откроется оно.

Припев:

**Поздравление**

Фронтовики!

Сегодня мы пришли

Вам поклониться

Низко-низко в ноги,

Сказать, что помним,

Не забыли мы,

В пять лет длины

Военные дороги.

Сказать о том,

Что праздник боевой,

Навек покрывший Русь

Бессмертной славой,

Страданьем и огнем,

Отвагой фронтовой

И смертью молодых-

Оплачены державой.

Сказать о том,

Что память скорбных дней,

О павших в той войне

В душе не умирает.

И так жива,

Не может быть живей,

Кто хоронил,

Те крепко это знают.

Мы помним и живых,

Ваш подвиг огневой

И вашу беззаветную отвагу.

Уже не молодых,

Но дух ваш боевой

И этому, поверьте,

Все мы рады.

И ваша жизнь,

И опыт боевой

Для молодых

Он нужен как гранит,

Вы дороги для нас,

Мы любим Вас седых

И пусть Господь

Подольше Вас хранит.

**Хронологическая поэма, в четырёх частях с «выкрутасами».**

Мы поздравляем с днём рожденья

Черникову Тамару Михайловну!

**Часть первая- вступление**

|  |  |
| --- | --- |
| Земля, как будто, с курса сбилась  и к солнцу близко прислонилась,  под 50 на солнцепёке,  в тени под 40 – быть беде!  Сижу я в комнате, в воде  и думаю про всех зловредно:  напомнить нам совсем не вредно,  забывшим бога не в нужде,  как после смерти будет нервно  сидеть в аду, в сковороде!  Вот так, мучительно страдая,  диванной позы не меняя,  я мог бы много сотворить,  (да время уж утят кормить).  **Часть вторая – сравнение**  Видать мы вправду измельчали,  Все нам не эдак и не так,  а наши предки не стонали  назад лет этак пятьдесят.  Трудились, жили и рожали,  Ребят рожали и девчат.  В такой июньский жаркий день  в Союзе родилась Тамара.  Не та, что в башне, теша лень,  бокал вина в руках держала,  и, совращая пастухов,  служивых, купчиков никчёмных, | А наша, русская Тамара,  на одна из тех, чей труд ударный рода верная раба,  был показательным всегда.  Одна из тех, чей труд так важен,  искусство знать, детей учить.  Из тех, кто не моргая глазом,  хоть петь, хоть хоровод водить!  (Всё это будет впереди,  пока она ещё мала).  **Часть третья – обольщение**  А девочка меж тем росла  И красотою наливалась,  Себя в учебе обрела,  Бал выпускной и ВУЗ и  радость,  все катит славно, чередой,  гоня удачу пред собой.  О! Эти девичьи мечты!  Их сладость как всегда  коварна,  прекрасный принц, цветные  сны,  уводят в мир любви Тамару!  Увы! Ответственный момент  любовных снов едва  начался,  наш Оренбургский джентльмен  в Ташкенте прочно подвизался. |

испив до дна, уж неживых, Увидев, Черников Тамару

в дар Тереку пускала в волны. уже не может упустить,

и тут он начал «Тары-бары»,

Про ту Тамару ты забудь, к её сердечку путь мостить.

её мы вспомним под гитару,

я речь веду, не обессудь,

про нашу, русскую Тамару!

Ох, эти хитрые уловки И пусть Тамара не княжна,

мужской любви и суеты, но здесь, сейчас- царица бала,

заботы нежной и сноровки и чтоб она ни пожелала,

по части женской красоты. что б всё по праву обрела.

Напрасно мечется Тамара, Чтоб счастье Вас не покидало,

пред нею камень, три пути: чтоб дома был всегда уют,

Налево – плакать, вправо – выть, здоровья всем всегда хватало,

а прямо -Толика любить. любовь и радость жили тут.

Ну, плакать вовсе неохота, Прошу хрустальные бокалы,

тем паче вправо – волком выть! как можно выше приподнять,

Глядь, вроде Черников с заботой, за нашу, русскую Тамару

должна Тамара уступить. испить до дна, не оставлять

ни капли слёз, ни капли горя

И стали жить да поживать, и именинницу с любовью

добро, конечно, наживать. наш тост попросим поддержать

Двух дочерей на свет родили до дна! Штрафных не наливать!

и, в общем, счастливы все были.

**Часть четвёртая – похищение.**

Но Черников смотрел вокруг,

«пришёл момент» - решил он вдруг.

пора ташкентскую семью

умыкнуть в знойный Оренбург!

И наступает здесь момент,

сейчас, наверно, кто-то скажет,

что Караванный не Ташкент.

Чем не Ташкент? пускай докажет!

Ну да, народу здесь поменьше,

зато такой же хлебный край,

жара, пожалуй, здесь похлеще,

а жизнь спокойней. Чем не «рай»?

Друзья, работа – всё в наличьи

(Жена кивает головой -

пора, мол, соблюдать приличье!

Концовку дай и рот закрой!)

Действительно, настало время

гостям и близким объявить,

что к героине в день рожденья

с утра мы начали спешить.

**Крым**

Стою на крымском берегу, Грехи лишь море искупает,

стараюсь всё окинуть взором. блестящей чистотой дразня,

Я на горе, что будто на бегу оно так ласково встречает,

застыла, наклонясь над морем. в свои объятия маня.

А под ногами жухлая трава, Забрызгает и заплескает,

сотлевшая живьём от жара, блаженство даст в теченье дня.

заденешь – рассыпается во прах, И все довольны пребывают.

не выдержала бедная загара. В восторге все, и даже я!

Лишь можжевельника кусты

скукожились, зажав ветвями,

семян своих зелёные плоды.

Акации поникли головами.

Передо мною ровный горизонт,

сливается тайком там небо с морем,

а сзади пораскинулся во фронт

далёкий городок на взгорье.

На фоне горного массива,

он тяготеет больше к перевалу.

Одной лишь улицей спускается к заливу,

другой – до крепостного вала.

А вот в долине жизнь другая.

Кругом строительство идёт.

В основе – яма выгребная,

отсутствует водопровод.

И, если нету ветерка

в зажатой горами долине,

душок идёт от Судака,

подобный пареной калине.

Из всех приморских городов

не «тянет» он в разряд «элитных»,

тягаться с ними не готов,

пороков много явных, скрытых.

**Путешествие 2010 года.**

Терпенье прорвано, и радостно сказать:

«дожали» небеса, «Ну, здравствуй Запорожье,

дала природа сбой, великого Днепра

в России пахнет дымом. прекрасное дитя!»

И жаром сорваны,

(бывают чудеса) Чудесный городок,

мы всей семьёй весь ливнями умытый,

спешим на Украину. и трубы заводские

сегодня не коптят.

Нас в Запорожье ждут. С заботой, добротой

Нас ждут сноха и сын, весь зеленью укрытый,

и внук нас ждёт, деревья молодые

желанный и любимый. листвою шелестят

Радушье и уют,

затем поездка в Крым, Здесь знатные места

тропинка поведёт и связь времён здесь сходится:

в приморскую долину. Советский Днепрогэс,

жестокости войны,

И скорый наш состав а рядом «Сечь» жива,

Челябинск – Симферополь, казацкий остров Хортица.

не так уж скор, Легенда и прогресс

как бы хотелось нам, в наследство вам даны.

жары с запасом взяв,

всё потом переполнив, Мы были в Судаке,

упорно тащит нас плескались в Чёрном море.

к Днепровским берегам. Уж в прошлом Крым,

Сивашская коса,

Льёт по спине вода, летящий яхты бег,

от духоты мы пьяны, и след в днепровском створе,

кондуктор не спеша и лёгкие, косые паруса.

открыл нам дверь.

«Мы здесь! Сюда!» - Всё. Кончился лимит

Смеясь кричит Татьяна. прекрасных путешествий.

«С приездом Вас!» - В обратный путь

Сказал, обняв, Андрей. нам поспешать пора.

Гражданский долг велит

И в предрассветный час (одно из лучших действий)

что может быть дороже, приветствие вернуть

чем аромат утра Уралу от Днепра.

вдохнуть, впитать в себя

**Золотая осень.**

Ты приходишь тихо к нам, вся в золоте,

заставляя буйство замереть,

и давая всей природной молоди

дорасти спокойно и дозреть.

Лишь тебе природа подчиняется,

засыпает, сбрасывая лист,

и дождём землица наполняется,

чтоб готовить будущую жизнь.

Только ты спокойно, ненатужно,

к обновленью сможешь подвести.

Всё живое подготовить к стуже,

чтоб весною снова зацвести.

При тебе и люди убирают

урожай с полей, всё прячут в склад,

меж собой тихонько рассуждают:

«Осень золотая – просто клад»!

**Наш дальний вояж.**

Мы встали на вахту

последнюю в жизни,

собрали детей

на совет говорить,

о том, что мы внуков,

всегда виноватых,

на Чёрное море

решили свозить.

Никто ведь не знает

судьбы своей стёжку,

придётся иль нет

на мир им взглянуть.

Молчком посидев,

всей семьёй «на дорожку»,

без лишних примет

мы отправились в путь.

Сгоревшие степи

проносятся мимо,

Самара и Волга

остались вдали.

Вопросы таможни,

огни Украины,

осталось недолго

до крымской земли

А Чёрное море

волною тревожит,

качает, ласкает,

в объятья манит,

а мысли о доме

тихонечко гложут:

«Ну, как там без нас?

Знать совсем заждались».

**Осенний турнир.**

Осенним днём сидим мы в зале, А «юго-западный» всё дует

играем в шахматы вдвоём. и гонит, гонит черноту,

Мой внук конями меня жалит, людишек дождичком мордует

средь пешек прячусь с королём. и нагоняет дремоту.

А на дворе и дождь, и слякоть, - Откуда тучи вы приплыли?

и ветер брызгает в лицо, - Кого заставили страдать?

и утки перестали крякать, - Кого несчастьем наделили?

у кур аврал – одно яйцо. - Кому ещё хотите дать?

И чья-то бедная корова Ответа нет. Ставь шахматишки.

стоит печально под дождём, Продолжим, Вова, мы играть.

жуёт промокшую полову Во двор не выйдут ребятишки,

и лижет губы языком. «не лётный день» хочу сказать.

А на столбе сидит ворона,

(без сыра, негде его взять),

промокла вся: - Была б попона!

(Тогда бы фиг смогла летать).

Вокруг курятника голубки

летают стайкою кругом.

Про лето с болью вспоминают:

- Зачем дрались мы с петухом?

- Сейчас бы зёрнышки клевали,

и о жратве б не вспоминали,

и, безо всякой суеты,

могли бы гадить с высоты.

Кирюша с верху к нам спустился,

он там с компьютером возился,

повёл к окну и нас и мать

«пейзаж» осенний показать.

Как самогоном перегружен,

иль чей-то сын, иль чей-то зять,

припав к землице, шарит в луже,

пытаясь счастье отыскать.

**Речь юбиляра.**

Вы, гости милые мои, И первой, жизни догорит

друзья, подруги и родные - свеча возлюбленной Ирины.

все в дом сегодня мой пришли Мы помним, сердце как дрожит

напомнить времена былые. и этот запах стеарина.

Когда я молод, полон сил, Порядкам новым в жертву - братья

с глазами полными веселья, ушли из мира вслед за ней

раскинув руки, выходил от равнодушья, жадной страсти,

и приглашал отведать зелья. в миг перестроенных врачей

О! Как легко тогда мы жили, Большие были передряги,

всласть ели, пили и шутили, и наши главные «варяги»,

под звуки доброго баяна деля богатства всех общин,

плясали, пели, небыв пьяны. нам всем добавили морщин.

И нам казалось всем тогда, С тех пор, мне нечего скрывать,

что не иссякнут наши годы, из глаз исчезло то веселье,

такими будем мы всегда, мы сердце стали укрывать

как жизнь, как солнце, как природа. от нежелательных явлений.

И с нами живы ещё были Но вам мы рады, как всегда,

мой брат родной и Лиды брат, друзья, товарищи, родные.

Ирины звонкий смех ловили, И все сердечные слова,

грозы не чувствуя никак. и поздравленья столь живые-

Я говорю не «понарошку», мы принимаем, а в ответ

со мной всегда был нежный звук, своё старинное спасибо!

в Петровске – русская гармошка, Своё радушье и привет,

здесь, с «Баркаролой» - Полищук. и стол накрыт.(лишь нету пива).

Какой задор они давали, Какие ж добрые слова

и молодые голоса мне отыскать для вас друзья?

всем сердцем, мощно подпевали. Их просто нет, их нет в природе,

Взлетали песни к небесам! их просто чувствует душа.

Как расточительны мы были, А посему, прошу налить,

своей судьбы не зная строк, полней налить свои бокалы,

минут счастливых не ловили, за всех сидящих осушить,

здоровья не копили впрок. чтобы ни капли не осталось.

Тогда и знать мы не могли, И хоть восьмой десяток свой

что времена другие грянут, в коварной жизни начинаю.

что горбачёвской тетивы я первым пью бокал большой

уж лук предательства натянут. здоровья, счастья всем желая!

**Страсть или любовь?**

Ну, скажи мне друг сердечный, В выборе она свободна,

ты любил когда-нибудь я же, сколько было сил

той любовью, жаркой, встречной, свою линию, мужскую,

той, что страстью все зовут? твёрдо в жизни проводил.

Не кусал-ли губ до крови Знал, любви, заботы мало,

жуткой ревностью томим, это каждый может дать.

не пытал-ли страшной боли В женской долюшке рожалой -

головой, иль чем другим? ей опорой нужно стать.

Не кидался-ль с кулаками, И вопрос решится мутный,

когда видел взгляд «чужой», кто я, тот ли я «герой»,

не ходил-ли с синяками если ей с семьёй уютно,

от ударов злой рукой? как «за каменной стеной».

Не сердись, дружок, вопросы Но, любовью ли зовётся,

неспроста тебе задал, если что-то с ней, с детьми…

сам-то я такой «Любови» сердце кровью обольётся,

за всю жизнь не испытал. и немой сорвётся крик:

Не кидал я сковородок «Бог ты мой, верни здоровье

и посуду «вдрызг» не бил, детям, жёнушке – молю!

просто лаской и заботой Пусть живут на свете вольном,

я дивчину окружил. Забери взамен мою!».

Должен я тебе признаться, Слов любви поменьше, точно,

всё же был душой томим, произносит человек.

но не дал на свет прорваться но у страсти жизнь короче,

этим «шалостям» своим. у любви же – целый век!

Рассудил: Равны собою, Ты люби. И дети, внуки,

пусть решает, кто ей мил. знают точно – мать, отец,

И ревнивой болтовнёю своё сердце вынут в руки.

я её не изводил. Я устал. Словам конец.

Пусть сама она решает,

кто я? Дан ли ей навек?

может «сволочь проходная»?

Может честный человек?

**2011 год**

**Отсверкали фейерверки!!**

Отсверкали фейерверки, -Были там и «удалые»,

отгремел давно салют, приняв «крепкого на грудь»,

гаснут огненные «реки», не святиться приходили:-

приумолк похмельный люд. искупаться как-нибудь.

И уста их не творили

Всё прошло. Всё проводили, Славу Богу на века,

в разных стилях Новый год, а с восторгом выводили

Рождество, Крещенье. Смыли непотребные слова.

все грехи в купелях вод.

-Ну, понятно, молодые…,

От купели чинно, важно Не о том веду я речь,

люди стайками идут, речь о том, что пожилые

полотенцем сушат влажность, не пытались оберечь,

речь спокойную ведут. Не пытались надоумить,

что не к месту здесь хула,

Говорит один другому: что на Божием крещеньи

- Хорошо-то как, Степан! ждёт господь не те слова!

Возвращаемся к былому,

возвели господний храм! -Мат и ругань очень прочно

И купель не просто прорубь - пронизали весь наш быт,

пропилили лёд «крестом», униженья, ложь, порочность

и с молитвой освятили людям гибелью грозит.

под Крещенский перезвон! А без веры, по-любому,

благодати Божьей нет,

- Так-то так – сказал степенно, возвращение к былому

говорившему – Степан. не грозит нам много лет.

Только помни непременно,

что Урал не Иордан.

Я заметил, как с молитвой,

пожилой святился люд,

холод режет словно бритва,

руки быстро подают.

**Ах, какой свирепый ветер!**

Ах, какой свирепый ветер,

дождь и снег летит.

Ах, какой тяжёлый вечер

предстоит прожить.

Помню дни совсем иные,

тройки жеребцов.

Мчатся санки кошевые

в звоне бубенцов.

Раздувая жарко ноздри,

«стелят» рысаки,

веселы, хмельны и бодры

в санках седоки.

Бьёт в лицо, в глаза и уши

подкопытный град,

и за шиворот струится

с шапок снегопад.

Мысли ясны, души чисты,

в сердце нет греха,

и в экстазе гармонисты

рвут свои меха.

Песни льются удалые,

голоса звенят,

в снежном вихре, как шальные,

троечки летят.

Звук гармошек так неистов,

(пропади беда!)

с тёплых пальцев гармонистов

капает вода.

И ни снег, ни сильный ветер

жизни не мешал,

что ж сейчас так тяжек вечер?

Видно старый стал.

**Вдвоём.**

И снова мы вдвоём,

дружок ты мой сердечный,

уж сорок лет,

как мы с тобой на «ты».

По стопочке нальём

Российской «молодечной»,

что б путь освободить

потокам доброты.

И пусть за столько зим

мы всё обговорили,

и нет нужды

всё снова ворошить,

мы молча поглядим

в глаза давно родные,

в лучах их теплоты

нам легче станет жить.

**Там десятый мой класс!**

Между горных хребтов, Там друзья говорят

в неширокой долине, на красивом, на русском,

где речушка бежит, объясненье в любви,

схоронилось село, как молитва звучит,

где средь радужных снов и в глазах у девчат

я живу и поныне, нет расчетливой грусти,

средь берёз и ракит, в них огонь чистоты

родников и цветов. и смущенья горит.

Там десятый мой класс, Разнотравье в горах

там друзья и подруги, пахнет мёдом, как прежде,

жизнь там учит всерьёз, земляничный развал

там любовь и мечты. напоил всё вокруг.

Нет там «гадов» средь нас, всей душою всегда

наркоты нет в округе, жить хочу я как прежде,

нет страданий и слёз как когда-то я жил

от тупой дурноты. средь друзей и подруг.

Там другая страна,

и другие герои,

кровь волнует в груди

запах скошенных трав,

там надежда видна

близкой, яркой звездою,

там нам душу хранит

наш сердечный устав.

Там весной, как в раю,

расцветает долина,

танцы там на мосту

под весёлый баян,

там впервые зорю

я встречаю с дивчиной,

нежных девичьих рук

теплоту узнаю.

**Прошу знамёна приспустить!**

Бессменному водителю совхозного

автобуса, светлой памяти прекрасного

человека – Самойленко Александра

Максимовича – посвящаю ….

В посёлке нашем

умер человек,

один из лучших,

что родил наш век.

Из небогатых,

очень скромным был,

из тех, что бог

на труд благословил.

Собрались люди,

подвели итог,

ему бы жить ещё,

да видно вышел срок,

остались только

добрые дела,

любовь народная

отмыта до бела.

В труде он жил,

любил своих сельчан,

его б душой

наполнить океан,

что б каждый,

кто коснулся его вод,

светлее стал

на много лет вперёд.

И люди знают-

веку не подсуден,

не каждому дано

такую жизнь прожить.

Так умирают

«Государственные люди»,

я всех прошу

знамёна приспустить!

**2012 год**

**Вальс любви.**

Этот вальс

Гитара поёт для влюблённых,

Для двоих

Серебряный звон красоты,

И для вас,

И юных, и очень преклонных

Для самых красивых,

Приветливых милых,

Вы только вдвоём

Он и ты.

Вам идти,

Взявши друг друга за руки,

Зелен луг

Вам стелет под ноги цветы,

И в пути

Вы счастливы вместе с подругой,

Росою умыты,

Любовью укрыты,

Вы только вдвоём

Он и ты.

Сок земли,

Чувства друг к другу питает,

В райский сад,

Возводит и сны и мечты,

Свет любви

Вам путь в темноте освещает,

Ваш ангел летает,

Покой охраняет,

Вы только вдвоём

Он и ты.

**Открытие «Великой Ассамблеи».**

к свадьбе внучки

Вы, гости милые мои! Под стол не лазить, не искать

Семья и новые родные, Куски утраченного счастья,

Друзья, товарищи мои, И за столом не вспоминать

И просто люди молодые, Про град, жару и все ненастья!

Я стоя буду говорить,

Чтобы привлечь к себе вниманье

И всенародно объявить

Свои заветные желанья!

Собрали Вас не награждать, Про молодых не забывать,

И не судить, (спаси нас боже), Проснувшись вдруг, кричать им горько!

Задача: свадебку сыграть, Подарки, денежки давать

На праздник чтоб была похожа! Купюрой, иль монетой звонкой.

Чтоб песни, пляски огневые Советы дельные давать,

И игры нам ласкали взор, Своим примером не делиться!

И речи ваши деловые Во время речи не жевать,

Сплелись в один цветной узор! При «молодых» не материться.

Ещё хотим вас попросить: На сим я буду закруглять,

Следите за своей походкой! Язык свой и слова жалея

Не сок вам будут подносить- Прошу вас свадьбу начинать!

Вам поднесут вино и водку! Считать открытой «Ассамблею».

Беречь уютный этот зал,

Не пачкать стен, не мазать клеем,

Как Пётр Великий бы сказал:

«Блюсти законы ассамблеи».

Законы эти так просты,

Чтоб до чертей не надираться,

Пить от души, но не бузить,

К друзьям своим не придираться,

Политику не вспоминать,

Не путать жён своих с чужими

И женский пол не обижать, -

Не «лапать» ручками своими.

**Посвящение другу.**

На юбилей спешим мы к другу,

к родному сельскому врачу,

к Кижапкину сиречь Володе,

по деревенски: к Кузьмичу!

Свою судьбу прошу давно, Я к юбилею размечтался

Чтоб меня муза посетила. и, чтобы друга поддержать,

Красивый, четкий строгий слог про возраст наш писать собрался,

Минут на десять подарила. Что жизнь прекрасна в шестьдесят.

Десятков шесть, хотя бы пять, Что люди многие на свете,

Чтоб другу мог слегка наврать мечтают много лет подряд,

Какой чудесной жизнь бывает чтоб с дня рожденья и до смерти

И в шестьдесят, и в 65. всегда им было шестьдесят!

Но муза, хоть и поспешила, Потом одумался немножко,

Но только ночью посетила, и так решил: не надо врать,

Пегас подвёл, стал стар и сед. лукавство раскусить несложно.

(Хотя б на время попросила Решил всю правду написать!

у Кузьмича велосипед).

Мне что теперь? Твои слова Ты в шестьдесят живёшь по новой,

Собрать в кулёк и так нести? Иной раз будто бы в раю,

Они ж должны на юбилее но в другой раз всё так хреново,

свою свободу обрести. Что вспомнишь мать, свою, твою!

Я ж так сказать хочу их другу, Побереги своё здоровье,

чтоб понял он, что молодой, прими наш дружеский совет,

что первый парень он в округе, и помни, всё, что раньше было,

хоть с разноцветной бородой! Теперь в помине даже нет.

Нельзя сказать, что возраст нежный, С женою мы пришли сюда

но и всего-то шестьдесят, тебя поздравить, друг наш милый,

и ты ещё не белоснежный - ведь юность кончилась вчера,

ты врач в соку, как говорят! Сегодня зрелость наступила!

Как мы гитарами дружили, И в твой серьёзный юбилей,

И жили мы плечо к плечу, мы всей душою поздравляем!

Друг к другу в гости мы ходили Здоровья, счастья долгих лет

и звоном жён мы изводили, мы всей твоей семье желаем!

обуглив душу, как свечу.

Чтоб все грядущие года

Счастливо, радостно вы жили,

Достаток в доме был всегда,

Чтоб детки с внуками любили!

Желаем в главном вот о чём,

О чём все люди здесь хотели,

Чтоб оставался ты врачом,

Без пенсионной канители

**Жизнь в Караванном.**

Живём в степи

с открытым небосводом.

Погода нас любая достаёт,

то жарит нас,

сгоняет пот, как воду,

то сыплется на нас

холодный лёд!

А в Караванном люди не плохие,

пусть не богатые, но всё ж не «нищета».

На доброту, приятно отзывные,

А, значит, власть Советская жива!

То крышу нам сорвёт,

то сгубит огороды,

то власть, как мачеха,

«любовью» достаёт,

то цену задерёт

на всё, на хлеб и воду,

то привилегии

на бедность отберёт!

А в Караванном

люди неплохие,

пусть не богатые,

но всё ж не «нищета».

На доброту

приятно отзывные,

а, значит,

власть Советская жива!

**Я славлю человека!**

Я, лесть минуя, гимн спою, Лидии Петровне и Лидии

все почести воздам, Ивановне посвящаю….

пока мы здесь, а не в раю,

потешу милых Дам!

Как трудно подыскать слова Вы нас, рабочих мужиков,

Для тех, кого мы любим, Что рядом с вами жили,

Кого мы в будничных делах Простите, без суровых слов,

Лелеем и голубим. Что поздно оценили!

Но только юбилейных дат Что не находим нужных фраз,

Какой-то срок подходит, Утешных и красивых,

В мозгу «все шарики скрипят» Зато мы крепко любим вас,

И слов мы не находим. Своих подружек милых!

И, как бы мы их не трясли, И семьдесят, и 66

И, как бы ни сложили, Цвет юности меняют,

Не могут выразить они Но вашу стать и естество

Ту жизнь, что мы прожили! Не властны! Мы-то знаем!

Сказать о том, как вы росли, Почтенье к возрасту храня,

О том, как вы учились, Не буду тратить слов,

О том, как юность обрели, Что хочет бог, не знаю я,

Как замуж выходили. А мой завет готов.

Сказать о том, как жизнь трясла, Здоровья больше, про запас,

Как деток нарожали, Чтоб дольше вам пожить,

Как ночи целые без сна, Чтоб все вокруг любили вас,

Спасая их, стояли. Заботой окружив.

Как вы, мечтая лучше жить, Но пуще всех дарёных дней

Цеплялись за работу, Мы сердцем бы хотели,

Деля с работой, о семье На счастье внуков и детей

И ласку и заботу. Глаза всегда-б смотрели!

Как вы, со светлою мечтой Ведь если счастливы они,

И дерзостью на время, Нет в сердце сильной боли,

Дошли до свадьбы золотой И стороной обходят дни

Без почестей и премий. Удушливой неволи!

И где найти нам те слова Ни славы громкой, ни богатств,

Без праздничной чтоб пыли Теперь уж нам не надо,

Российской женщины простой Пусть то, что просим, бог нам даст,

Всю сущность нам раскрыли. Мы будем очень рады.

**Я юбилеев не люблю**

Я юбилеев не люблю,

отсчёт угрюмый века,

я день рожденья воспою

и славлю человека.

И где б я ни был, где б ни жил,

с сердечностью любя,

я этот день благословил

давно уж про себя!

Примите общий наш привет,

(и мой, тут где-то с краю).

Здоровья, счастья, долгих лет,

все, как один, желаем!

**С днём рожденья, дорогой!**

Свату нашему, Гречушкину

Владимиру Викторовичу,

посвящаю…

Август жмёт, неровно дышит, Что сказал уж не исправить,

снизу жарит, сверху жжёт, возьмём рюмочки рукой,

вопли наши он не слышит, мы пришли тебя поздравить

того глядя, дым пойдёт. с днём рожденья дорогой!

Надо как-нибудь спасаться, Мы желаем тебе счастья,

в нетоплёну баньку днём, (ты пока ещё не пей)

хоть немного поплескаться. чтобы не было ненастья

На макушку воду льём! На пути грядущих дней!

Постарели! Нет ухватки! Шестьдесят – это немного,

Нет ухватки, хоть убей! вот сто двадцать - здесь как раз!

Всё к чертям! Поедем к свату, За сто двадцать и дорогу

там сегодня юбилей. Пьём до дна на этот раз!

Вот, в жару, взял да родился,

сват наш. Выскочил, герой!

Ждать не стал, заторопился,

мог бы выскочить зимой!

Мог заранее предвидеть,

с толком дни повыбирать,

знал ведь, что придётся выпить,

закусить, потанцевать.

Пот течёт и тает личность,

тут уже не до манер,

хорошо хоть век приличный

дал нам кондиционер!

Извини, что разворчался,

старый стал, ворчун, беда!

Не для этого примчался

я к тебе дружок сюда.

**О дружбе большой…**

65 лет, славный возраст,

не авантюрный, но расчетливый,

не суетливый, но плодовитый.

Как редко, мой дружок, пришли поздравить

с тобой встречаться стали, друга с днём рожденья!

так, почитай, Сказать, что помним,

уже почти, что год не забыли мы!

чайку, «на посошок»

ни разу не хлебали. Речей не будет,

Нехорошо. не мечтай дружище,

Так дело не пойдёт. Хотя бы мог,

конечно, наплести,

В утратах всё, что волей судеб,

весь год в трудах, заботах. тебе бы жить лет «тыщу»,

общенья нет, жить без забот

забыт седой Урал. и всякой суеты.

Ты вспомни, ё-моё,

наш прошлогодний отдых, И пожелать любви,

никто же карасям и жуткой, новой страсти,

пощады не давал! Что в 65

ты снова, как герой!

Рыбалки нет, Но я скажу лишь,

а, значит, нет общения, в этот день прекрасный, слеза и злость, пришли побыть мы

работе нет конца! рядышком с тобой.

Я, изредка, нет-нет,

к карману с вожделением! И разделить

Ни разу не нашлась с тобой мой друг прелестный,

бутылочка винца! всю чистоту

хмельного торжества,

Я здесь трудом радеть и пожелать

обязан был истории, здоровья, славы, чести!

и строил летний двор Не растерять

все знойные часы, простого естества!

а ты, как тот медведь,

бродил по Черногории p.s. Напомнить лишь хочу,

и в Средиземном море пока здесь тихо в зале.

Мочил свои усы! Пылится, Толя,

гибнет наша снасть!

Не на соблазн И плавает,

вина и угощенья, там, где-то на Урале,

с женой сюда тот хитрый наш,

нас ножки привели. не пойманный карась!

**День Единения.**

Сегодня праздник единенья, Не знаю, до какого свинства

(сдобнушки вкусные пекут) еще додумался бы я,

сюжет далёкого забвенья жена не помня о единстве,

сейчас показывают тут. сказала: Завтракать пора!

И муза тут же улетела

О том, как Минин и Пожарский, в какие – то свои края!

Совсем уж, как-то не по царски,

объединив российский люд, Я сел за стол, гляжу спросонок,

поляков под Москвою бьют. ну всё моё передо мной:

в углу мой старый рукомойник,

Меня зовут объединяться, и «заварник» здесь старый мой,

(хотя мы все и не равны)

себе позволил размечтаться и бутерброд с плавленым сыром,

пока натягивал штаны. и вовсе даже не с икрой,

и Единенье с добрым миром,

Представил я себе картину, с своей, проверенной женой!

Как Кудрин, Греф, Чубайс и Я

и Пугачева и Малинин -

такая «дружная» семья!

Сидим, плетём свои интриги.

Все трепещите – Тори, Виги,

на вас войной идёт «семья»,

и первым, почему-то, я!

Ну а «тупым» американцам

готовим самый злой сюрприз,

мы не позволим чужестранцам

смотреть на наших сверху вниз.

Для вас у нас смертельный ход!

Мы, вопреки людским законам,

посередине Пентагона -

поместим свой Резервный Фонд!

Вам русских просто не понять,

пока вы будете упрямо

над этим актом размышлять,

мы будем твёрдо, постоянно,

его деньгами наполнять.

**2013 год**

**Мы верили!**

Какими мы были

смешными до боли,

мы верили в чудо,

в Советскую власть,

и в счастье забыли,

что землю и волю,

найдётся «иуда»,

готовый продать!

**Раздумье.**

Я вновь в больнице, Разворовавших всю страну

и опять, и размотавших по «Европам»,

от боли недугов страдая, и грабят Родину мою,

мой мозг пытается понять- по одиночке и все скопом.

за что дана судьба такая

И путь лежит их не на нары,

Ужель за то, что хлеб растил, и не в сибирь, леса валять.

всю жизнь к покою не стремился? На юг летят и на Канары.

Душой своей заботлив был, Неужто с ними «благодать»?

с любовью к людям относился?

Господь, и ангел мой хранитель,

Или за то, что день и ночь на Вас надежда вся моя,

с усердием я мог трудиться? впустите в тайную обитель,

В моих руках любой мотор откройте тайну «бытия»!

мог к жизни снова возвратиться.

Откройте, дайте мне возможность,

Или за то, что я детей пред вашей мудростью предстать.

воспитывал святым адатом: и будущую непреложность

Не ври! Не хапай! Не наглей! Великой Родины понять!

Будь честным Родине солдатом!

Вопрос остался без вниманья,

Поверить в это не могу, но мне совсем легко понять,

я телом стар, но не душою, своим врачам, сестрёнкам, няням,

и кровь горячая в груди здоровья, счастья пожелать!

бунтует, не даёт покоя.

За то, что часть души вложили,

Ну да! Я стар и жизнь прожил, чтоб мы смогли ещё пожить,

скрывать не буду, что ногою в любой момент, пока я в силе,

к черте вплотную подступил. готов колени преклонить!

Но вестью не укрыт благою!

И злою силой не смирён!

Со мною рядом дети ходят,

уже несут свой медальон,

который к счастью не приводит!

Они от жизни полотна

прожили лишь одну полоску,

ужель вина их так сильна,

сильнее грешников Московских?

**От пациента...**

Всё дальше, дальше дни лихие,

Всё ближе день, когда вдруг я

Скажу: «Спасибо хирургии,

Ты жизнь четвертая моя!»

И душу рифмами терзая,

Пока опухнет голова,

Врачей всем сердцем вспоминая,

Искать те нужные слова.

Чтоб те слова не были громки

Спокойны были, но сильны.

Чтоб в них звучал набатом звонким

Заздравный гимн от всех больных!

Чтоб благодарность в них святая

За ваш так нужный людям труд,

С молитвой к богу улетала

(Больные люди ведь не врут!)

Сестрицы, нянечки с поклоном

За состраданье и уход

От нас, вниманьем окруженных

Примите славу и почёт!

Вы долго, счастливо живите,

Пусть Вам сопутствует успех,

Больницы честью дорожите,

Больница ваша –лучше всех!

**Жалейка**

Прилетели скворушки,

принесли весну,

чистят свои пёрышки

знак нам подают,

что пора настала

растопить снега,

просыпаться речкам-

чистить берега.

Что пора от спячки

землю разбудить,

что б смогла родная

корни напоить,

что б смогла черёмуха

буйный цвет набрать,

ароматным воздухом

грёзы воскрешать.

Что бы люди вспомнили,

раньше как жилось,

братство и богатство

на Руси велось,

как людская долюшка,

сразу как то, вдруг,

и земля и волюшка

вырвались из рук

**Притча о весне.**

Почему так грустно Снегу,

солнцу ясному не рад,

сын Зимы, король набегов

стал покорным, будто раб.

Знать причина здесь имелась,

повстречался он с Весной,

на взаимность не надеясь,

изошёл на нет, слезой.

Всю трагичность понимая,

огорчившись, Мать-Земля

слёзы бережно, страдая,

в свои недра убрала

и покрыла всё цветами,

и деревья и кусты,

чтоб любовь воспринимали

все за символ красоты!

И с тех пор все люди знают,

что с пришествием Весны

все желанья оживают,

сердце тянется к любви.

Но судьба напоминает

всем счастливым вновь и вновь:

к сожаленью, всё ж бывает

безответная любовь!

А Весна опять такая,

в белом мареве дрожит!

Нам с тобой, моя родная,

струны сердца теребит,

всё святое прожитое

вспоминается, как рай,

разыгралось ретивое-

льётся нежность через край!

**Ответная речь.**

Друзья мои, Как плохо тем

найду ли я слова, нет у кого друзей,

чтоб душу старую и нет родных,

вам показать с изнанки, все тропки зарастают,

чтоб вы смогли понять, не помнят никого,

как счастлив я, не помнят и о них,

приятно слушать, без чувств и без забот

получать подарки. Живыми умирают.

Спасибо вам Благодарю судьбу,

за добрые слова, я окружен заботой

сердечность вашу, жены, детей,

массу пожеланий. родных моих людей,

И голова моя, которых свято чту,

хоть очень уж седа, сердечно привечаю,

ещё не превратилась и верных мне

в изваянье. любимых мной друзей.

Я счастлив в том, И стопочку свою

что я могу скучать я с чувством поднимаю,

по вам по всем, за вас за всех,

встречаться и общаться. чтоб были вы всегда!

Могу быть нем, Как солнце и земля,

сидеть и созерцать, как цвет в начале мая

и, тем, что рядом вы, с зелёною травой,

в молчаньи умиляться. Как чистая вода!

**Иней.**

Тишина, туман сгустился

и торопится, спешит,

между веток суетится

все деревья серебрит.

Чтоб берёзы и осинки,

и дубки и тополя

нарядить, одеть им спинки

в новый, праздничный наряд.

Чтобы люди утром встали

и при солнечных лучах,

блеск воздушный увидали

в разноцветных огоньках.

Я тебе, наш иней славный,

песнь сердечную свою,

или гимн спою заздравный,

ты прикрыл тоску мою.

И, душой восторг почуяв,

я молчком тебя прошу:

Украшай ты Русь Святую,

славь ты родину мою!

**Я люблю, когда падает снег.**

Я люблю, когда падает снег

И тихонько, сверкая, кружится,

передав свой прощальный привет,

он спокойно на землю ложится

И снежинки, искрясь на свету,

ткут платок для землицы, играя,

воплощая прохожим мечту

о возможности светлого рая.

И блаженное сердце моё

от восторженных чувств онемело.

почему мы сейчас не вдвоём,

не в обнимку, мой друг поседелый?

Я привык всё делить пополам,

предпочтительно радость и счастье,

скрыв от взора весь жизненный хлам,

поплотнее упрятав ненастья.

Может быть нам природа-душа

сохранит это чудо покоя,

даст возможность опять, не спеша,

красотой наслаждаться обоим.

**2014 год**

**Любовь – это когда…**

Любовь – когда вдвоём

друг к другу приросли,

от их единства

запах счастья веет,

когда судьба,

спалённая огнём,

не сможет разлучить

и не посмеет.

А счастье – мир детей,

которых вы родили,

разрушив весь «соблазн»,

сумели воспитать.

И всё, чем вы

при жизни дорожили,

они, как талисман,

с собой решили взять.

И приложенье к ним

с названием «Удача».

Без знания судьбы,

лишь внутренним чутьём,

решенья мы вершим

без хныканья и плача,

в итоге получив,

всё то, чего мы ждём.

**Бессонница**

Что за печаль тебя тревожит Казалось , твёрдо уже встали

и не даёт сойти ко сну? на путь окрепшею ногой,

Ведь ты в сей жизни уже встретил да крепь земли держать устала

семьдесят третию весну. гнилой Украинский разбой.

Ужель младенчество тревожит, А там наш сын, невестка с внуком!

когда ты был совсем юнцом? Там наша милая семья!

Иль образ матери пригожей Вот от чего, почти без звука,

тебя накрыл своим венцом? лежу я долго и без сна.

В любви и счастье материнском

тебя учили пить и есть,

к понятьям подводили близко,

к таким, как «Родина» и «честь».

А может, вспомнил девок юных,

чужой, высокий сеновал,

где, кувыркаясь ночкой лунной,

до полусмерти целовал?

Да нет, те страсти все прошли

и заросли травой забвенья,

как искромётные виденья

давно ушли в чудные сны.

А жизнь заполнила одна,

мне богом данная девица,

нежна, красива и умна,

мне оставалось лишь гордиться.

И детки, детки народились,

нам не забыть их звонкий крик,

учились жить, втроём резвились.

взрослели быстро, мир велик.

**Прощальная**

Друзья мои,

пришла пора расстаться,

ирония судьбы,

мне нечего сказать.

Исчезнут дни,

когда могли общаться,

лишь память на «дыбы»

мы будем напрягать.

И будет нам

та память, как награда

напоминать,

как в те, былые дни,

назло врагам

и всем чертям из «ада»,

сердечной тяги сласть

друг к другу берегли.

Скажу я так,-

всё то, что мы ценили,

чем жили мы,

глядя всегда вперёд,

без исправлений строк,

расправив свои крылья,

лучистая судьба

с собой пусть заберёт!

**2017 год**

**Мы живём в Караванном.**

Мы живём в Караванном,

где степные просторы

открывают дорогу

и жаре и ветрам.

Каждый год, постоянно,

здесь тоскует природа

по прохладным ночам,

летним тёплым дождям.

Свою Родину любим,

и трудящихся славим,

чтобы хлеб здесь собрать

нужен подвиг людей.

И гордятся все люди

тем, что Юрий Гагарин,

здесь учился летать

в свой космический рейд.

Помним трудные годы

и рожденье посёлка,

первый хлеб целины,

первый громкий успех,

помним всех педагогов,

помним школьную ёлку,

и, героев войны, -

жизнь отдавших за всех.

Ни любовь, ни признанье,

не получишь на взлёте,

здесь традиции есть,

люди свято их чтут.

Здесь, у нас в Караванном

труд всегда был в почёте,

уваженье и честь

по труду воздают.

**Посёлок.**

Посёлок наш,

ты так прелестно молод.

Мы строили тебя

с душою и мечтой,

внося в пейзаж

степной, унылый, голый,

целинного огня

порыв свой молодой.

Мы – степняки.

Наш путь делами славен,

для Родины своей

растит хлеба село,

и памятью легки,

все помнят, что Гагарин-

-«Орёл степной» -

вставал здесь «На крыло».

Мы любим жить,

умеем веселиться.

Мы славим свой

тяжелый сельский труд,

которым мы

должны всегда гордиться,

и «вечный бой»

вести с природой тут.

Здесь, в Караванном,

до боли всё знакомо,

мы знаем где

и что растёт в полях.

Здесь, в Караванном,

мы, конечно, дома,

мы дома у себя,

а вовсе не в гостях.

**2018 год**

**Письмо деду Морозу.**

Дед Мороз, не удивляйся! А остатнюю труху

Тебе пишет старый дед, опрокинула в Уфу,

ну, не сто, восьмой десяток нам здесь фигу показала,

закругляется «в обед». говорю как на духу!

У меня вопросов два, Посему вопрос другой,

первый будет проще: (продиктованный нуждой).

Как тебе Зима родня, Ты не смог бы подружиться

тетка или тёща? с этой ушлою Зимой?

Раньше, (прошлый дед Мороз) Может сможешь как-то сам?

дружен был с Зимою, (Может ужин званный?)

прежде чем покрасить нос, Пусть снежку подбросит нам

землю всю укроют, прямо в Караванный.

Снега в поле наметут, И колхоз, и казаки

слоёв семь иль восемь, озимь заложили.

людям ясно было тут- Неужель они у вас

будет с хлебцем осень. снег не заслужили?

А сейчас не так, не сяк, P.S Дам совет тебе один,

все идет в перекосяк! если сам не сможешь,

Нет у вас с ней рвения, обратись к Лаврову в МИД,

нет и единения. Он Мужик! Поможет.

Где Зима твоя гуляет?

Черт те что там вытворяет,

ей, видать, там весело,

ты ж приперся к нам в село.

Иль не видишь – нету снега,

не прикрытая земля,

что тебе зазря тут бегать

вымораживать поля!

Ты иди к Зиме поближе,

распоясалась там «блин»,

нет, чтоб всем снежку пожиже,

скопом всё на Сахалин.

**Ответ на упрёк.**

Однажды, женщина У каждого есть островок,

мне прямиком сказала: где эта «роза» расцветает,

«Хорошие стихи, лелеет вас, и лечит впрок,

но о любви в них мало. теплом вам душу согревает.

Ты опиши в стихах Но знает каждый садовод,

любовь такую, сад жив, пока за ним уход,

чтоб сердце ёкало как только бросишь поливать,

от «счастия» ликуя!» начнут все розы увядать.

Наверное, она права, Любовь, конечно в жизни есть,

нет описаний чувств, пороков, глазам сторонним не приметна,

но что ж так мечется душа,- в ней доброта, желанья, честь,

уйти не может от упрёка? и сила в ней весьма заметна.

Лежу в ночи, теряя сон, Любовь – не царский изумруд,

всю жизнь свою перебирая, не упоительная льгота,

да, был любим, и был влюблен, любовь – душевный тяжкий труд

но нет примет «Земного рая». и бесконечная забота!

Я перебрал своих друзей, P.S. (А то, что от меня здесь ждут,

младых, удачливых, любимых. то не любовь, а жаркий блуд).

Другая жизнь. Быть может в ней

найду беспечных и счастливых?

Нет, не нашел. Так что же жизнь?

И есть ли в ней любовь такая,

чтобы нашелся, хоть один,

кто нам сказал бы умирая:-

«Я покидаю стены Рая!».

Всё в жизни есть, и смех, и слёзы,

и грубость с хамством пополам,

печали есть, и просто грёзы,

всё, что присуще только нам.

И здесь ужасный парадокс,

на первый взгляд он странен вроде,

но настоящая любовь

живёт лишь в этом «хороводе»!

**Как трудно хоронить детей.**

Прошедшим через

этот ад посвящаю…

Как трудно хоронить детей.

И ни кому пусть не придётся

познать весь ужас страшных дней,

когда, вдруг, кровью обольётся

сердечко матери родной,

и этот стон протяжный «о-ой!»

Когда навек какой-то день

в мозг «вплавится», как день несчастья,

отец, шатаясь словно тень,

напрасно силится дознаться:

За что ужалила судьба?

За что безжалостна она?

Мы все на годы уповаем,

что, дескать, время лечит всё.

Не лечит, только притупляет,

как только дата наступает -

тотчас проходит забытьё

и боль берётся за своё!

Удар судьбы здесь так силён,

что каждый думает, что он

конкретно в чём то виноват,

секут себя, (знакомый факт),

«вот если бы» да «вот кабы»,

то в доме не было б беды.

И чтоб спасти свою семью

от бесконечной этой боли,

мужчине голос отдаю:

Сожми в кулак всю свою волю,

утри слезу мужской рукой,

ворота пред бедой закрой!

На все «семь бед» – один ответ

мужчина должен дать себе:-

Сопротивляться злому року

и перекрученной судьбе!