Я - песчинка в океане звездной пыли.

Я - вселенная для крошечных существ.

Время меня бережно слепило...

Из веществ.

\*\*\*

"Усатаны".

Вот она - голубая планета,

Плывущая в недрах космоса...

"Плывущая" - мягко сказано это.

Нет в космосе недр. Ему нет конца.

А космос - это, условно пустые,

Вселенной участки, как говорят.

Участки, с начала времен и поныне

Вне атмосферы планеты лежат.

Вы понимаете, в чем мы, когда или где?

Кто мы, если всмотреться со стороны?

Может, мы у бога на бороде?!..

А может быть, мы в ж\*\*е у сатаны.

\*\*\*

"Буддастих"

Мне не понять вас. Мне вас не осмыслить.

Не разгадать ваших умов изящных труд.

Ведь на моем дуальном коромысле

Всего лишь по ведерку: там и тут.

Одно ведро - минут счастливых крайность.

Другое - страхов и смятения вальс.

Вы мне твердите: "Это не случайность.

Никто не в силах удержать баланс"

Вы мне витиеватыми словами

Внушаете, что я - вулкан страстей,

И что основа моего существования-

Метание среди смеха и сметения.

Вы говорите: "Если ты статична -

Ты - глыба льда. Безмолвна. Не жива.

Такая социуму не симпатична,

Как серферу озерная волна".

Но я в основе этого учения

Могу заметить лжи позорной тень:

Когда допрыгаешься до изнеможения,

Увидишь жизни уходящий день,

И вздрогнешь - ты собой ни разу не был,

Горел то гнева пламенем, то грез

Ты то порхал как бабочка под небом,

То умывался градом горьких слез.

И ошалело, как блоха по яйцам,

Ты прыгал по эмоциям батуту:

Влюблялся, ненавидел, сомневался,

Не прекращая даже на минуту.

Попробуй же, как истинный буддист,

(И пусть в начале это непривычно)

Застыть под вакуумный вселенной свист

И мелодично сохранять статичность.

\*\*\*

Мы друг друга не ожидали

Видеть в горести и печали.

Бесконечными виделись дали

Безмятежности. Мы летали!

Безгранично души торжество:

Ты - мое, я - твое Божество.

Но сменила ночь день и увидели

Мы нас в горести и обиде.

Крылья скинув, надели

Оскалы

Разбивая друг друга о скалы

Страшных слов и мучительных жестов.

Поизящнее, поинтересней.

Беспощадно и злобно - искренне

Бросив сноп ослепительных искр

В твое каменное лицо,

Божество признаю подлецом.

Полон мести жестокой идеи,

Ты меня кровожадно огреешь,

Раскаленным упреками, молотом,

И поддельным признаешь золото.

И изранив друга друга стрелами,

Заменив черным светлое, белое,

Мы в отчаяньи гордом застынем

В ледяной, неприступной пустыне

Но, постой!.. Не находишь странным?

- В сотый раз уже эти раны

Кровоточат, не заживают,

Болью ноют, умы затмевают.

Мы сражались достойно и смело,

Но пустое и гиблое дело

- Разбивать города побратимые,

Убивать и калечить невинных.

Я прошу: разберем баррикады!

Не хочу направлять армады

На тебя, мой уставший воин.

Ты оправдан. Ты не виновен.

Заключим без сомнения тени

Вечный пакт о ненападении.

Даешь праздник! Души торжество!

Ты - мое. Я - твое Божество.

\*\*\*

Легкая, крылатая фея

Золотой осыпает пыльцой

Сумасшедших, жестоких, неверных,

Распиздяев и наглецов.

Мягкой поступью, как лисичка

Аккуратно бежит трусцой

За предателем, и реснички

С щечек нежной снимает рукой.

Всех маньяков она оправдает,

Зла любого найдет источник,

Она верит и точно знает:

Быть ублюдком никто не хочет,

А виной всему - обстоятельства,

Как любви виной, так и предательству.

Фея с давних времен и поныне,

Истинную вскрывая масть,

Носит витиеватое имя:

"Причинно - следственная связь".

\*\*\*

Презрение к миру выказать не сложно,

Когда он - пленник буйственных страстей.

Назначить человечество ничтожным,

Как муху средь серебрянных сетей.

Мы неминуемым считаем разрушение,

Падение, безнравственности пик.

И стонем в боли и изнеможении:

"Надежды нет. Тупик. Тупик. Тупик.

Мы - жертвы непреодолимой силы,

Безжалостно влекущей нас на дно.

И не осталось тех, кто сохранили,

Благие нравы, чистоты зерно".

Пророчество это старо, как время.

Лежит печатью на покорных лбах.

Что аксиома, без тени сомнения,

Усвоено на умственный тощак.

А вас противоречия не терзают,

Владеющие выбора свободой?

Как принимать возможно нам сценарий,

В котором нас готовят на убой?

Иллюзией свободы одурманив,

Растили нас в неволе с малых лет,

Вбивая в мягкий мозг устами мамы:

"Добро пожаловать в лишений мир и бед".

Нас мама, убежденная, по праву

Уберегая от жестоких жизни сцен,

Мудростию жизненной питала:

"Не развлечение жизнь, а тяжкий плен".

Мы, как небрежно брошенные зерна,

На принципов бетонную плиту,

Отсыревали и теряли форму,

Из маеты впадали в суету.

Бездумно следуя губительным сценариям,

Сторонники мучительных идей,

Мы внутренне, душой заболеваем,

И учим меланхолии детей.

Но, вашу мать, (простите, ради Бога,

Которого, возможно, даже нет) -

Паденье вниз - хреновая дорога,

И прыгнуть в бездну я не дам обет.

\*\*\*

"Несканируем!" - взвыла толпа,

Готовая рвать на клочья

Сухого и сморщенного старика,

- "Он чиповаться не хочет!".

Старик, хоть и сгорблен,

Но взглядом горд,

Спекшейся скулой не дрогнув,

Взирает прямо поверх голов

И тысячи глаз безумных.

И вот она надвигается злой,

Гремящей и потной тучей...

Вдруг что-то за многолюдной спиной

Взревело толпы громче !

Каждый, кто обернулся назад,

Замер в позорной позе,

Встретив всепоглощающий взгляд

Хранителя власти "божьей".

"System error" - промолвил "Господь",

Загнавши толпу под ноготь.

Затем надавил, и брызнула кровь -

Грязная, черная копоть.

И тишина. Лишь журчащей рекой,

По красной засохшей глине,

Толпа, замолчавшая в час роковой,

Течет мимо ног несканируемого.

\*\*\*

Чуть жива стою. Еле дышу.

От отчаяния в глазах темнеет.

Объясниться в пятый раз спешу -

Внять словам моим он не умеет.

Вот - миндалевидные глаза,

Карие, с ореховым оттенком,

Мне во лбу отверстие сверлЯт,

Юный череп мой мозжат о стенку.

Хмурого лица дрожит овал.

Брови, словно тучи, почернели.

Медленно сопит одна ноздря:

Яростно, надрывно, на пределе.