Вешаю парусину на мачту,

Сшитую заморским торговцем.

Потерю большую оплачьте,

Пока не поднимется солнце.

Наш капитан был удалым,

Купил ткань в порту он втридОрога.

Это был этот парус, тот самый,

Что сейчас я вешаю. Солоно

В море идти и дышать морским воздухом-

Мы приближаемся к гавани.

Я закрепляю нож обухом

К пряжке из зАморской стали.

Судно идёт к родным землям,

Помнит здешние волны,

Любовно машет деревьям

Своей деревянной кормою.

Жена капитана в могиле,

Погиб и единственный сын.

Всегда весел, это говорит о силе,

Но всегда капитан был один.

Сыпал в свою треуголку

Крошки от хлеба в обед,

Не чтобы сбить чаек с толку,

А чтобы кормить непосед.

Когда на корабль глаз положили

Пираты с Карибских морей,

Мы дружно со смертью все вместе сразились -

В главе с капитаном прочней.

Он не жалел нам похлёбки,

И хлеба, и нужных лекарств

Сначала я был очень робким -

Матрос без семьи, без богатств.

Щербато он улыбнулся,

По плечу мне похлопал и впредь,

На него я равнялся, тянулся.

Невдомек было нам разглядеть,

Что за странной улыбкой, приказами,

Безумно он был одинок.

Лишь со своею командой,

С морем страстным, бурлящим песком .

Я глотаю слёзы обиды.

Он оставил всех нас без себя.

Я вешаю чёрную парусину.

Без королевы креста.

Это дань уважения ему,

Что поверил во всех нас когда-то

Все верны ему, потому,

Что не сделал из нас безмозглых солдатов.

Да, была ругань, грязнее воды после стирки,

Частенько на судне слышна,

Но он лишь приказ отдавал без придирки:

«Отставить ругань, она

Ваш мозг превращает

В кашу, вместо хорошего мяса,

Когда каннибалы поймают,

Отпустят без воды и припасов.

И тогда с островов африканских

Добираться будете вплавь,

Отставить, матросы, ругаться»

И всегда был результат.

Юнги палубу мыли под солнцем палящим,

Капитан вдаль смотрел у штурвала.

Я заболел в один день, был я спящий -

Ко мне пришёл капитан.

Как тогда мне было известно,

Он лекарем не был совсем.

Но в каюте было свободное место,

Туда капитан мой и сел.

В бреду из-за жара я метался в поту,

А он вытирал тряпкой лоб,

И бормотал больному плечу:

«Только б не в гроб, только б не в гроб»

Капитан был верен жене,

Хоть та и покинула свет.

Он шлюхам в заморских портах

Всегда говорил только нет.

Загрубевшими пальцами он

Выхватывал саблю из ножен.

С ним даже опытный враг

Должен был быть всегда осторожен.

Наш капитан не простак -

Капитан был ценитель искусства,

Покупал за огромную цену

Картины морей, но был грустен,

Когда отдавал их коллекциям

Галерей при королевском дворце.

Специи брал только дорого,

Разоряя казну королевства.

За то его, сильно доброго,

На площади в Вене повесили.

Нам он сказал: «Эй, матросы!

Не грустите, не будьте в унынии,

Только на казни будьте босы».

Это как дань уважения.

На площадь не все явились,

Боялись дать слабину.

Выходы в океан прекратились,

Хоть и деньги летели в казну.

Все в команде ушли добровольно,

Кто стал рыбаком, кто купцом.

Каждый выбрал путь произвольно,

Пытаясь держать молодцом.

Капитан живет в наших душах,

Я помню, он улыбнулся,

Когда его шеи веревка

На плацу королевском коснулась.

Никто не знал его имени,

Лишь «Да, Капитан» все мы знали,

Но команда его любит искренне,

И корабль в его честь назвали:

«Капитанская дочка» то судно,

Другие на нем моряки,

А я сижу в тени под дубом,

В домишке живу у реки.

Вспоминаю о капитане,

Иногда весело, грустно.

Его смерть нанесла душевную рану,

В ней стало до ужаса пусто.