***Володимиру Шовкошитному***

*Володечку, над Світанком\* світанок,*

*А Сонце – на Сході: Вкраїна встає!*

*Із Богородиці німбу серпанок*

*Не зірвать біснуватим, бо ти в неї є.*

*Поцілуй оте Сонце у губи,*

*Й слово – в колисці своєї душі.*

*Перемогу Майдану чи згубу*

*Улітописі вірша на карб запиши..*

*Ранок 23 листопада 2013 року*

\*Світанок – село на Переяславщині, в якому народився В. Шовкошитний.

*\*\*\**

*Стала розп’яттям навпроти Розп’яття –*

*Не дивитись на рани чи тіло голе,*

*Я прийшла запитать від розбраття:*

*– Ти живий ще, Боле?*

*– Татуйована кров’ю Воле,*

*Ти – моя хресна Доля!*

*\*\*\**

 2014-те Різдво на селі

*Мжичить…*

*Люд снує притихлий і притухлий.*

*На покуті не дідух – віншує телевізор.*

*Василь розлив сльозу, горілку – в кухлі*

*Й послав до церкви душу*

*(закуску саме різав) –*

*Совість спорядив із свічкою*

*шукати правду.*

*Нема… «Та хай їй*

*(по-афганськи матюкнувсь) шайтан!..»,*

*Поклав сусідській Лисці*

*сіна щоб й на завтра:*

*Там баба немічна,*

*а дід подався на Майдан…*

*Вступив у хату, як Дух Святий, сусіда*

*Що зліва – не по серцю,*

*по розбрату-забору:*

*Колись він за межу, по-братськи як Іуда,*

*Виселить на Соловки готовий був із двору.*

*Кинув винувато зір додолу, в душу – вируч.*

*(Хоч помітив: градус у господаря грипозний).*

*– Яму треба викопать…*

*помер Микола Вихрущ.*

*– Вже іду – вознісся ворог*

*співчуттям Господнім…*

*Поховали… Холодно і глухо,*

*й… без дочки –*

*Десь на заробітках (На Козиній колядують),*

*А на трасі світовій у парі залюбки*

*Маша і політика… торгують.*

*(Господи – прости: ангели ж*

*й невимовлене чують…).*

*\*\*\**

*Холодно. Незатишно. Сиротливо.*

*Напали на осінь вітри, як вовки.*

*Десь і душа моя – смутку сочиво,*

*Мов етапують її на Соловки.*

*Їй би у купіль любові гарячу…*

*Пусто – ні Бога в душі, ні людей.*

*Чуєш? – в колисці серця твого я плачу,*

*Як дитина, відлучена від грудей…*

*По мені*

*На тризну всі зберуться голоси*

*Тих віршів, що розбещені свавіллям…*

*А ви мене згадаєте єси*

*Слова, прихищені з окілля*

*Брудних торговищ, вимовчаних душ?..*

*На попелищі тільки вітру подив:*

*Вогонь себе спаливши самотуж,*

*Як Дух Святий на серце знову сходив…*

*\*\*\**

*На обрії – серце. Заграви:*

*Розлито криваве вино.*

*Цілунок – у гріх переправа,*

*І серце, мов сонце!.. Воно*

*Святенно заходить у схрони,*

*Як стомлений в скит пілігрим.*

*Бо ж той поцілунок… Ікони*

*Розтріснулись ликом святим…*

***Із циклу «К Марине Цветаевой»***

*Вижу в Тебе*

*Земные следы Магдалины,*

*Лик иконный души в стихах:*

*Того с Троицы, кто из глины*

*Сотворил и развеет прах.*

*И второго – из крови и плоти,*

*Кто от срама живьем прикрыл*

*Крест, и Твое плодородье*

*Для стиха словом в горле взрыл…*

*Певчей шорохов сердца в слухе,*

*Заклинанием на крови*

*Ты во имя Святого Духа*

*Во мне живи!*

*Рассвет*

*В слезящихся окон – моя тоска.*

*Жгучий стих Твой – родней души!*

*Вспышка на серце: свет у тьмы взыскав,*

*Забвением не прегреши…*

*Не исчезай*

*Воровать у вора – ворону.*

*На Твою перешла я сторону.*

*Как боятся женщины седины:*

*Я – Твоего отражения со спины.*

*Мне то крылом Твоим не тяготиться*

*Над ущельем – души Белая Птица.*

*Прикормив воронье и выводок с ихних,*

*Мне – озарением слова вспыхни!*

*\*\*\**

Ты во мне как в хрустальном гробе

 Спишь…

***Марина Цветаева***

*Крест Твой ношу напротив своей души –*

*Заживо ветром отпетой… Сторожи*

*Не хлебнувшую пламя любви – петлю:*

*В льдах забвенья как в гробе хрустальном сплю.*

*Отторженная плоть – зевы рваных ран*

*Беглой души. Весь расплескав океан*

*Нежности – во всеуслышанье ословлю:*

*– Вспламеняющий Дух Твой безсмертно люблю!*

*…И к Всевышнему*

*– За каждую строчку раскаявшись,*

*Я не услышала – «Отрекись».*

*– За безмолвие, по-цветаевски*

*Облетавшая небо, повинись!*

*\*\*\**