## Игорь Гревцев

## Люди Святой земли

## Сегодня я русских людей воспою, –

И кто мне скажет хоть слово против!?

Я видел этих людей в бою,

Я видел этих людей в работе.

Я видел их в дни великих бед,

И в дни, когда приходил к ним праздник;

В парадном зале, в тюрьме, в избе –

Короче, видеть пришлось их разных.

Но как бы их ни пришлось встречать –

В шинелях, в ватниках, в робах, в блузках –

Всегда я видел, сколь горяча

И сколь огромна душа у русских.

Они готовы идти на смерть,

Когда хоть что-то грозит России;

Они способны взять и посметь,

И дерзко любую цель осилить.

Они вмещают в себя весь мир –

В быту им тесно и очень узко.

Попробуй их на излом возьми –

Познаешь силу Идеи Русской.

Они опасны в пылу атак,

Их клич боевой суров и хлёсток.

…То ли земля их взрастила так,

То ли они ей пришлись по росту…

Они умеют землёй дорожить,

И хоть иным племенам неймётся,

Другие люди не могут жить

На этой земле, что Святой зовётся.

# Сказание о спасённом Храме

Немало лет прошло с тех пор,

Когда бурлили богоборческие страсти…

В одном из русских городов собор:

«Закрыть навек!» – постановили власти.

Во двор собора въехал грузовик,

Ощеренный стволами и штыками,

И комиссар, держа куражный шик,

Гортанно стал командовать стрелками.

Трещал мотор, разбрызгивая гарь,

Ломились в храм весёлые солдаты.

И в этот миг на звоннице звонарь

Во всю ударил в колокол набатный.

Призывный гул с крестов сорвал ворон.

Взорвал покой! И тут случилось чудо:

Со всех проулков и со всех сторон

К собору потянулись толпы люда.

И комиссар, с испуганным лицом,

Забыв про то, что есть он «властный орган»:

«Убить его! Заткнуть его свинцом!» –

Орал стрелкам, и за винтовки дёргал.

Раздался выстрел. И звонарь упал.

И ожила на стенке струйка крови.

Толпа вздохнула… Вздрогнула толпа, –

И вышел парень, больно хмуря брови.

Народу молча поклонился он,

Перекрестился и наверх взобрался.

И снова грянул колокольный звон, –

И снова выстрел со двора раздался.

Упал второй, и умер… Но за ним,

Уже всходил на колокольню третий.

И, может быть, секунду прозвонив,

Он тут же смерть под колоколом встретил.

А вслед ему уже четвёртый шёл,

Чтобы сгореть, подобно краткой искре,

Но лишь бы храму было хорошо…

И снова – звон. И снова следом – выстрел.

Звон… выстрел… снова звон – и вновь

Короткий, хлёсткий лай винтовки.

И по стене текла не просто кровь,

А целые кровавые потоки.

Народ молчал. Народ спокойно ждал,

Когда освободится место свято,

И тут же из себя благословлял

На смерть того, кто ближе был к солдатам.

На колокольню поднимались мужики,

Девицы, бабы, дети, парни, старцы.

… И начали с ума сходить стрелки,

И комиссар скулил, заламывая пальцы…

Храм отстояли! Храм остался жить,

Сокрытый окровавленной стеною.

О, как хотелось бы мне с теми быть,

Кто отстоял его такой ценою.

 **«Догоняй!..»**

Я в трясину попал… Я – и эдак, и так,

Но трясина трудилась, как помпа.

И, чтоб выжить, я отдал трясине рюкзак

И – что самое страшное – компас.

А дойти до села – десять верст по прямой.

Только где она, эта прямая?

Третьи сутки затянут зенит пеленой,

И октябрь – не преддверие мая.

Ну, короче: по ноздри увяз я в тайге,

Заблудился я насмерть, короче.

Ни еды, ни огня, только вывих в ноге,

Да часы, что остались до ночи.

И тогда я впервые воззвал к небесам:

«Боже Святый, спаси мою душу!»

Но в ответ – ничего, лишь по стылым лесам

Ветер гнал предвечернюю стужу.

А когда я уже окончательно сник,

Мысль о смерти приняв понемногу,

Я увидел его, и подумал: «Лесник!».

И подумал ещё: «Слава Богу!»

Седина в бороде, крепок, хоть не высок;

В черной, длинной, как будто, шинели;

И улыбка в глазах… «Заблудился, сынок?

Догоняй!» – и шагнул он под ели.

Я за ним похромал, словно раненый лось,

Спотыкаясь о корни и ветки.

Но чем дальше мы шли, тем уверенней шлось,

Как солдатам с удачной разведки.

И ещё до заката мы вышли туда,

Где тянуло дымком сладковатым,

Где меня ожидали тепло и еда…

И тогда повернул он обратно.

«Как зовут тебя, батя? – вослед я спросил, -

Ты ж отныне мне ближе, чем сродник!»

И услышал в ответ: «Тыщу лет на Руси

Меня кличут Никола-угодник».

И пропал… Боже мой! Мы ведь были вдвоём

И я чувствовал, *кто* он: ещё бы!…

Не горело ли ревностью сердце моё,

Когда шёл я за ним сквозь чащобы?

И с тех пор он всё время встречает меня

В каждом храме и в каждой церквушке.

И всё время я слышу его: «Догоняй!» –

Как тогда, на болотной опушке.

##### Вифлеемская звезда

Мы шли в снегах, вгрузая в них по грудь.

Шипела ночь позёмкой, будто кобра.

И наст скрипел, как сломанные рёбра,

И мы не знали, где лежал наш путь.

Мой друг упал – он выбился из сил.

Я волком выл над ним от безнадёги.

И в этот миг подумал я о Боге,

И в небо крикнул: «Господи, спаси!»

А в небе стыла лишь одна звезда,

В разрывах туч, неправильным пунктиром,

И не было других ориентиров,

И я решил: «Ну, что ж, пойду туда.

Уж если умирать, то на ходу,

В звезде найдя иллюзию надежды».

И друга ухватив за край одежды,

Я поволок его, как за узду.

Мне этот путь уже не повторить:

Такой ценою он в ту ночь мне дался –

Я проклинал, я плакал, я ругался,

Я даже Господа дерзал корить.

И я дошёл, ломая естество…

В селе, где подобрав нас, обогрели,

Во всех домах огни всю ночь горели –

Народ встречал Христово Рождество.

А чуть позднее, посреди людей,

За праздничным столом, под тёплой сенью

Я понимал уже, *какой* звезде

Мы навсегда обязаны спасеньем.

 **Разговор в больничной палате**

Он «дальнобойщик» был крутой,

Матёрый шоферюга,

Сработан грубо, но такой

На нож пойдёт за друга.

Он на кровати был распят –

В бинтах, как белый кокон.

Рассказ он начинал раз пять –

Слова глотал и комкал.

- Когда машина поползла

На скользком серпантине,

Напарник: «Прыгай. – мне сказал, –

Ну, и… привет Галине».

- Под нами были гаражи,

А между ними люди.

Но МАЗ он чётко положил,

Как бутерброд на блюде.

- Ему-то ладно. Он погиб.

А мне чего-то грустно.

Плевать на перелом ноги:

Душою бы не хрустнуть.

 - Эх, если б я был за рулём…

И снова замолкал он:

Глаза – как омут подо льдом,

А желваки – как камень.

А я, теряя мыслей нить,

Прикрыв лицо рукою,

Всё думал: «Надо русским быть,

Чтобы вместить такое,

Чтоб так спросить: «Зачем же, смерть,

Не я погиб, а кто-то?»

Да, душу русскую иметь –

Тяжёлая работа.

Но в этот миг я свой народ

Любил до дрожи мускул,

И был собой безмерно горд,

Что сам я тоже русский.

# Случай на реке

Стояла летняя жара

И таял день от зноя…

Плескалась в речке детвора

С отвагой показною.

И лишь один мальчишка был,

Как будто бы изгоем:

Невзрачен видом, худ и хил –

Как существо другое.

Он не плескался, не галдел,

Он не нырял, не плавал.

Он просто на траве сидел

От мамы своей справа.

Вдруг у девчушки лет шести,

Глазастенькой, как зайка,

Матрасик надувной спустил

И стал тонуть с хозяйкой.

Она пыталась плыть к земле,

Ручонки к ней тянула.

Но пляж как будто обомлел –

И девочка тонула.

И тут сквозь толщу тел нагих

Рванулся мальчик хилый.

Кричал он: «Боже, помоги!» –

И, – «Господи, помилуй!»

И, осенив себя крестом

Своею кистью тонкой,

Поплыл по-взрослому… потом

Вернулся с той девчонкой.

А мама, бледная, как мел,

Спросила сына, плача:

«Ведь ты же плавать не умел,

Когда ты плавать начал?»

И он сказал, потупив взор.

На мать взглянуть не смея:

«Ты знаешь, мама, до сих пор

Я плавать не умею».

#  Живая душа

Мы с ним встретились у магазина,

Да и то лишь на пару минут.

Он сказал: «Померла баба Зина.

Вот, хочу по-людски помянуть».

Был он местный алкаш и бездельник,

Дядя Толя, а проще, Толян.

У него каждый день – понедельник,

Потому что вчера он был пьян.

Пол-литровый «пузырь» ширпотреба

И кулёчек с дешёвой халвой

Сиротливо таращились в небо

Из немытых ладоней его.

- Что случилось, Толян? Отчего же

Померла баба Зина? Скажи?

- Ну, дык, это… на всё воля Божья.

Да и мы ведь с тобой не кряжи.

- Да, Толян, не кряжи, это точно,

И не нам нашу участь решать.

Стало быть, помянуть?.. – Да, заочно.

Всё ж не зверь, а живая душа.

Бабу Зину я знал понаслышке.

Много бабок подобных окрест:

Ни детей, ни родных, ни сберкнижки –

Про таких говорится: «как перст».

- Ну, пойду… а то что-то корёжит, -

И Толян стал как будто блажным.

И тогда я подумал: «Быть может

Богу эти Толяны нужны».

Пусть неправильно, пусть за «поллитрой»

(Что же делать, коль мир наш протух?)

Но они хоть такой вот «молитвой»

Поминают забытых старух.

#  Праведная смерть

Рано утром, на закате лета,

Сразу после Яблочного Спаса,

Умирала бабка Лизавета,

Верная подруга деда Власа.

Умирала тихо и смиренно.

Никого она не разбудила,

Уходя из жизни этой бренной

Так же, как по ней и проходила.

Умирала с кротостью овечки.

А в светёлке спали дочка с зятем,

Спали внуки, спал супруг на печке, –

Лизавета не хотела помешать им.

Вот такой она была по жизни:

Кроткая, смиренная, тихоня,

Никогда, бывало, в укоризне

Слов она обидных не проронит.

А бывало всякое порою:

Влас гулял по молодости рьяно,

Представляясь этаким героем;

Вся в отца пошла и дочь Ульяна.

Да, порою всяко-разно было:

- А кому легко, скажи на милость?

Лизавета кротко всех любила,

И молилась за родных, молилась.

Годы пролетели незаметно:

Влас давно уже остепенился,

И своей супругой Лизаветой

Втайне пред сельчанами гордился.

Дочь давно живёт с хорошим мужем.

Внуки золотые, слава Богу…

Да, вся жизнь была тяжёлым гужем,

Но пришла к хорошему итогу.

Умирала бабка Лизавета,

Сон людей любимых не нарушив.

И стоял над нею Ангел Света,

Тихо ждал её святую душу.

## Суровая Русь

Последние метры он шёл на коленях, –

И жгли его звёзды погон,

И гравий хрустел, как кора на поленьях,

Когда её гложет огонь.

Пять свежих могил, пять крестов одноликих, –

По струнке, как воинский строй.

Пять жизней, пять судеб, запаянных в «цинки»,

И он перед ними – шестой.

* За то, что не умер я в том рукопашном,

У той безымянной реки,

За то, что я числюсь живым, а не павшим,

Простите меня, мужики!

Матёрый десантник, с обветренной кожей

Под цвет обожжённой брони,

Стоял у могил, сотрясаемый дрожью,

На руки лицо уронив.

Рыдал неумело, рыдал некрасиво,

Впервые неся этот груз…

Но грозно за ним поднималась Россия,

Святая суровая Русь.

Полки и дружины, князья, воеводы,

Дивизии Курской дуги,

«Афганские» роты, «чеченские» взводы

Вставали из братских могил.

Вставали, живые во всех поколеньях,

Навек победившие тлен…

Последние метры он шёл на коленях –

И Русь поднималась с колен.

**Воскрешение солдата**

Он умирал на больничной кровати,

Чёрный от страшных ожогов, как смоль.

Всё, что ещё оставалось в солдате –

Это щемящая, жгучая боль.

Радиактивный «загар» съел всю кожу,

Кровь переплавил в текучий свинец.

Тут уж солдату ничто не поможет –

Ждал он: когда же наступит конец?

Бедная мать поседела над сыном:

Вот уже пятые сутки без сна.

Всё ей сейчас представлялось постылым,

Даже пришедшая рано весна.

А за окном распускались деревья,

К жизни земной воскресая опять.

Только солдат в воскресенье не верил,

И в воскресенье не верила мать.

Два человека прощались друг с другом,

Молча, уже не скорбя ни о чём…

Вдруг сквозь окно по-хозяйски упруго

Солнце ворвалось горячим лучом.

Преобразился он в Ангела Света,

Приобретя и телесность, и вес;

Крылья воздел он, вещая при этом:

«Радуйтесь, ибо Христос наш воскрес!

Да, ты, солдат, умираешь, но многим

Ты сохранил своей гибелью всё.

Ныне ты будешь в Раю перед Богом.

Радуйся, мать, ибо сын твой спасён!»

И, ободрённая ангельским словом,

Бедная мать осенила крестом

Мёртвого сына… А Пасха Христова

Мощно всходила уже за окном

####

#### Грядет Православная Русь

Грядет Православная Русь!

Все знаки Божественной власти

Ей приданы нынче. И пусть

Никто ей дороги не застит.

Нельзя ей уже помешать –

Как зонт не спасёт под лавиной:

Она начинает дышать

Всей грудью, а не половиной.

А кони грызут удила.

А кони храпят беспокойно.

Великие ждут нас дела,

Но будет и страшно и больно.

Но будет глаза наши сечь

Летящий навстречу торнадо.

И тяжким покажется меч

В тот миг, когда брать его надо.

Но, все же, сквозь немощь и страх,

Отбросив о жизни заботу,

Поднимемся на стременах

И выполним эту работу.

Проступят на кольцах кольчуг

Кровавые потные пятна…

Одним этот груз по плечу,

Другие пойдут на попятный.

Я их осуждать не берусь.

Но знаю одно непреложно:

Грядет Православная Русь –

И ей помешать невозможно.

####