**Мертвец**

Все кончается, мой друг  
Разрывают кольца рук  
Свитые в тугую плеть  
Боль и сказка, свет и смерть.

Просто, чтобы каждый знал  
Что всему, что он искал  
Скоро тлеть углем в золе  
Скоро гнить в сырой земле.

Не грусти, не плачь, не бойся  
Это просто проблеск солнца  
В темных путах наших снов  
В ржавчине оков.

Все кончается, мой друг  
Это наш последний круг  
Не ищи судьбы своей

В бледных призраках вещей

Всё, к чему вела нас страсть  
Скоро все должно упасть

И за этот острый край  
Выходи гостей встречай

Это просто лунный свет  
Никакой защиты нет  
В сердце пламенный рубец —   
Ты уже мертвец

**Никогда**

Я обещаю вернуться — никогда, никогда.  
Когда короткая осень горит небесным бледным огнем,  
Когда от холода жмутся друг к другу в ночи поезда,  
И коль случится проснуться, мы никогда не уснем.

Внизу проснутся метели, чей воздух легок и дик,  
И зазвенят свиристели, как ледяная вода,  
За тем, что мы не допели, что не узнаешь из книг,  
Я обещаю вернуться в наше личное никогда.

Не осенняя дремота над чеканным переплетом,  
То за нами сны приходят, сны выходят на охоту,

Для медведя, для разлуки есть у них тугие луки,  
И гарпун для белой ночи и белого кита.

Так дай же мне воздух, и я стану тебе крылом.  
Я дам тебе бурю и, может

быть, даже грозу.  
Твое время течет за мной, как расплавленное стекло,  
Мои сны о тебе — далеко остались внизу,

И перед тем, как очнуться, смотри — с твоего корабля  
Крысой прыгает страх, почти не касаясь бортов,  
И ты видишь, как мимо плывет голубая Земля  
На спинах холодных гладких черных китов.

**Тиамат-блюз**

Я пою тьме, сегодня я пою тьме,

Я пою тьме, пока я иду чрез нее.

Я иду сквозь нее, я шагаю по ней,

Я гляжусь в нее, и взор мой — копье.

В этой тьме…

Я творю тьму, ибо я сама — эта тьма,

Ибо мудрые знают, что тьма есть вода,

Ибо сказано древними, что тьма есть вода.

И мне отмщение, и аз воздам —

Навсегда.

Сестра моя регулярно смотрит во тьму,

Смотрит, качает отрубленной головой.

Говорит, мол, сестра, твоя ложь быстра,

Но правда быстрей тени от костра —

Пресветлая Королева моя

Королева Боль.

Я пою боль, я вам — Королева Боль,

Ибо мудрые нам говорили, что Бог есть любовь.

Но древние знали, что любовь это боль,

Что любовь есть сера, и щелочь, и соль,

Что любовь есть тьма, и весна, и яд,

Чтобы мне вовеки не видеть тебя

Чтоб вовеки не вспомнить, как это — быть с тобой.

**Травушка**

Травушка расскажет мне о том, что случится

Пропоет мне песню ночную…

Ляжет мне рассветною росой на ресницы

Расплетет мне косу тугую

Солнце взойдет в огне

Позовет в дорогу далече

Но не подняться мне

Не лететь к нему да навстречу…

Сколько раз я видела пожар-пепелище

Сколько я ночей сна не знала

Сколько мое сердце ошибалось, но все ищет —

Да судьбы своей не узнало

Поздно ли, рано ли

Отыскать тропинку другую

Чтоб из чужой земли

Возвратиться в землю родную…

Забери меня с собою ты, перепелка

Уведи в чащу глухую

Стану серой птичкой незаметной — да и только

Растоплю тоску ледяную

Речка, моя сестра

Примет и укроет волною

Будет ко мне добра

Разлучит навечно с бедою

**Опасное лето**

Как клинки, режут небо крылья

Улетать — только если к морю!

Золотою дорожной пылью

Покрывая мечты и волю

Махаоны парят над миром

Лето в душу неслышно входит

Сердце — старая моя лира —

Пробуждает родник мелодий…

И не надо о снах! И вере!

О клинке, за спиной

Хранимом… Ветер смоет мои потери

Даст твое позабыть мне имя. Имя…

До свидания, чуждый странник

До свидания в мире третьем

Махаоны летят на запад

Если дует с востока ветер

Если жемчуг в моей ладони

Если бьются о сердце волны

Если ты меня тоже понял

Забывай меня и не вспомни!

Вспомни меня…

Уходи по своей дороге:

Там железо с сандалом вместе

Всё твое, а мои — лишь крохи —

Недопетая чья-то песня…

Уходи-уходи, ты слышишь?

Золотой невесомой песней

Дай забыть и лететь мне выше

От любви, от больной, воскреснув…

И не надо о снах! И вере!

О клинке, за спиной

Хранимом… Ветер смоет мои потери

Даст твое позабыть мне имя

Имя. Имя…

**А если бы он…**

— А если бы он вернулся опять

Что ему я сказать бы могла?

— Что я ждала, я хотела ждать

Пока не умерла

— А если б он заговорил со мной

Не узнав моего лица?

— Вы стать могли бы ему сестрой

Он, наверно, страдает сам.

— А если он спросит, где Вы, тогда

Какие нужны слова?

— Отдайте мое золотое кольцо

И не нужны никакие слова

— А если бы он спросил, почему

Ваш дом опустел теперь?

— Погасший очаг покажите ему

Открытую настежь дверь.

— Тогда спросить бы ему осталось

О Вашем последнем дне.

— Скажите, скажите, что я улыбалась

Чтоб не плакал он обо мне.

**Витраж**

Где ты был — или нет — каким ты стал?

Сколько раз сменилось море сушей?

Для тебя — и стон, и стих, и сталь

Для тебя все это, так послушай

Перестань

Приходить во тьме по собственную душу

Тщиться заковать ее в хрусталь

Где скользит дорога по камням

Падая в объятия рассвета

Сквозь седловину меж ушей коня

И ничуть не странно, что все это

Для меня

Ветер дальних странствий на исходе лета —

Этот ветер тоже для меня

Бремя свободы осилит счастливый

Никто никогда и не мыслил о пути назад

Все быстрее время уходит, мы по-над обрывом

Смотрит в глаза — гроза

Где в ночи смолящимся пером

Сбывшееся обжигает пальцы —

Там принесут из степи птицы гром

И злые тени все уйдут во время танца

Над костром

Время — словно ткань, натянутая в пяльцы

Кто нас ныне вышьет серебром?

**Гаудете**

Gaudete, gaudete, как выходит зимний ветер  
Из ледового чертога, из железного дворца.  
Он жестокий, ясный, синий, весь в узорах клавесина,  
И с морозным звонким треском разбиваются сердца.

Gaudete, gaudete, кровью горного рассвета,  
Встречей взглядов и пожатием обветренной руки,  
Коль тропой хрустальных трещин путь волхвовый бесконечен,  
Принесу тебе дары я — сердце, вечность и коньки.

Gaudete, gaudete, мы друг другом ли согреты,  
 Мы ль дыханием одеты прозреваем сердце тьмы.  
 Так возрадуемся, други — се дитя огня и вьюги,  
 Gaudete, gaudete, се грядет король зимы!

**Война**

Темнеет кровля декабря

Под звон полуночных штормов

Да ты не спрашивай меня

Лишь только дай мне кров

На сапогах твердеет грязь

И как последним быть из нас?

И тянет черепицы скрип

Из горла медный хрип:

И он говорит ей — сестра, я слишком давно на этой войне

Когда вы пьете это ваше вино, я нёбом чувствую кровь —

В ней хватает и серебра, и стали, и соли, и гари огней

И наши парни лежат в траншеях под гусеницами облаков

Так вышло — я еще живой

Или живой уже не я?

Она не смотрит на него

Исчадье декабря

А наша высадка в закат

Была прекрасна и грозна —

Сейчас допью, пора назад

Не забывай, война

И он говорит ей — сестра, я слишком давно на этой войне

Когда вы пьете это ваше вино, я нёбом чувствую кровь —

В ней хватает и серебра, и стали, и соли, и гари огней

И наши парни лежат в траншеях под гусеницами облаков

И еще он говорит ей — сестра, похоже, я не знаю ничего о войне

Я до сих пор не постиг математику строя наших огненных кораблей

А может, завтра я взгляну ей прямо в лицо и вдохну ее гнев

И вместо меня останется дырка в небе или же дырка в земле

Так вот, он говорит ей — сестра, мне некуда, некуда возвращаться, кроме войны

Спасибо, слушай, мне правда с тобою сегодня было тепло;

А под огнем не помнишь вкуса вина, но не знаешь вкуса вины…

И он уходит обратно в ночь, тяжело подволакивая крыло