*Светлой памяти моей мамы,*

*поэтессы Эльвиры Бочковой*

 \* \* \*

Все зарастают лесом берега:

Стоит стеной – и силу набирает.

И наша жизнь в сравненье коротка

С деревьев веком,

Но и их ломает

Однажды ветер, налетев с грозой.

Не зарастает память лишь пыреем:

Я вижу близких,

Маму молодой,

Воздушною,

Парящей в небе змеем…

И я бегу за ней –

Но по земле. –

Я тоже взмыть хочу туда,

Где ветер бродит.

Но не хватает сил ещё в крыле…

А змей летит,

Из рук моих уходит…

Я нить держу,

И страшно: вырвет вдруг –

И я останусь,

Маленькой и жалкой,

Там, где заросший лебедою луг

И где тропу отыскивать мне палкой

Средь всех кустов,

С колючками,

В шипах,

Где обожжёт в закат крапивой жгучей,

Где ищешь след от змея в облаках,

Что унесло вмиг налетевшей тучей.

 \* \* \*

Притянула руками на грудь,

Взяв, слабея, за плечи руками.

Жизнь успела, как заяц мелькнуть,

И пропала в лесу, за кустами,

В тёмной чаще,

Как солнечный блик.

На опушке – проталин соцветья.

И на шёпот сорвавшийся крик

Опустился на сердце мне плетью:

«Я люблю тебя, слышишь: люблю,

Но не выбраться нынче из ямы,

Отойди! И не стой на краю…

И гляди даже в сумерках прямо».

Только год озираюсь назад,

Где всё глажу шершавые руки.

И по жизни бреду наугад,

Через тёмную чащу разлуки.

 \* \* \*

Так в доме прибранном тревожно.

Зачем на цыпочках хожу?

И стул так ставлю осторожно,

Как будто сон чей сторожу?

Опять забылась, что одна?

Слова роняю над тетрадкой.

Нырну – и в памяти со дна

Достану ракушку украдкой.

Слезой промою перламутр –

И край поранит мёртвым боком,

Но затяну повязки жгут

И буду думать о высоком.