**Ирина Гумыркина, г. Алматы**

**Высокая трава**

\*\*\*

По краешку, по досточке,

По тоненькому льду

В пугающее до смерти

Из детства я иду.

Качается над буквами

Соломенный бычок.

Я сломанная куколка –

Чего же вам ещё?

Над пропастью, над каменной

Шагаю: раз и два.

А где-то там, за камерой,

Желтеет трын-трава.

Я выросла, я вынесла

Из дома сон и сор.

Всё остальное – вымыслы,

Фейсбучный разговор.

\*\*\*

Зачем ещё придумывать слова,

Когда и так понятно в самом деле:

Сквозь камни пробивается трава –

Растёт, как боль в несовершенном теле.

Давай молчать, пока трава растёт

И медленно теряет цвет на солнце.

Весь мир несовершенный не умрёт –

Останется хоть что-то, ты не бойся.

Останемся и мы – без слов внутри,

Без маленьких ростков в остывшей почве.

Зачем ещё здесь что-то говорить:

Поставим точку или лучше – прочерк.

\*\*\*

Мы существуем. В памяти других,

В объятиях дождя, в молчании ночи,

Мы – капля на стекле, короткий штрих

На белом полотне и многоточие

В конце строки.

Когда перегорят

Все лампочки на кухне и в прихожей,

И снег в последних числах февраля

Сойдёт на нет, то не увидеть больше

Следов, ведущих в одичалый сад

Тропинкой тонкой к ветхому забору,

Где яблони поникшие стоят –

Их вырубят под корень очень скоро.

И будет эхо множить этот звук,

Пока он в вышине не оборвётся.

Мы – яблоки, упавшие в траву,

Так рано постаревшую от солнца.

\*\*\*

Кому нужна я, тонкий стебелёчек, –

Ни дудочки, ни музыки, ни-ни.

Качает ветер слово между строчек –

Бессонное дитя, усни, усни,

Ещё совсем мало́ и неприметно,

Как гусеница в коконе своём,

Как шорох остаётся без ответа.

Но вырастешь – и мы тебя поймём.

Расти, расту, растрачивая, та́я –

Четыре, тридцать три и тишина.

Послушайте, как бабочка взлетает,

Хоть голоса и звука лишена.

\*\*\*

Мы влипли так, что боже упаси.

Спаси нас и над этим пронеси,

Как мелкого жука в своих ладонях,

И выпусти в высокую траву

В большом саду. Иначе наяву

Нас больше не увидят и не вспомнят,

Каким был смех – как первая капель,

Какими нас смешными делал хмель:

Мы танцевали под дождём июльским.

Теперь колышет полинявший тюль

Холодный ветер. Впереди июль,

А мы друг другу замеряем пульсы:

Тук-тук, послушай, рваная строка.

Дрожит моя ослабшая рука,

Держу тебя, ты только не пугайся.

Мы влипли так, что боже упаси.

Спаси же, Отче, слышишь? Пронеси

В ладонях нас, не разжимая пальцы.