# Стихотворения

## А. Я. Розенбаум

### Мачо

Кредит доверия у женщины истрачен,  
Амур ей подмигнул — и был таков.  
Куда ни плюнь — везде сплошные мачо,  
А очень не хватает мужиков.  
  
Одет с иголочки, подтянут и накачан,  
Да так, что не сгибается рука,  
Изысканная речь — ну чистый мачо,  
А хочется послушать мужика.  
  
В Чечне недавно вышла незадача:  
В один из не скажу каких полков  
Приехали служить четыре мачо,  
А командиры ждали мужиков.  
  
Солдаты — не пойму, какой — удачи,  
С банданами поверх тупых голов,  
С чеченками вели себя, как мачо, —  
Подставили полроты мужиков.  
  
Их вытащили. Ну а как иначе?  
Бросать своих у наших не с руки.  
В родную часть уделавшихся мачо  
Доставили простые мужики.  
  
Я не люблю козлов, а петухов — тем паче,  
Один у них с павлинами язык.  
И тот, кто держит на Руси себя за мачо,  
По жизни — сто процентов — не мужик!

### Вечное

Вот добрались наконец, горло пережали,  
Перекрыли кислород, двинули под дых.  
Ах, как больно ты, подлец, в грудь меня ужалил,  
Пересохло всё во рту. Дайте же воды!  
  
Ах, как тяжко сознавать, что ты людям нужен,  
Да не можешь им отдать всё, что накопил,  
Потому что продавать не умею душу,  
Потому что покупать не хватает сил.  
  
Протирают на задах кремовые брюки  
Те, кому плевать на всё, кроме чёрных «Волг».  
Но до страшного суда доживёте, суки,  
Вот тогда воздастся вам — есть на свете Бог.  
  
Сковородки — это блеф, есть почище кара,  
Я на «скорой» это всё потом изучал:  
Нету жарче тех углей, чем народа ярость —  
Вот на них-то и сгорят те, кто честь продал.  
  
Перекрыли кислород — радуйтесь, подонки.  
Вы сегодня на коне, но не со щитом.  
И на ваш слюнявый рот песне моей звонкой  
Глубоко плевать — она вытерпит не то.  
  
Она выдержит — не те знала она беды,  
Закалится, будто сталь в пламени боёв.  
В неизбежности потерь — торжество победы,  
А вы — мелочь на костях, просто вороньё.

## В. В. Маяковский

### Война объявлена

«Вечернюю! Вечернюю! Вечернюю!  
Италия! Германия! Австрия!»  
И на площадь, мрачно очерченную чернью,  
багровой крови пролилась струя!  
  
Морду в кровь разбила кофейня,  
зверьим криком багрима:  
«Отравим кровью игры Рейна!  
Громами ядер на мрамор Рима!»  
  
С неба изодранного о штыков жала,  
слёзы звезд просеивались, как мука в сите,  
и подошвами сжатая жалость визжала:  
«Ах, пустите, пустите, пустите!»  
  
Бронзовые генералы на граненом цоколе  
молили: «Раскуйте, и мы поедем!»  
Прощающейся конницы поцелуи цокали,  
и пехоте хотелось к убийце — победе.  
  
Громоздящемуся городу уродился во сне  
хохочущий голос пушечного баса,  
а с запада падает красный снег  
сочными клочьями человечьего мяса.  
  
Вздувается у площади за ротой рота,  
у злящейся на лбу вздуваются вены.  
«Постойте, шашки о шелк кокоток  
вытрем, вытрем в бульварах Вены!»  
  
Газетчики надрывались: «Купите вечернюю!  
Италия! Германия! Австрия!»  
А из ночи, мрачно очерченной чернью,  
багровой крови лилась и лилась струя.

### Мыслит банда белая — Русь-то ослабелая!

Рупь французом пану дан,  
в руку всунут нож им:  
«Мчись скорей к голодным, пан!  
Мы, мол, им поможем!»  
  
Пан мечтает: «Я их вот  
взвыть заставлю матом!»  
И, усы крутнувши, шлет  
страшный ультиматум.  
  
С той сторонки да с иной  
разобравшись в этом,  
повернув гонца спиной,  
шлем гонца с ответом:  
  
«Чем пугать собой детей,  
пан ясновельможный,  
не пори горячку. Эй!  
Напороться можно!»

## С. А. Есенин

### Греция

Могучий Ахиллес громил твердыни Трои.  
Блистательный Патрокл сраженный умирал.  
А Гектор меч о траву вытирал  
И сыпал на врага цветущие левкои.  
  
Над прахом горестно слетались с плачем сои,  
И лунный серп сеть туник прорывал.  
Усталый Ахиллес на землю припадал,  
Он нес убитого в родимые покои.  
  
Ах, Греция! мечта души моей!  
Ты сказка нежная, но я к тебе нежней,  
Нежней, чем к Гектору, герою, Андромаха.  
  
Возьми свой меч. Будь Сербии сестрою.  
Напомни миру сгибнувшую Трою,  
И для вандалов пусть чернеют меч и плаха.

### Богатырский посвист

Грянул гром. Чашка неба расколота.  
Разорвалися тучи тесные.  
На подвесках из легкого золота  
Закачались лампадки небесные.  
Отворили ангелы окно высокое,  
Видят — умирает тучка безглавая,  
А с запада, как лента широкая,  
Подымается заря кровавая.  
Догадалися слуги божии,  
Что недаром земля просыпается,  
Видно, мол, немцы негожие  
Войной на мужика подымаются.  
Сказали ангелы солнышку:  
«Разбуди поди мужика, красное,  
Потрепи его за головушку,  
Дескать, беда для тебя опасная».  
Встал мужик, из ковша умывается,  
Ласково беседует с домашней птицею,  
Умывшись, в лапти наряжается  
И достает сошники с палицею.  
Думает мужик дорогой в кузницу:  
«Проучу я харю поганую».  
И на ходу со злобы тужится,  
Скидает с плечей сермягу рваную.  
Сделал кузнец мужику пику вострую,  
И уселся мужик на клячу брыкучую.  
Едет он дорогой пестрою,  
Насвистывает песню могучую,  
Выбирает мужик дорожку приметнее,  
Едет, свистит, ухмыляется,  
Видят немцы — задрожали дубы столетние,  
На дубах от свиста листы валятся.  
Побросали немцы шапки медные,  
Испугались посвисту богатырского…  
Правит Русь праздники победные,  
Гудит земля от звона монастырского.