Вера Пономарева, г. Дальнегорск

РАЗГОВОР

Все знакомо, как воздух... Ширь. Тайга. Синанча. Рядом три полноводных, Бьющих в сердце ключа. Мне отец заповедал, Не дожил только сам, Все мечтал, что поедем Поклониться лесам. Помнил каждую падь, Имена горных круч. А любил вспоминать

Про Евлантьевский ключ. Только я не пойму: Ключ какой-то другой.

«Эй, Евлантьев, ау! Как живешь, дорогой?

Вот, хоть поздно, приветы

От отца моего».

Перекат мне ответил: «Да, я помню его.

Ходил дикой тропой,

Мой кедрач уважал.

Знал зверья водопой,

Зря в рябца не стрелял.

А вот этой беды Яне чаял вовек: Как оставил следы Страшный зверь... Человек. Вершит злые дела - Выбивает зверей, Вдаль увозит тела

Моих кедров - друзей. Как мне трудно носить Мертвых кедров кору!

Разве можно так жить?

Без тайги я умру.

Ведь уже без водицы

Сама Синанча.

Посмотреть бы в телица, Что рубили сплеча! Обезводили нас,

Оголили Иман.

Да зачем мы сейчас,

Всем нужна глухомань!

Чтоб в тайге стоял терем, Чтоб считалось - «охота»! –

Если гордого зверя

Застрелить с вертолёта. Натворили вы дел.

А как был я могуч!..» -

В перекате мне пел

И рыдал старый ключ.

 Не найдешь, что ответить,

Как беседу вести.

Нет таких слов на свете. Только слово «прости».