**Моей малой родине с. Лиману посвящается**

Как я люблю прелестную мою, неповторимую природу

Широку степь, извилистую ленту, сверкающей сребром, реки,

Когда уставши в зной, сойдя с дороги, смотришь в воду –

И видишь отраженье неба, а над ним стрекоз глазастых веерки.

И с наслажденьем погрузив ладонь в вод**ы** прохладу

Омыв лицо от придорожной пыли, глянешь вдаль –

Услышишь сотню чудных звуков, творящих для души усладу.

И горизонта эфемерную, подрагивающую рябью, шаль.

О! Эти звуки шума трав, играющего с ними ветра!

Божественное пенье малых птах, что юрко прошивают высоту

А больше всех милее сердцу песня – полевого мэтра –

Жаворонка, воспевающего радость к жизни и ст**е**пей красоту.

Справа впереди раскинулись болота, прячась в гуще камыша.

Шумит камыш, поет камыш, поют цикады, иволги и жабы,

Захлопал крыльями красавец аист, выудив с воды ужа,

А орлица в небе грезит, чтоб сурок попался поупитаннее кабы.

Когда сюда я возвращаюсь после утомительной разлуки

Как дальний странник, жаждущий покоя и сердечного уюта,

Всякий раз, душа моя полн**и**тся нежною тревогой и – прочь скука!

Я вновь свободен! – достигнув берегов моего райского приюта.

Выйду в волнующую ветром степь, немного ослепленный огненным светилом

Вопьюсь я взором в пестрые цветы, сквозящие меж тонких и высоких трав

Потом ступлю обратно на грунтовку – седого ковыля – в обрамлении милом

И мысленно скажу: Какая благодать! И жаворонок в этом несомненно прав.

Не забыть мне аромат степи и небосклона голубую даль!

Вдруг, если даже мне случится уехать далеко, в итоге,

А в душе моей осядет там, тяжелыми каменьями, печаль...

Брошу все... и ворочусь нежданно в эпилоге!

Безмолвным путником, ступая по знакомой мне дороге...

Юрий АСАДЧИХ 13февраля 2008г.