Пушкин А. С. «Полководец»

У русского царя в чертогах есть палата:

Она не золотом, не бархатом богата;

Не в ней алмаз венца хранится за стеклом;

Но сверху донизу, во всю длину, кругом,

Своею кистию свободной и широкой

Её разрисовал художник быстроокой.

Тут нет ни сельских нимф, ни девственных мадонн,

Ни фавнов с чашами, ни полногрудых жён,

Ни плясок, ни охот, — а всё плащи, да шпаги,

Да лица, полные воинственной отваги.

Толпою тесною художник поместил

Сюда начальников народных наших сил,

Покрытых славою чудесного похода

И вечной памятью двенадцатого года.

Нередко медленно меж ими я брожу

И на знакомые их образы гляжу,

И, мнится, слышу их воинственные клики.

Из них уж многих нет; другие, коих лики

Ещё так молоды на ярком полотне,

Уже состарились и никнут в тишине

Главою лавровой...

 Но в сей толпе суровой

Один меня влечёт всех больше. С думой новой

Всегда остановлюсь пред ним — и не свожу

С него моих очей. Чем долее гляжу,

Тем более томим я грустию тяжёлой.

Он писан во весь рост. Чело, как череп голый,

Высоко лоснится, и, мнится, залегла

Там грусть великая. Кругом — густая мгла;

За ним — военный стан. Спокойный и угрюмый,

Он, кажется, глядит с презрительною думой.

Свою ли точно мысль художник обнажил,

Когда он таковым его изобразил,

Или невольное то было вдохновенье, —

Но Доу дал ему такое выраженье.

О вождь несчастливый! Суров был жребий твой:

Всё в жертву ты принёс земле тебе чужой.

Непроницаемый для взгляда черни дикой,

В молчанье шёл один ты с мыслию великой,

И, в имени твоём звук чуждый невзлюбя,

Своими криками преследуя тебя,

Народ, таинственно спасаемый тобою,

Ругался над твоей священной сединою.

И тот, чей острый ум тебя и постигал,

В угоду им тебя лукаво порицал...

И долго, укреплён могущим убежденьем,

Ты был неколебим пред общим заблужденьем;

И на полупути был должен наконец

Безмолвно уступить и лавровый венец,

И власть, и замысел, обдуманный глубоко, —

И в полковых рядах сокрыться одиноко.

Там, устарелый вождь! как ратник молодой,

Свинца весёлый свист заслышавший впервой,

Бросался ты в огонь, ища желанной смерти, —

Вотще! — . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

О люди! жалкий род, достойный слез и смеха!

Жрецы минутного, поклонники успеха!

Как часто мимо вас проходит человек,

Над кем ругается слепой и буйный век,

Но чей высокий лик в грядущем поколенье

Поэта приведёт в восторг и в умиленье!

 ВОСПОМИНАНИЯ В ЦАРСКОМ СЕЛЕ

 Навис покров угрюмой нощи

 На своде дремлющих небес;

В безмолвной тишине почили дол и рощи,

 В седом тумане дальний лес;

Чуть слышится ручей, бегущий в сень дубравы,

Чуть дышит ветерок, уснувший на листах,

И тихая луна, как лебедь величавый,

 Плывёт в сребристых облаках.

 С холмов кремнистых водопады

 Стекают бисерной рекой,

Там в тихом озере плескаются наяды

 Его ленивою волной;

А там в безмолвии огромные чертоги,

На своды опершись, несутся к облакам.

Не здесь ли мирны дни вели земные боги?

 Не се ль Минервы росской храм?

 Не се ль Элизиум полнощный,

 Прекрасный Царскосельский сад,

Где, льва сразив, почил орёл России мощный

 На лоне мира и отрад?

Промчались навсегда те времена златые,

Когда под скипетром великия жены

Венчалась славою счастливая Россия,

 Цветя под кровом тишины!

 Здесь каждый шаг в душе рождает

 Воспоминанья прежних лет;

Воззрев вокруг себя, со вздохом росс вещает:

 "Исчезло все, великой нет!>

И, в думу углублён, над злачными брегами

Сидит в безмолвии, склоняя ветрам слух.

Протёкшие лета мелькают пред очами,

 И в тихом восхищенье дух.

 Он видит: окружён волнами,

 Над твёрдой, мшистою скалой

Вознёсся памятник. Ширяяся крылами,

 Над ним сидит орёл младой.

И цепи тяжкие и стрелы громовые

Вкруг грозного столпа трикратно обвились;

Кругом подножия, шумя, валы седые

 В блестящей пене улеглись.

 В тени густой угрюмых сосен

 Воздвигся памятник простой.

О, сколь он для тебя, кагульский брег, поносен!

 И славен родине драгой!

Бессмертны вы вовек, о росски исполины,

В боях воспитанны средь бранных непогод!

О вас, сподвижники, друзья Екатерины,

 Пройдет молва из рода в род.

 О, громкий век военных споров,

 Свидетель славы россиян!

Ты видел, как Орлов, Румянцев и Суворов,

 Потомки грозные славян,

Перуном Зевсовым победу похищали;

Их смелым подвигам страшась, дивился мир;

Державин и Петров героям песнь бряцали

 Струнами громозвучных лир.

 И ты промчался, незабвенный!

 И вскоре новый век узрел

И брани новые, и ужасы военны;

 Страдать - есть смертного удел.

Блеснул кровавый меч в неукротимой длани

Коварством, дерзостью венчанного царя;

Восстал вселенной бич - и вскоре новой брани

 Зарделась грозная заря.

 И быстрым понеслись потоком

 Враги на русские поля.

Пред ними мрачна степь лежит во сне глубоком,

 Дымится кровию земля;

И селы мирные, и грады в мгле пылают,

И небо заревом оделося вокруг,

Леса дремучие бегущих укрывают,

 И праздный в поле ржавит плуг.

 Идут - их силе нет препоны,

 Все рушат, все свергают в прах,

И тени бледные погибших чад Беллоны,,

 В воздушных съединясь полках,

В могилу мрачную нисходят непрестанно

Иль бродят по лесам в безмолвии ночи...

Но клики раздались!.. идут в дали туманной! -

 Звучат кольчуги и мечи!..

 Страшись, о рать иноплеменных!

 России двинулись сыны;

Восстал и стар и млад; летят на дерзновенных",>

 Сердца их мщеньем зажжены.

Вострепещи, тиран! уж близок час паденья!

Ты в каждом ратнике узришь богатыря,

Их цель иль победить, иль пасть в пылу сраженья

 За Русь, за святость алтаря.

 Ретивы кони бранью пышут,

 Усеян ратниками дол,

За строем строй течёт, все местью, славой дышат,

 Восторг во грудь их перешёл.

Летят на грозный пир; мечам добычи ищут,

И се - пылает брань; на холмах гром гремит,

В сгущённом воздухе с мечами стрелы свищут,

 И брызжет кровь на щит.

 Сразились. Русский - победитель!

 И вспять бежит надменный галл;

Но сильного в боях небесный вседержитель

 Лучом последним увенчал,

Не здесь его сразил воитель поседелый;

О бородинские кровавые поля!

Не вы неистовству и гордости пределы!

 Увы! на башнях галл кремля!

 Края Москвы, края родные,

 Где на заре цветущих лет

Часы беспечности я тратил золотые,

 Не зная горести и бед,

И вы их видели, врагов моей отчизны!

И вас багрила кровь и пламень пожирал!

И в жертву не принес я мщенья вам и жизни;

 Вотще лишь гневом дух пылал!..

 Где ты, краса Москвы стоглавой,

 Родимой прелесть стороны?

Где прежде взору град являлся величавый,

 Развалины теперь одни;

Москва, сколь русскому твой зрак унылый страшен!

Исчезли здания вельможей и царей,

Все пламень истребил. Венцы затмились башен,

 Чертоги пали богачей.

 И там, где роскошь обитала

 В сенистых рощах и садах,

Где мирт благоухал и липа трепетала,

 Там ныне угли, пепел, прах.

В часы безмолвные прекрасной, летней ночи

Веселье шумное туда не полетит,

Не блещут уж в огнях брега и светлы рощи:

 Все мертво, все молчит.

 Утешься, мать градов России,

 Воззри на гибель пришлеца.

Отяготела днесь на их надменны выи

 Десница мстящая творца.

Взгляни: они бегут, озреться не дерзают,

Их кровь не престаёт в снегах реками течь;

Бегут - и в тьме ночной их глад и смерть сретают,

 А с тыла гонит русский меч.

 О вы, которых трепетали

 Европы сильны племена,

О галлы хищные! и вы в могилы пали.

 О страх! о грозны времена!

Где ты, любимый сын и счастья и Беллоны,

Презревший правды глас, и веру, и закон,

В гордыне возмечтав мечом низвергнуть троны?

Исчез, как утром страшный сон!

 В Париже росс! - где факел мщенья?

 Поникни, Галлия, главой.

Но что я вижу? Росс с улыбкой примиренья

 Грядет с оливою златой.

Еще военный гром грохочет в отдаленье,

Москва в унынии, как степь в полнощной мгле,

А он - несет врагу не гибель, но спасенье

 И благотворный мир земле.

 О скальд России вдохновенный,

 Воспевший ратных грозный строй,

В кругу товарищей, с душой воспламенённой,

 Греми на арфе золотой!

Да снова стройный глас героям в честь прольётся,

И струны гордые посыплют огнь в сердца,

И ратник молодой вскипит и содрогнётся

 При звуках бранного певца.

НАПОЛЕОН

Чудесный жребий совершился:

Угас великий человек.

В неволе мрачной закатился

Наполеона грозный век.

Исчез властитель осуждённый,

Могучий баловень побед,

И для изгнанника вселенной

Уже потомство настаёт.

О ты, чьей памятью кровавой

Мир долго, долго будет полн,

Приосенен твоею славой,

Почий среди пустынных волн...

Великолепная могила!

Над урной, где твой прах лежит,

Народов ненависть почила

И луч бессмертия горит.

Давно ль орлы твои летали

Над обесславленной землёй?

Давно ли царства упадали

При громах силы роковой;

Послушны воле своенравной,

Бедой шумели знамёна,

И налагал ярем державный

Ты на земные племена?

Когда надеждой озарённый

От рабства пробудился мир,

И галл десницей разъярённой

Низвергнул ветхий свой кумир;

Когда на площади мятежной

Во прахе царский труп лежал,

И день великий, неизбежный -

Свободы яркий день вставал, -

Тогда в волненье бурь народных

Предвидя чудный свой удел,

В его надеждах благородных

Ты человечество презрел.

В своё погибельное счастье

Ты дерзкой веровал душой,

Тебя пленяло самовластье

Разочарованной красой.

И обновлённого народа

Ты буйность юную смирил,

Новорождённая свобода,

Вдруг онемев, лишилась сил;

Среди рабов до упоенья

Ты жажду власти утолил,

Помчал к боям их ополченья,

Их цепи лаврами обвил.

И Франция, добыча славы,

Пленённый устремила взор,

Забыв надежды величавы,

На свой блистательный позор.

Ты вёл мечи на пир обильный;

Все пало с шумом пред тобой:

Европа гибла - сон могильный

Носился над её главой.

И се, в величии постыдном

Ступил на грудь её колосс.

Тильзит!.. (при звуке сем обидном

Теперь не побледнеет росс) -

Тильзит надменного героя

Последней славою венчал,

Но скучный мир, но хлад покоя

Счастливца душу волновал.

Надменный! кто тебя подвигнул?

Кто обуял твой дивный ум?

Как сердца русских не постигнул

Ты с высоты отважных дум?

Великодушного пожара

Не предузнав, уж ты мечтал,

Что мира вновь мы ждём, как дара;

Но поздно русских разгадал...

Россия, бранная царица,

Воспомни древние права!

Померкни, солнце Австерлица!

Пылай, великая Москва!

Настали времена другие,

Исчезни, краткий наш позор!

Благослови Москву, Россия!

Война по гроб - наш договор!

Оцепенелыми руками

Схватив железный свой венец,

Он бездну видит пред очами,

Он гибнет, гибнет наконец.

Бежат Европы ополченья!

Окровавленные снега

Провозгласили их паденье,

И тает с ними след врага.

И все, как буря, закипело;

Европа свой расторгла плен;

Во след тирану полетело,

Как гром, проклятие племен.

И длань народной Немезиды

Подъяту видит великан:

И до последней все обиды

Отплачены тебе, тиран!

Искуплены его стяжанья

И зло воинственных чудес

Тоскою душного изгнанья

Под сенью чуждою небес.

И знойный остров заточенья

Полнощный парус посетит,

И путник слово примиренья

На оном камне начертит,

Где, устремив на волны очи,

Изгнанник помнил звук мечей,

И льдистый ужас полуночи,

И небо Франции своей;

Где иногда, в своей пустыне

Забыв войну, потомство, трон,

Один, один о милом сыне

В унынье горьком думал он.

Да будет омрачён позором

Тот малодушный, кто в сей день

Безумным возмутит укором

Его развенчанную тень!

Хвала! он русскому народу

Высокий жребий указал

И миру вечную свободу

Из мрака ссылки завещал.

НАПОЛЕОН НА ЭЛЬБЕ (1815)

Вечерняя заря в пучине догорала,

Над мрачной Эльбою носилась тишина,

Сквозь тучи бледные тихонько пробегала

 Туманная луна;

Уже на западе седой, одетый мглою,

С равниной синих вод сливался небосклон.

Один во тьме ночной над дикою скалою

 Сидел Наполеон.

В уме губителя теснились мрачны думы,

Он новую в мечтах Европе цепь ковал

И, к дальним берегам возведши взор угрюмый,

 Свирепо прошептал:

 "Вокруг меня все мертвым сном почило,

 Легла в туман пучина бурных волн,

 Не выплывет ни утлый в море челн,

 Ни гладный зверь не взвоет над могилой -

 Я здесь один, мятежной думы полн...

 О, скоро ли, напенясь под рулями,

 Меня помчит покорная волна,

 И спящих вод прервется тишина?..

 Волнуйся, ночь, над эльбскими скалами!

 Мрачнее тмись за тучами, луна!

 Там ждут меня бесстрашные дружины.

 Уже сошлись, уже сомкнуты в строй!

 Уж мир лежит в оковах предо мной!

 Прейду я к вам сквозь черные пучины

 И гряну вновь погибельной грозой!

 И вспыхнет брань! за галльскими орлами,

 С мечом в руках победа полетит,

 Кровавый ток в долинах закипит,

 И троны в прах низвергну я громами

 И сокрушу Европы дивный щит!..

 Но вкруг меня все мертвым сном почило,

 Легла в туман пучина бурных волн,

 Не выплывет ни утлый в море челн,

 Ни гладный зверь не взвоет над могилой -

 Я здесь один, мятежной думы полн...

 О счастье! злобный обольститель,

И ты, как сладкий сон, сокрылось от очей,

 Средь бурей тайный мой хранитель

 И верный пестун с юных дней!

 Давно ль невидимой стезею

 Меня ко трону ты вело

 И скрыло дерзостной рукою

 В венцах лавровое чело!

 Давно ли с трепетом народы

 Несли мне робко дань свободы,

 Знамена чести преклоня;

 Дымились громы вкруг меня,

 И слава в блеске над главою

 Неслась, прикрыв меня крылом?..

Но туча грозная нависла над Москвою,

 И грянул мести гром!..

Полнощи царь младой! ты двигнул ополченья,

И гибель вслед пошла кровавым знаменам,

 Отозвалось могущего паденье,

 И мир земле, и радость небесам,

 А мне - позор и заточенье!

 И раздроблен мой звонкий щит,

 Не блещет шлем на поле браней;

 В прибрежном злаке меч забыт

 И тускнет на тумане.

И тихо все кругом. В безмолвии ночей

Напрасно чудится мне смерти завыванье,

 И стук блистающих мечей,

 И падших ярое стенанье -

Лишь плещущим волнам внимает жадный слух;

 Умолк сражений клик знакомый,

 Вражды кровавой гаснут громы,

 И факел мщения потух.

Но близок час! грядет минута роковая!

Уже летит ладья, где грозный трон сокрыт;

 Кругом простерта мгла густая,

 И, взором гибели сверкая,

Бледнеющий мятеж на палубе сидит.

Страшись, о Галлия! Европа! мщенье, мщенье!

Рыдай - твой бич восстал - и все падет во прах,

Все сгибнет, и тогда, в всеобщем разрушенье,

 Царем воссяду на гробах!"

Умолк. На небесах лежали мрачны тени,

И месяц, дальних туч покинув темны сени,

Дрожащий, слабый свет на запад изливал;

Восточная звезда играла в океане,

И зрелася ладья, бегущая в тумане

 Под сводом эльбских грозных скал.

И Галлия тебя, о хищник, осенила;

Побегли с трепетом законные цари.

Но зришь ли? Гаснет день, мгновенно тьма сокрыла

 Лицо пылающей зари,

Простерлась тишина над бездною седою,

Мрачится неба свод, гроза во мгле висит,

Все смолкло... трепещи! погибель над тобою,

 И жребий твой еще сокрыт!