\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Ми любимо, страждаємо

і з кожним днем все гірш.

Ми плачемо, кохаємо

І з кожним днем все більш.

Можемо зненавидіти

І вбити почуття.

Ми можемо не думати

І жити майбуттям…

Ми можемо збрехати

Дивлячись прямо у вічі.

Ми можемо забути

Що життя не вічне.

Воно ж собі минає…

І з кожним днем скоріш…

Та ми й не помічаємо,

Що нам від цього гірш.

Ми зневажаємо себе

І з кожним днем все більш..

Ми ображаємо людей

І з кожним днем все гірш…

Немає вже в серцях

хороших почуттів

Так буде без кінця…

Не буде двох життів!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Вірність, радість і чекання – щирі відчуття,

Ненависть – крок до кохання, шлях у майбуття.

Через рік і сотню літ збережіть свої серця!

Ваших душ, думок політ пройде з вами крізь життя!

І не знайте сліз гірких, чорноти ваших думок

Бо залежить лиш від них

До кінця жахливий крок…

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Як іноді хочеться вмерти

Не жити націй землі

І все у ньому спалити

І «смерть» написати на тлі.

Як іноді хочеться жити

Любити когось знов і знов

І всім у світі кричати:

«Найпрекрасніше в ньому – ЛЮБОВ!».

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Твоя любов так сильно в серце в’їлась.

Її не в силах я прогнати…

Коли тебе тоді поцілувала

Ту пристрасть не змогла я подолати.

Ти ніби сонцем був серед дощу.

Ніби краплиною води в пустелі.

Ти заговориш коли я мовчу

Ти помовчиш і тиша вся для мене.

Ти ніби голуб вічної свободи

Безмежна радість серед горя.

Я потонула у коханні твого водах.

Серед ласкавих, ніжних хвилях моря.

Ти ніби скарб, що зникне за хвилину!

Та ти не зник, ти ту зі мною…

І все ж мені ти не говориш без упину

Слова одвічної любові….

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Життя таке коротке й швидкоплинне

Його секрети всі ти не успів пізнати

І сльози батька водоспадом линуть

І плаче над тобою рідна мати

І очі друзів в тузі неспокійній

І родичі прийшли провести в путь

Яким би ти не був – душа невинна

Ми всі тебе не зможемо забуть…

(Ігорю Носко)

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Твоя душа як темний ліс

В якому заблукала я.

І вже не вистачає сліз

Я не твоя, вже не твоя…

Ти квітку загубив у тьмі

Її не знайдеш більш ніколи

І всі слова забув свої

Які я чула знову й знову.

Забув про квітку, проміняв

Її на зелень і траву..

Нічого… Просто ти збрехав.

Я і без тебе проживу!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Мої слова для тебе негатив?

Кому ж як не тобі їх розказати?

А ти все бачиш через кольоровий об’єктив!

Нажаль, не всім дано таке пізнати…

Кому свій страх і біль відкрити можу?

На кого скинути проблем тягар?

В собі тримати стільки я не зможу!

Та зрозуміти все потрібен дар…

І я раніше бачила його в тобі

Усе було: слова, і розуміння, і підтримка.

Тепер це все сховалось в глибині?

Лиш мимовіль, лиш бачу по хвилинкам…

А час мина, його не повернути

І так хотілось щоб слова пішли у небуття

Та чи можливо всі образи позабути?

Мабуть…на це не вистачить життя!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Людського щастя: зранку кави!

Вночі – приємної забави!

Батькам життя довгі роки,

а в хаті сміху сина і доньки!