Лилия Тронь

**Что для счастья нужно людям?**

Что для счастья нужно людям?
Это вовсе не секрет!
Чтобы хлеб да соль на блюде,
А в кровати теплый плед.
Если чай - то лишь горячий,
Дом - лишь тот, в котором ждут.
А часов не надо! Спрячьте!
Пусть помедленней идут!
Если гость - то только званый,
А здоровье - как гранит.
Быть любимым и желанным,
Век не знать, что где болит.
Чтобы радость и веселье,
Гости за большим столом,
Чтоб от счастья сердце пело
И достатком полон дом.
Чтобы детки не болели,
Не свинячил домовой,
Чтобы батареи грели
И... жить в дружбе с головой.
Денег - куры не клевали,
А курей не слопал лис,
Чтобы мирно, не стреляли,
Не кричали, не дрались...
Чтоб всего, да понемногу,
Чтоб в душе и за душой...
Будем мы хранимых Богом
И все будет хорошо!

**Талановитому та неповторному...**

Проникливий погляд заводить в оману
Я в твоїх очах потонула навіки…
Здивується той, хто не вірить в кохання,
А для мене твій сміх чудодійний, як ліки…

Ти став моїм світлом і творчим натхненням
Такого навряд чи я знову зустріну…
Це долі великий дарунок, напевно, -
Коли ти знаходиш потрібну людину.

А стукіт сердець, як звучання симфоній
Це диво трапляється раз на сторіччя.
Хочу чути звучання твого саксофону
І бачити посмішку на чарівнім обличчі.

Нам час зрозуміти відому дилему:
Пройти по мостУ чи зіскочити з мОсту
Так серцем горю пригорнутись до тебе,
Та чи маю право – сказати непросто.

Обставини, люди, зірки і планети
Нам стануть в нагоді або на заваді…
Що не зустріч – то час емоційного злету

Ми запалюєм зорі чи може лампади?

А раптом нам бути удвох не судилось
І будемо завжди під біркою «друзі»
Я дякую Богу, що ми все ж зустрілись
І вдячна тобі за повернення музи.

Я довго чекала на неї й на тебе
І тому скажу тобі, милий юначе:
«Якщо даси руку – злітаєм до неба,
Як ні – я собі цього вже не пробачу!»

**Днепровая осень**

Волшебную песню реки реки переливы
Играют на струнах тончайшей души…
Днепровая осень маняще-красива
Украсить наш город листвою спешит

Туманный мольберт, золотистые краски
И рыжий мальчишка, укутан шарфом.
Уже в сапогах по любимой Абхазской
 Мы с осенью за руку снова идем.

Над студгородком оседают туманы,
А белочек в парке не слышно с утра
И пряча от холода руки в карманы
Шагаю в родной универ Гончара

Мне лист золотой опустился на ворот,
Блестит паутинки прозрачная нить…
А осень моя влюблена в этот город
И лишь для него продолжает творить…