**ПАТРІОТИЧНИЙ**

Я бачу світло. Ти маєш сонця світ.  
Світ темрями, що проповза між нами.  
Я бачу темряву, а ти пташок політ  
Ти бачиш квіти, що не ростуть степами.  
  
Я чую мрію. А ти гуркіт ракет,  
Які проносяться над твоїм домом  
Я бачу сльози, а ти в солдата пістолет  
Й людей, що тільки запивають горе

І розкида життя нас в білий світ  
Когось далеко, а когось до сонця.  
А хтось тут в місті, де квітковий цвіт  
Що видно з дому у малом віконці.  
  
Я перейшла на мову, яку ми змалку вчим  
На ту, що ми назвем рідною.  
А ти життя все своє нею говорив  
І зараз я пишаюся тобою.  
  
Ти мрій. Ти живучи із війною,  
Навчись тримати мрію у руках,  
Що колись станеться те щастя і з тобою,  
І серце твоє полетить мов птах.  
  
І воно вірить. Маючи бажання,  
Вкладає в сон в очікуванні їх.  
Що в один день розбудить хтось із рідних  
Зі словами: «ми перемогли».

**ФРАГМЕНТ ПРОЗИ**

Вона щаслива дитина, яка ще не пізнала болі.  
Не пізнала страждань, не пізнала "приколів" від долі.  
  
вона ще не знає, що за словом життя стоїть далечінь,  
а за словом сім'я – небуття.  
Вона ще не думає над тим, що таке життя.  
  
Світле волосся, наче сонце позначило "своє".  
Світлий погляд, що променіє далеко.  
Ти ще не знаєш, що для тебе, сонце,  
життя це буде дуже не легке.