Два вірші з моєї поетичної збірки «Політ над прірвою».

 Мій рідний дім.

Мій рідний дім – сповита в гріх країна.

Цвіте занепад, скрізь життя руїни.

Аж лячно на душі, як ніч шепоче:

«Ні, ти дивись, слізьми їм виїм очі!»

І їсть – батькам і дітям, не жаліє

Ні сиріт, ні вдовиць, скоріш воліє

Вкраїну здерти геть з кори Земної.

Нажаль не спинить люд пітьми чумної.

Не спинять біль утрати, сльози смерті

У неї совість, честь начисто стерті.

Один лиш подих світла правди знищить

На попіл ніч і горе нас залишить.

2009 рік.

 Ніжність.

Сьогодні ніжність я зустріла.

Вона до мене довго йшла,

Що мало віра не згоріла,

Але ж таки мене знайшла.

Сказала буде довго в місті,

Спитала , як моє ім’я,

Що прийде, при нагоді, в гості

І щоб прийшла моя сім’я.

В свій час прийшла, дала пораду,

Докупи рідних всіх звела.

Нагнала вмить скорботу й зраду,

Весь смуток в хаті скрізь змела.

Проте лишила в дар надію,

Всім нам родинних вуз чуття,

Святу любов, безмежну мрію,

Сказала: «Не збирай сміття»

І вийшла…

2010 рік.