Несправедливість

У світі головною стала одна пані,
Ім'я її гучне ‒ Несправедливість.
Вона сидить у рваному жупані,
До нас сміється крізь підробну щирість,

Слова ласкаві нам вона говорить
І думає: "А! Молоді ‒ дурні!"
Нас ‒ молодь золоту до сліз доводить,
А ми успішні лише увісні.

А ті старі, що з гаманцем набитим
З цією дамою за руку і на ти.
Ми молоді, а нам нема як жити
В загарбаному підлістю житті.

Завжди були крилатими ті фрази,
Що прославляли молодь, як майбутнє.
Оте майбутнє миє унітази!
Несправедливість їх з'їдає сутність.

Одним ‒ усе, отим, що й так все мають.
А іншим навіть шансу не дають,
На кожнім кроці рота затикають.
Не маєш блату ‒ тебе заклюють.

У нас є і енергія, й натхнення,
Немає лиш куди його дівати.
Для них робота, як пенсійна сцена,
А нам немає й слова де сказати.

Допоки буде ця дурна система,
Де одним ‒ все, а іншиму ‒ нічого,
З народних вуст не зникне оця тема,
Настигне бунт у покоління молодого.

Не може бути гідної країни,
Де молодь нижче мокрої трави.
Дайте дорогу молодій людині.
І знайте, риба гниє з голови!