**«Балада по білого і чорного янгола»**

Липневої нічки зустрілась я з янголом близько  
торкнувся легенько крилом, мовив голосом тихим:  
побудь, мов, зі мною, приємне твоє товариство,  
у плавнях орільських ми знайдемо радість і втіху!

Рука льодяна мого серця палкого діткнулась,  
холодні вуста усміхались так ніжно й принадно,  
не зчулась душа, як спокою і волі позбулась,  
і, відчаєм гнана, пішла до Ріки на пораду:

“Ореле, матусю, рятуй, моя пристрасть — мов пастка,  
висушує спрага, жага невгамовна і згуба.  
 Який він вродливий, який неземний і прекрасний!  
І все ж він жартує і зовсім мене він не любить.”

Й шепнула Орілька: “Лети, моя донечко, далі!  
Ти, бідна, не білого янгола, чорного стріла.  
Той чорний лиш тішитись буде з твоєї печалі.  
А білий, де, знаєш сама, його скурта обсіла.

Шкодуй, моя донечко, серця на любощі зайві,  
Не пий, моя донечко, з глека цього — він порожній.  
Не схиб, бо часу в тебе мало для праці зосталось,  
Нехай він іде собі геть, янгол тьми подорожній!

До білого линь, і молися, якщо він озветься,  
І слабкість спокутуй свою, і  благай про натхнення!  
Бо янгол той чорний — спокуса земна, що минеться,  
А янгол той білий — Покликання Вище, поетко!”

…Облудлої хтивості пута ослабли, і тіло  
оману дурну подолавши, злетіло над плесом.  
І янгола чорного тінь у воді розчинилась.  
І янгола білого усміх сяйнув в піднебессі…

***Леся Степовичка***

Я - РЇЗНА

Я – РІЗНА Я – різна. Скоромна булка І коврижка прісна. Я – християнка І язичниця зухвала. Я вірую в Христа І в папороть Купала. Я – різна І від того тішуся,

Черниця бідна Й невситима грішниця. Я – Петриківка, Писанка лакована, Я – діва Жанна, Ватрам злим рокована. Я – кицька драна, гнана і облізла. Я – різна.

Я – степ і ліс, Я – половецька баба. Я – Захід, я – Париж, Поезія і зваба. Я – різна! Я – хатка глиняна, Трипільська миска. Я – Оріони зоряне намисто. Я – різна!

Я – різна, Я – симфоджаз І лісова тужлива пісня. Я – юна Мавка, Я – покрита Катерина, Я – скіфська пектораль, Я – Україна!

Я – марево із летаргійних снів, Я – край степів, дрімаючих волів, Я – світу край і звалище відходів. Я – центр Європи, Я – престол Господній.

Я – різна. Софія мудра Й язиката Пріська.

Я – пишна краля І змарніла тріска. Я – різна.

Я – різна, Сьогодні лагідна, А завтра стану грізна. Я скину вбогий плащ, Вберусь в шовкові ризи. Я – різна! Я – міф туманний І космічна дійсність. Я – птаха рання і молитва пізня, Я – різна!

Я – різна! Завжди була, і є, і буду після. Вовік віків, і нині, й прісно. Я – різна!

**ПОЕТИЧНИЙ ВЕРНІСАЖ**

\*\*\*

Не пошкодуймо праці і любови !

Ще буде правий лад у нашім краї,

каштановім, пшенишнім, волошковім!

Я вірую. Я впевнен

**\*\*\***

Талант і врода – щедрі є дарунки

єхидного і мудрого Творця,

та лиш помножені на труд і муки,

розбудять ліру справжнього митця.

**\*\*\***

У ній – гаї, раї і солов’ї,

у ній – жалі і радощі твої.

У мові – все! Без мови ніц немає!

Руїну сірую лиш мова подолає !

**\*\*\***

Мені ж Оріль з дитинства синя,

як неба рідного глибінь

у час, коли жура осіння

блаватом бавить голубів…

\*\*\*\*

Дідівська хато, ти – моя колиско,

любови неповторний дивосвіт!

Мале дівча на берегах орільських

тут душу обпалило від краси.

**\*\*\***

Все ще вабить серпень свіжим сіном,

Медом ще дарує щедрий Спас.

Ми – не літні люди, ми – осінні,

Літечко склював підступний час.

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

То чим же тобі я, горобчику, не догодила?   
                      А, може, чимось розгнівила нерадісну долю?   
                      А, може, співала не так, чи без міри любила?   
                      Як жаль за тобою! А літо минає поволі…

\*\*\*

Заморський політолог доповів,

мовляв, нема на Сході України

фактичної реальної країни

із іменем таким. А та, що стрів.

мовляв, то не країна, а химера,

субстанція всього лише уявна