Мы счастье теряем в болоте сыром,

Любовь мы забыли навеки.

Скажите теперь: ну зачем мне так жить,

 Как будто закрытые веки.

Не видим мы зла и не видим добра:

На это плюют сейчас люди.

Детей убивают, бросают в детдом,

А раньше все к ним «ути-пути».

Смотрите теперь, оглянитесь вокруг:

Не люди мы – просто машины.

Затягивает больше и больше всех нас

Болота сырого трясина.

Не Боги, не роботы – просто ничто.

Теперь мы даже не люди!

Никто не решает судьбу человека –

Он себя сам же и судит.

Убийцы, маньяки, киллеры, воры –

Это людские, то есть наши аферы.

Надоели все войны, бойкоты и бойни,

Драки собачьи и голодоморы.

Запомните, люди, нельзя быть машиной

Даже если вокруг одни лишь цветы,

И если тебе жизнь казалась малиной,

Судьбу выбираешь лишь ты!

Ще змалечку навчала мати,

Що треба батьківщину захищати.

А батько вчив меча держать уміло

І до кінця за землю цю стояти.

Як підеш на війну за неньку битись,

Чи виживеш, чи то помреш - не знаєш,

Але уявиш, що будеш чужині коритись,

То серцем і душею запалаєш.

Стоїш в степу, згадав, чому навчила мати,

Як вчив тебе меча держать татусь,

Як з дівчиною попрощався біля хати

І що розповідав про війни твій дідусь:

Що ти як виживеш, то станеш знаменитим

І люди вклоняться низенько до землі

За кров твою, за рідний край пролиту.

Загинеш, смертю смерть поправши, -

Завжди будуть тебе пам’ятати!

Бо ти – герой,

Ти захистив свою рідню від підлих рук,

І ти звільнив народ свій

Від довгих, нескінченних мук!

 Трайзе Кристина,

 учениця 11-го класу СЗШ № 12

 м.Новомосковська