**Номінація 1**

**Переклад англійського поетичного твору українською мовою**

***Love Itself***

***By Leonard Cohen***

The light came through the window

Straight from the sun above

And so inside my little room

There plunged the rays of love

In streams of light I saw

The dust you seldom see

Out of which the nameless makes

A name for one like me

I'll try to say a little more

Love went on and on

Until it reached an open door –

Then love itself

Love itself was gone

All busy in the sunlight

The flecks did float and dance

And I was tumbled up with them

In formless circumstance

I'll try to say a little more

Love went on and on

Until it reached an open door –

Then love itself

Love itself was gone

Then I came back from where I'd been

My room, it looked the same –

But there was nothing left between

The nameless and the name

(Nameless and the name)

All busy in the sunlight

The flecks did float and dance

And I was tumbled up with them

In formless circumstance

I'll try to say a little more

Love went on and on

Until it reached an open door –

Then love itself

Love itself was gone

*Аксьонова Софія Андріївна*

*Факультет технологій та бізнесу ДТЕУ*

*1 курс 9 група*

У вікно упало світло
Прямісінько від сонця угорі

І у моїй малесенькій кімнаті

Упали промені любові

У світлі променів я бачив

Пил, який рідко бачиш ти

З якого безіменний створив

Ім’я, для когось хто як я

Я спробую сказати більше

Кохання жило і росло

Поки до дверей розкритих не дійшло

І саме кохання,

Кохання зникло

На сонці грали в променях

Пливли і танцювали плями

І мене підхопило разом з ними

У безформених обіймах

Я спробую сказати більше

Кохання жило і росло

Поки до дверей розкритих не дійшло

І саме кохання,

Кохання зникло

Я повернувся з місця, де я був

Моя кімната була такою як тоді

Але не лишилося нічого

Між безіменним і ім’ям

(Безіменним і ім’ям)

На сонці грали в променях

Пливли і танцювали плями

І мене підхопило разом з ними

У безформених обіймах

Я спробую сказати більше

Кохання жило і росло

Поки до дверей розкритих не дійшло

І саме кохання,

Кохання зникло

*Асмаковська Дар'я Ігорівна*

*Факультет торгівлі та маркетингу ДТЕУ*

*3 курс 2 група*

**Власне кохання**

*Леонард Коен*

Крізь шибку світло завітало,
Від сонця, що палає вгорі,
І в кімнату, де місця так мало,
Впали промені кохання прудкі.
У цім промінні я побачив
Той пил, що зрідка бачиш ти,
Із нього Той, хто імені не має,
Ім’я створив для душ, як я, простих.

Я спробую додати щось від серця, влучно:
Кохання линуло невпинно, без кінця,
Аж доти, доки воно двері віднайшло, –
Тоді ж власне кохання,
Власне кохання зникло – ніби й не було.

У сяйві все пливло, жевріло,
Іскринки в танці здійнялись,
І мене з ними світло підхопило
У безвість, де світи злились.

Я спробую додати щось від серця, влучно:
Кохання линуло невпинно, без кінця,
Аж доти, доки воно двері віднайшло, –
Тоді ж власне кохання,
Власне кохання зникло – ніби й не було.

Тоді я повернувся звідти – сам,
Моя кімната була чимось звичним.
Та щось змінилось між Ім’ям
І Тим, Хто не названий іменем жодним
(Ім’ям і Тим, хто не названий іменем жодним).

У сяйві все пливло, жевріло,
Іскринки в танці здійнялись,
І мене з ними світло підхопило
У безвість, де світи злились.

Я спробую додати щось від серця, влучно:
Кохання линуло невпинно, без кінця,
Аж доти, доки воно двері віднайшло, –
Тоді ж власне кохання,
Власне кохання зникло – ніби й не було.

*Басиста Яна Сергіївна*

*Факультет технологій та бізнесу ДТЕУ*

*4 курс 1 група*

***Сама Любов***

*Леонард Кохен*

Світло крізь вікно пробилось —

Прямо з сонця, звідтиля.

І в мою кімнату милу—

Любові сяйво порина.

В потоці світла я побачив

Той пил, що рідко бачиш сам,

З якого виник Той, незримий

Та ім'я дав, і тут і там.

Я спробую сказати знову:

Летіла вільно та любов,

Аж поки двері не знайшла —

І вмить, немов та тінь втекла.

Сама любов моя.

У сяйві сонця, золотім,

Пилинки грали, мов у танці,

І я злітав разом із ним

У хаотичнім дивнім трансі.

Я спробую сказати знову:

Летіла вільно та любов,

Аж поки двері не знайшла —

І вмить, немов та тінь втекла.

Сама любов моя.

Вернувся я із тих світів,

Моя кімната, наче в сні-

Та вже нема у нас слідів,

Між іменем і тими, що в тіні.

У сяйві сонця, золотім,

Пилинки грали, мов у танці,

І я злітав разом із ним

У хаотичнім дивнім трансі.

Я спробую сказати знову:

Летіла вільно та любов,

Аж поки двері не знайшла —

І вмить, немов та тінь втекла.

Сама любов моя.

*Бородай Тимофій Ігорович*

*Факультет технологій та бізнесу ДТЕУ*

*1 курс 11 група*

Світло у вікно пролилося –

Пряме від сонця ясного,

І в мою кімнату простують

Промені кохання самого.

У променях я побачив

Пил, невидимий зазвичай,

З якого Безіменний ліпить

Ім'я для такого, як я.

Спробую сказати більше:

Кохання плило – без меж, без кінця,

Доки не зустрінуло двері відчинені –

І тоді саме кохання,

Саме кохання розвіялось.

Мерехтіння в сонячнім світлі

Танцювало, немов життя,

І я з ними злився у єдиній

Безформній миті буття.

Спробую сказати більше:

Кохання плило – без меж, без кінця,

Доки не зустрінуло двері відчинені –

І тоді саме кохання,

Саме кохання розвіялось.

Я повернувся здалеку –

Все в кімнаті знайоме... Та ось –

Та де ж те, що колись було між?

Між Ім'ям і Безіменним.

Мерехтіння в сонячнім світлі

Танцювали, немов життя,

І я з ними злився у єдиній

Безформній миті буття.

Спробую сказати більше:

Кохання плило – без меж, без кінця,

Доки не зустрінуло двері відчинені –

І тоді саме кохання,

Саме кохання розвіялось.

*Бровченко Іванна Олександрівна*

*Факультет торгівлі та маркетингу ДТЕУ*

*4 курс 3 група*

**Любов сама**

Світло в вікно проникло,

Прямо із сонця немов із гори.

І в мою кімнату тихо

Упали промені Любові.

В потоці сяйва — пил,

Що рідко видимий тобою,

З якого робить Безіменний

Імʼя – таким, як я.

Я спробую сказати ще:

Любов тривала й тривала,

Аж поки не дійшла до дверей-

І пропала..

Зникла Любов сама.

Вся зайнята на сонці,

Наче як ті цятки пливли й танцювали в пляс,

А я — разом із ними,

В безфорнім існуванні.

Я спробую сказати ще:

Любов тривала й тривала,

Аж поки не дійшла до дверей-

І пропала..

Зникла Любов сама.

Колись я повернувсь із місць, де був —

Кімната буде та сама

, Та зникне все між іменем

І тим, хто його не мав

(Як Безіменне й моє ім’я…)

Вся зайнята на сонці,

Наче як ті цятки пливли й танцювали в пляс,

А я — разом із ними,

В безфорнім існуванні.

Я спробую сказати ще:

Любов тривала й тривала,

Аж поки не дійшла до дверей-

І пропала..

Зникла Любов сама.

*Венглівська Вікторія Іванівна*

*Факультет технологій та бізнесу ДТЕУ*

*1 курс 11 група*

**Любов як така**
Крізь шибку світло увійшло,
Прямісінько з небес,
І в кімнату мою малу
Упав любові блеск.

У променях, що ллються вниз,
Я бачив пил ясний —
З якого Безіменний творить
Ім’я для нас — таких, як ми.

Я ще скажу хоч кілька слів —
Любов ішла й ішла,
Аж поки двері не знайшла —
Тоді сама
Любов — сама пішла.

Вся зайнята у сяйві дня,
Пилинка грала вальс,
А я кружляв у вирі з нею
У безформенний час.

Я ще скажу хоч кілька слів —
Любов ішла й ішла,
Аж поки двері не знайшла —
Тоді сама
Любов — сама пішла.

Я повернувся звідкілясь —
Кімната та ж, мов сон.
Та вже нічого не було
Між Ім’ям і Без Імен.

(Між Ім’ям і Без Імен)

Вся зайнята у сяйві дня,
Пилинка грала вальс,
А я кружляв у вирі з нею
У безформенний час.

Я ще скажу хоч кілька слів —
Любов ішла й ішла,
Аж поки двері не знайшла —
Тоді сама
Любов — сама пішла.

*Веред Анна Вячеславівна*

*Факультет технологій та бізнесу ДТЕУ*

*2 курс 10 група*

**Сама любов**

Проникло світло крізь вікно,

З небес, де сонце сяє знов,

І враз в мою малесеньку кімнату

Ввірвались промені - це була любов.

В світла потоках бачив я,

Пил, що не кожен помічає,

З якого безіменна течія

Ім'я для мене виплітає.

Я спробую сказати ще хоч трохи

Любов текла, не знаючи кінця,

Аж до відчиненого там порогу,

І зникла там сама любов, оця.

Сама вона навіки відійшла.

У сонячному світлі, в метушні,

Пилинки в танці легкому кружляли,

І я із ними в безформній цій імлі,

В вирі обставин незбагненних грали.

Я спробую сказати ще хоч трохи,

Любов текла, не знаючи кінця,

Аж до відчиненого там порогу,

І зникла там сама любов, оця.

Сама вона навіки відійшла.

Тоді вернувся я звідкіль ішов,

Кімната та ж, знайома, звична,

Але нічого вже між ними не знайшов,

Між безіменним і ім'ям, одвічним.

(Безіменним і ім'ям)

У сонячному світлі, в метушні,

Пилинки в танці легкому кружляли,

І я із ними в безформній цій імлі,

В вирі обставин незбагненних грали.

Я спробую сказати ще хоч трохи,

Любов текла, не знаючи кінця,

Аж до відчиненого там порогу,

І зникла там сама любов, оця.

Сама вона навіки відійшла.

*Вітушко Вероніка Андріївна*

*Факультет торгівлі та маркетингу ДТЕУ*

*4 курс 2 група*

**САМА ЛЮБОВ**

Раз у моє віконце

Прямо із неба впав

Промінь самого сонця

Й ніжністю запалав.

Кожну пилинку бачив

У промінці тім я

І те, чому нема імен,

Стало мені ім’ям.

Скажу іще я кілька слів:

Любов тут дім знайшла,

Та хтось дверей не зачинив —

Тоді й сама, сама любов пішла.

Іскор швидкому плину

Вторили сотні див,

І я за ними линув,

Хоч і не знав куди.

Скажу іще я кілька слів:

Любов тут дім знайшла,

Та хтось дверей не зачинив —

Тоді й сама, сама любов пішла.

Я повернувся в рідний дім,

Він не змінивсь, а всеж

Тепер між іменем й нічим

Не залишилось меж.

(То як це все назвеш?)

Іскор швидкому плину

Вторили сотні див,

І я за ними линув,

Хоч і не знав куди.

Скажу іще я кілька слів:

Любов тут дім знайшла,

Та хтось дверей не зачинив —

Тоді й сама,

Сама любов пішла.

*Волошина Тетяна Анатоліївна*

*Факультет торгівлі та маркетингу ДТЕУ*

*1 курс 2 група*

**Любов сама**

Крізь шибку світло пролилось
Прямісінько із неба.
І в кімнатчину тісну
Зайшла любов, як треба.

У струмах світла я зустрів
Пилинки, ледь вловимі у імлі,
З яких Безіменний складає
Ім’я — для мене, і подібних.

Я спробую сказати ще
Любов ішла, і йшла.
Аж поки двері не знайшла —
В які і канула вона.
Любов сама пішла.

Крапинки пурхала в промінні,
Мов пилинки у вітрах.
Я з ними крутився у повітрі —
Без форми, без прикрас.

Я спробую сказати ще
Любов ішла, і йшла.
Аж поки двері не знайшла —
В які і канула вона.
Любов сама пішла.

Я повернувся туди ж звідки пішов,
Кімната — все без змін.
Та не було вже меж між ним
Без імені і тим, хто має.

(Без імені — і тим хто має.)

Крапинки пурхала в промінні,
Мов пилинки у вітрах.
Я з ними крутився у повітрі —
Без форми, без прикрас.

Я спробую сказати ще
Любов ішла, й ішла.
Аж поки двері не знайшла —
В які і канула вона.
Любов сама пішла.

*Ворона Аліна Олександрівна*

*Факультет інформаційних технологій ДТЕУ*

*1 курс 8 група*

**Сама любов**

Осяяло кімнату світло,

що йде від сонця угорі.

Захлинулась кімната тиха

в любові променях згори.

У світлі тому я побачив,

той ледь помітний оку пил,

та той, з якого безіменний

дає ім’я усім чужим.

Сказати більше захотілось:

любов тривала навіки.

Як тільки брама відчинилась —

пішла любов на самоті.

І метушилися в промінні

танцюючі легкі цятки —

і так, що разом захопили

в безформені свої пастки.

Та, повернувшись до кімнати,

застав її незмінною.

І вже не лишилось відмін

від тиші та від імені.

І метушилися в промінні

танцюючі легкі цятки —

і так, що разом захопили

в безформені свої пастки.

Сказати більше захотілось:

любов тривала навіки.

Як тільки брама відчинилась —

пішла любов на самоті.

*Гнесь Мірра Романівна*

*Факультет торгівлі та маркетингу ДТЕУ*

*1 курс 2 група*

**Кохання, яке воно є**

Крізь вікна сонця промені наповнили кімнату

І я відчув його тепло, коханням так багате

Виднівся золотистий пил, який ти рідко бачиш

Це викарбовував “незнаний” ім'я моє ледачо

Я б міг сказати трохи більше, але вже час минає

Кохання лине до дверей, і тихо там зникає

Разом зі світлом танцював я, як птаха в небі вільний

А люди човгали по справам в нічному миготінні

Я б міг сказати трохи більше, але вже час минає

Кохання лине до дверей і тихо там зникає

Проте у всього є кінець, спустився я на землю

Окинув поглядом кімнату, але трохи непевно

І не знайшов “незнаного” та імені свого

Це був лише солодкий, такий приємний сон

Разом зі світлом танцював я, як птаха в небі вільний

А люди човгали по справам в нічному миготінні

Я б міг сказати трохи більше, але вже час минає

Кохання лине до дверей, і тихо там зникає

*Гуляєва Тетяна Сергіївна*

*Факультет торгівлі та маркетингу ДТЕУ*

*2 курс 2 група*

**Пішла любов**

В вікно пробилось світло

Із неба угорі,

Пірнули у кімнату мою

Кохання промінці.

В проміннях світла бачив я

Бруд, який ніхто не помічає,

Таких, як я, із цього бруду

Безликий іменами нарікає.

Я спробую сказати ще хоч трохи:

Любов тривала знов і знов,

Допоки не знайшла пороги —

І вмить пішла.

Без слів пішла любов.

А плями зайняті були —

В проміннях плавали у танці,

І разом з ними плив і я,

Немов в бесформеному трансі.

Я спробую сказати ще хоч трохи:

Любов тривала знов і знов,

Допоки не знайшла пороги —

І вмить пішла.

Без слів пішла любов.

А повернувшись ніби з сну свого —

В таку ж кімнату, як була —

Не мають спільного тепер нічого

Безликий і моє імʼя.

(Безликий і моє імʼя)

А плями зайняті були —

В проміннях плавали у танці,

І разом з ними плив і я,

Немов в бесформеному трансі.

Я спробую сказати ще хоч трохи:

Любов тривала знов і знов,

Допоки не знайшла пороги —

І вмить пішла.

Без слів пішла любов.

*Дегодій Амалія Віталіївна*

*Миколаївський ліцей №60, Миколаївської міської ради Миколаївської області*

*10-А клас*

Любов сама

Розсівало сонце промінці

І сміялось у віконце зрання.

Ніби золотисті камінці,

Впали в серце іскорки кохання.

Запалало полум’я в душі

Пил зірковий сипався в долоні.

В цього щастя не було межі,

«Я люблю», - пливло в повітрі соннім.

Та чомусь зникають почуття,

Блиск очей, і посмішки, й манери.

Це не дивно, бо таке життя,

Йде любов не зачинивши двері.

Лився водоспадом дивний пил,

Танцював і я з ним у повітрі,

І кружляв, як птах, з останніх сил,

І згорав, як іскорки, на вітрі.

Та чомусь зникають почуття,

Блиск очей, і посмішки, й манери.

Це не дивно, бо таке життя,

Йде любов не зачинивши двері.

Пил зірковий. Сонце. Промінці.

Може, варто спробувати знову

Й кинути, як жереб, камінці?

Може, ще повернеться любов?

Лився водоспадом дивний пил,

Танцював і я з ним у повітрі,

І кружляв, як птах, з останніх сил,

І згорав, як іскорки, на вітрі.

Та чомусь зникають почуття,

Блиск очей, і посмішки, й манери.

Це не дивно, бо таке життя,

Йде любов не зачинивши двері.

*Демидова Вероніка Анатоліївна*

*Факультет торгівлі та маркетингу ДТЕУ*

*4 курс 2 група*

Любов

Крізь вікно прокрався промінь
Із серця сонця, з висоти —
І запалив в моїй кімнаті
Світло любові й теплоти.

Побачив ясно, може й вперше,

Що там в кутку пилинки є,

І з них Творець у сяйві ранку
Плекає імена людей.

Хотів би я сказати більше,

Любов прокинулась в мені.

А потім поманилась далі,

Мене лишивши в самоті.

Так зачудовано танцює

У світлі сонця мілкий пил,

І я з ним разом закрутився,

В безформ’я впав, мов легкий дим.

Хотів би я сказати більше,

Любов прокинулась в мені.

А потім поманилась далі,

Мене лишивши в самоті.

Вернувсь із марева й пітьми,

Кімната знов стояла тиха.

Розтанули імен сліди,

За ними зникла межа дивна.

Так зачудовано танцює

У світлі сонця мілкий пил,

І я з ним разом закрутився,

В безформ’я впав, мов легкий дим

Хотів би я сказати більше,

Любов прокинулась в мені

А потім поманилась далі,

Мене лишивши в самоті.

*Дмитренко Анна Олександрівна*

*Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №207 з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського району міста Києва*

**Любов сама**

Світло крізь вікно лилося,

прямо з сонця висоти.

І тому в мою кімнатку ізнов

поринули ясні промені кохання.

В тих потоках я побачив пил,

пил, який рідко помічають,

із якого Безіменний вигаптовує ім’я —

ім’я для душ, таких, як я.

Я спробую розповісти трішки більше:

Любов линула й линула,

аж поки вільні двері не стріла —

тоді Любов,

сама-самісінька Любов, — пішла.

У сонячному світлі пил

летів і танцював невпинно.

А я із ним, разом із ним, пірнав у неоглядний вир,

де обрисів не мала мить.

Я спробую розповісти трішки більше:

Любов линула й линула,

аж поки вільні двері не стріла —

тоді Любов,

сама-самісінька Любов, — пішла.

Я повернувся в ту кімнату,

де все лишилось, як було, —

та немає більш завади,

Між Безіменниим й ім'ям його.

Я спробую розповісти трішки більше:

Любов линула й линула,

аж поки вільні двері не стріла —

тоді Любов,

сама-самісінька Любов, — пішла.

*Довідна Дар'я Андріївна*

*Факультет торгівлі та маркетингу ДТЕУ*

*2 курс 1 група*

**Сама любов**

Зійшло світло крізь вікно,

прямо від сонця, що згори

й так само в моїй малесенькій кімнаті,

всередині спалахнули промені любові.

У потоках світла я побачив,

той пил, що ви рідко бачите,

з якого невідоме дає

ім‘я такому чоловікові, як я.

Спробую сказати ще декілька слів,

любов все йшла й йшла,

допоки не дійшла до відчинених дверей,

після чого, сама любов –

а сама любов зникла.

Цілком поринені під променями сонця,

дійсно пливли й танцювали цятки,

і мене разом із ними перекинуло,

за хаотичних обставин.

Спробую сказати ще декілька слів,

любов все йшла й йшла,

допоки не дійшла до відчинених дверей,

після чого, сама любов –

а сама любов зникла.

Згодом я повернувся туди, де я був,

моя кімната виглядала так само,

проте в ній вже не було нічого –

окрім невідомого та ім‘я.

(невідомого та ім‘я)

Цілком поринені під променями сонця,

дійсно пливли й танцювали цятки,

і мене разом із ними перекинуло,

за хаотичних обставин.

Спробую сказати ще декілька слів,

любов все йшла й йшла,

допоки не дійшла до відчинених дверей,

після чого, сама любов –

а сама любов зникла.

*Дудковська Софія Валеріївна*

*Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №207 з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського району міста Києва*

**Love Itself**

Світло пройшло крізь вікно

Прямісінько з-над сонця

Того ж в моїй кімнатці

Розплились промені любові

В променях світла я побачив

Пил, що ти рідко бачиш

З якого безімення створює

Ім’я для такого як я

Я спробую сказати більше

Любов йшла все далі й далі

Аж поки не дійшла до відчинених дверей –

Потім любов, Любов пішла

Заклопотані в сонячних променях

Плями літали й танцювали

І я поринув разом з ними

В безформному виді

Я спробую сказати більше

Любов йшла все далі й далі

Аж поки не дійшла до відчинених дверей –

Потім любов, Любов пішла

Пізніше я повернувся звідти, де я був

Моя кімната – виглядає як зазвичай

Але тут нічого між

Безіменням та ім’ям

(Безіменням та ім’ям)

Заклопотані в сонячних променях

Плями літали й танцювали

І я поринув разом з ними

В безформному виді

Я спробую сказати більше

Любов йшла все далі й далі

Аж поки не дійшла до відчинених дверей –

Потім любов, Любов пішла

*Єлісаветська Анна Вячеславівна*

*Факультет технологій та бізнесу ДТЕУ*

*1 курс 9 група*

Світло линуло крізь шибку

Прямо з сонця, що згори

І в мою малу кімнату

Пірнули промені любві

У потоці світла я побачив

Той пил, що зазвичай не видно

Із нього безіменне

Імʼя мені дало

Я спробую сказати трохи більше

Любов текла без краю й без кінця

Вона ввійшла у двері, що відкрились

Нема її,

Жива любов - пішла

У світлі сонця плями коливались

Летіли та кружляли угорі,

Я з ними згодом теж перемішався -

У тій безформній метушні

Я спробую сказати трохи більше

Любов текла без краю й без кінця

Вона ввійшла у двері, що відкрились

Нема її,

Жива любов - пішла

Я повернувся, де я був

Все виглядало так, як і раніше

Але межі між тим, з імʼям

І тим, що без - уже не видно більше

У світлі сонця плями коливались

Летіли та кружляли угорі,

Я з ними згодом теж перемішався-

У тій безформній метушні

Я спробую сказати трохи більше

Любов текла без краю й без кінця

Вона ввійшла у двері, що відкрились

Нема її,

Жива любов- пішла

*Зіменко Ксенія Дмитрівна*

*Факультет торгівлі та маркетингу ДТЕУ*

*1 курс 2 група*

**«Саме кохання»**

Через вікно пробилось сяйво,

Що з сонця послано було

І усередину кімнатки

Стрибнули промені кохання

У променях від цього світла

Я бачив бруд, що бачити дано не всім

Із нього Безіменний майструє íмʼя

Імена для тих, хто здатен ще побачити мене в собі

Я спробую повідати вам трохи більше

Любов продовжувала свою дорогу та свій шлях

Аж доки не дісталася відкритих брам

Тоді вона сама, своєю волею

Любов сама у небуття пішла…

І повернувшись зі своєї мандри

Моя кімната не змінилася ніяк

Але що справді мене полишило –

Це Безіменний у парі із імʼям

У справах десь у сонячному сяйві,

Спливали плями, наче у танок

І за чомусь незрозумілих ще мені обставин

Мене захоплено у танець цей було

Я спробую повідати вам трохи більше:

Любов продовжувала свою дорогу та свій шлях

Аж доки не дісталася відкритих брам

Тоді вона сама, своєю волею

Любов сама у небуття пішла

*Іванова Анастасія Валентинівна*

*Факультет торгівлі та маркетингу ДТЕУ*

*4 курс 2 група*

**Природа Любові**

Ох те яскраве сонячне проміння,

Що так стрімко заполонило мій дім,

Змінило все моє внутрішнє розуміння,

Та й злилося з любов’ю втім.

І в тому світлі я вбачав

Все те, чого не знала ти,

Те, що хтось давно шукав,

Аби себе змогти знайти.

Я так хотів сказати більше,

А кохання все тривало,

Поки ж я через ту браму,

Не побачив – воно згасало.

Воно грайливо мерехтіло

У промінні тої зірки,

Де в невідомій площині

Я зустрівся з ним нізвідки.

Я так хотів сказати більше,

А кохання все тривало,

Поки ж я через ту браму,

Не побачив – воно згасало.

Потім я вернувсь туди,

Звідки все і починалось,

Та в кімнаті ті самій

Геть нічого не зосталось.

Воно грайливо мерехтіло,

У промінні тої зірки,

Де в невідомій площині

Я зустрівся з ним нізвідки.

Я так хотів сказати більше,

А кохання все тривало,

Поки ж я через ту браму,

Не побачив – воно згасало.

*Кеба Анастасія Сергіївна*

*Факультет торгівлі та маркетингу ДТЕУ*

*2 курс 2 група*

**Любов — без вороття**

Світло текло поволі
Крізь шибку — із висот —
І в серце мовчки линула
Прозора теплота.

У струменях ясних
Ледь бачив пил легкий —
З якого безіменне
Творить ім’я — мені.

Я спробую сказати ще —
Любов лилась без краю —
Аж поки двері не знайшла —
І просто зникла вдалині
Любов — без вороття.

У променях щасливих
Пилинки йшли у тан —
І я, мов тінь без тіла,
Летів крізь їхній стан.

Я спробую сказати ще —
Любов лилась й лилась
Аж поки двері не знайшла —
І просто зникла вдалині
Любов — без вороття.

Я повернувся звідкілясь —
І все було те саме
Та між ім’ям і тим, що *є*,
Не залишилось нічого.
(Безіменне й ім’я...)

У променях щасливих
Пилинки йшли у тан —
І я, мов тінь без тіла,
Летів крізь їхній стан.

Я спробую сказати ще —
Любов ішла поволі —
Аж поки двері не знайшла —
І відійшла у тишині,
Любов — без вороття.

*Кладько Аліса Костянтинівна*

*Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №207 з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського району міста Києва*

**Вже ця любов**

Вікно випустило світло, що прийшло

Від сонця аж додолу

Тож у моїй кімнатці

Стрибало любовіння геть некволо

В потоках світла я побачив

Пил, який рідко дається бачить вам

І безіменне з нього зробить і обдарує

Подібного мені ім’ям

Я спробую сказать ще трохи все ж

Любов брела все далі й далі

Аж доки досягла відчинених дверей –

Тоді вже ця любов

Вже ця любов втікала

В промінні клопотавшись

Дрібки літали й танцювали

Й мене в безформну круговерть

З собою теж забрали

Я спробую сказать ще трохи все ж

Любов брела все далі й далі

Аж доки досягла відчинених дверей –

Тоді вже ця любов

Вже ця любов втікала

Коли вернувся звідти, де я був

Моя кімната свій вигляд зберегла –

Але нічого не лишилось між

Тим безіменним й тим ім’ям

(Безіменним й тим ім’ям)

В промінні клопотавшись

Дрібки літали й танцювали

Й мене в безформну круговерть

З собою теж забрали

Я спробую сказать ще трохи все ж

Любов брела все далі й далі

Аж доки досягла відчинених дверей –

Тоді вже ця любов

Вже ця любов втікала

*Когутко Валерія*

*Факультет технологій та бізнесу ДТЕУ*

*1 курс 18 група*

**Любов сама**

Світло в вікно до мене йшло —

Прямісінько від сонця.

І в мою кімнату тоді

Прийшли проміння з серця.

У світлі я побачив пил —

Той, що майже не видно.

І з нього Хтось створив для мене

Ім’я нове, єдине.

Я спробую ще розказать:

Любов ішла й ішла без втрат,

Аж поки в двері не зайшла —

І там, в ту мить,

Любов сама зникла.

У світлі сонця, як завжди,

Пилинки грали, наче сни.

І я кружляв між них без слів

У світі без чітких меж і днів.

Я спробую ще розказать:

Любов ішла й ішла без втрат,

Аж поки в двері не зайшла —

І там, в ту мить,

Любов сама зникла.

Я повернувся звідти сам —

Кімната та ж, усе, як там.

Та вже не стало між людьми

Імені й того, хто без ним.

У світлі сонця, як завжди,

Пилинки грали, наче сни.

І я кружляв між них без слів

У світі без чітких меж і днів.

Я спробую ще розказать:

Любов ішла й ішла без втрат,

Аж поки в двері не зайшла —

І там, в ту мить,

Любов сама зникла.

*Колодюк Анастасія Юріївна*

*Факультет торгівлі та маркетингу ДТЕУ*

*3 курс 1 група*

***Сама любов***

Світло проникло через вікно,

Сонце зігріло згори.

У тиші кімнати моєї душі,

Вирують любовні промені.

В потоках світла, що бачив,

Нерідко бруд знайти -

Де безіменний незнайомець

Охрещує імʼям людським.

І хочеться більше сказати -

І про любов нескінченну,

Сягнувши дверей привселюдних -

Сама любов

Вже тихо вмерла.

Усі блукають в променях чарівних,

Крапки танцюють і пливуть.

І я, впадаючи за ними,

Безформним обрієм стаю.

І хочеться сказати більше -

І про любов, що плине нескінченно,

Сягаючи воріт розкритих -

Сама любов

Вже тихо вмерла.

Прийшовши звідти, де вже був -

Нічого не змінилось.

І тільки порожнеча між

Моїм імʼям і безіменним.

Усі блукають в променях чарівних,

Крапки танцюють і пливуть.

І я, впадаючи за ними,

Безформним обрієм стаю.

І хочеться сказати більше -

І про любов, що плине нескінченно,

Сягаючи воріт розкритих -

Сама любов

Вже тихо вмерла.

*Кондратенко Маргарита Русланівна*

*Факультет економіки, менеджменту та психології ДТЕУ*

*2 курс 5 група*

**Любов до самого себе**

Світло лилося крізь вікно,

Прямісінько із висоти.

Моя вся крихітна кімната

Занурилась у промені краси.

В потоці сяйва я побачив

Пилок, що в сутінках опав.

З якого хтось без імені

Для мене ім’я створював.

Скажу ще трохи, як зумію:

Любов лилась, текла, текла,

Аж доки двері відчинились—

І зникла вся, Любов пішла...

Весь зайнятий у променях,

Пилок кружляв, в танок гукав,

І я з ним разом у невідомість

У безвість світла поринав.

Скажу ще трохи, як зумію:

Любов лилась, текла, текла,

Аж доки двері відчинились —

І зникла вся, Любов пішла...

Я повернувсь із глибин,

Навколо все було, як слід.

Та між ім’ям і пустотою

Не залишився жоден пил.

(Жоден пил)

Весь зайнятий у променях,

Пилок кружляв, в танок гукав,

І я з ним разом у невідомість

У безвість світла поринав.

Скажу ще трохи, як зумію:

Любов лилась, текла, текла,

Аж доки двері відчинились —

І зникла вся, Любов пішла...

*Корольчук Олександр Андрійович*

*Факультет торгівлі та маркетингу ДТЕУ*

*3 курс 1 група*

**Любов як така**

Лилося світло крізь вікно,

З висот небесного світила

І в моє крихітне житло

Любов як світло струменіла.

В потоках світла я побачив

Танцює пил, мов дим легкий,

І Безіменний, мов позначив

Мене ім’ям серед усіх.

І ще скажу я кілька слів,

Любов лилася безупинно

Аж поки не дійшла межі,

Тоді сама пішла безслідно.

Усе у сонячнім промінні,
Пилинки, що кружляли у світанку,
І я, мов тінь в безладнім плині,
Зникав в примарному серпанку.

І ще скажу я кілька слів,

Любов лилася безупинно

Аж поки не дійшла межі,

Тоді сама пішла безслідно.

І повернувся звідти я,
Моя кімната — все як і було…
Та все у порожнечі зникло
Між Іменем і тим, хто Без Ім’я.

Усе у сонячнім промінні,
Пилинки, що кружляли у світанку,
І я, мов тінь в безладнім плині,
Зникав в примарному серпанку.

І ще скажу я кілька слів,

Любов лилася безупинно

Аж поки не дійшла межі,

Тоді сама пішла безслідно.

*Кравченко Каріна Романівна*

*Факультет торгівлі та маркетингу ДТЕУ*

*4 курс 1 група*

**Любов, яка вона є**

Крізь шибку линуло проміння —

Прямо із сонця, згори,

І в мій покій крізь тихе мерехтіння

Проникли любові дари.

У потоках світла я бачив

Той пил, що майже невидимий,

Із нього Безіменний творить

Ім’я — для подібних мені.

Я спробую сказати трохи більше —

Кохання так ішло й ішло,

Аж поки у дверях відчинених

Назавжди раптом не зійшло.

У променях усе крутилось,

Пилинки танули в імлі,

І я теж із ними розчинився

В безформній, мрійній тій пітьмі.

Я спробую сказати трохи більше —

Кохання так ішло й ішло,

Аж поки у дверях відчинених

Назавжди раптом не зійшло.

А потім я вернувсь додому —

Кімната ж залишилась, як була,

Та зникла тонка межа потому

Між Ім’ям та Невідомим.

(Між Ім’ям та Невідомим…)

У променях усе крутилось,

Пилинки танули в імлі,

І я теж із ними розчинився

В безформній, мрійній тій пітьмі.

Я спробую сказати трохи більше —

Кохання так ішло й ішло,

Аж поки у дверях відчинених

Назавжди раптом не зійшло.

*Кривоног Олена Костянтинівна*

*Факультет торгівлі та маркетингу ДТЕУ*

*3 курс 1 група*

**Любов була**

Світло в хату увірвалось —
Просто з неба, мов струна.
В тісну кімнату, де я мешкав,
Увійшла любов — одна

У промінні я побачив
Пил, що рідко хтось вгляда.
З того, що не має слів,
Хтось ім’я мені склада

Я скажу ще дещо вслід —
Йшла любов, мов тиха мла.
Та дійшовши до порогу,
Сама любов
Мов тінь спливла

Світлі плями мерехтіли,
Мов пелюстки по воді.
Я з ними в світлі загубився,
Без опори, мов у млі

Я скажу ще кілька слів —
Йшла любов, мов тиха мла.
Та, ступивши на поріг,
Любов сама
Як тінь спливла

Я вернувсь, де все лишилось —
Та ж кімната, той же дах.
Та між мною і тобою —
Лиш спустошення в серцях
(Лиш спустошення в серцях)

Все довкола мерехтіло —
Світлі тіні, мить жива.
Я між ними загубився,
І зосталась самота

Я скажу ще дещо вслід —
Йшла любов, мов тиха мла.
Та дійшовши до порогу,
Сама любов
Як тінь спливла

*Крячко Лілія Євгенівна*

*Факультет торгівлі та маркетингу ДТЕУ*

*2 курс 2 група*

**Сама любов**

Проникло світло крізь вікно,

Прямо від сонця з височінь,

Вірвалися в мою малу кімнату

Любові промені ясні.

В потоках сяйва я помітив

Пилинки, не побачені тобою.

З яких неназваний творить,

Ім'я для того хто з тобою.

І спробую сказати трохи більше:

Любов трива, трива…

Та лиш сягла відчинених двірцят,

І де ж любов,

Любов сама вже й зникла.

Все в метушінні сонячного світла,

Жаринки, що пливли й крутились,

Мене з собою підхопили

У вихор свій безмежний завертіли.

І спробую сказати трохи більше:

Любов трива, трива…

Та лиш сягла відчинених двірцят,

І де ж любов,

Любов сама вже й зникла.

І ось я знову там де був.

Моя кімната вже та сама.

І вже нічого не лишилось

І знов ненáзваний і неназвáний.

Все в метушінні сонячного світла,

Жаринки, що пливли й крутились,

Мене з собою підхопили

У вихор свій безмежний завертіли.

І спробую сказати трохи більше:

Любов трива, трива…

Та лиш сягла відчинених двірцят,

І де ж любов,

Любов сама вже й зникла.

*Кудрик Маргарита Вікторівна*

*Факультет технологій та бізнесу ДТЕУ*

*1 курс 9 група*

**Любов**

Ллє світло через вікна,

Від сонця ллє воно.

І так в кімнатоньку мою

Потрапила любов.

В потоках цього світла,

Побачив рідкий пил.

З якого безіменний,

Ім'я мені зробив.

Скажу ще більше, ніж сказав.

Любов все йшла та йшла.

Поки до двері не дійшла.

З тих пір любові,

Любові більш нема.

Залиті сяйвом світла,

Плясали цятки скрізь.

І в цій безформній метушні

Я з ними теж крутивсь.

Скажу ще більше, ніж сказав.

Любов все йшла та йшла.

Поки до двері не дійшла.

З тих пір любові,

Любові більш нема.

Я повернувсь туди, де був.

Кімната — як була.

Та не було різниці більш

Між безіменним та ім'ям.

(Безіменним та ім'ям)

Залиті сяйвом світла,

Плясали цятки скрізь.

І в цій безформній метушні

Я з ними теж крутивсь.

Скажу ще більше, ніж сказав.

Любов все йшла та йшла.

Поки до двері не дійшла.

З тих пір любові,

Любові більш нема.

*Кулькова Віталіна Костянтинівна*

*Факультет торгівлі та маркетингу ДТЕУ*

*1 курс 2 група*

**Сама любов**

Світло лилося прямо із вікна,

Відразу із сонця нагорі

І в моїй малесенькій кімнатці,

Там линуло любові проміння

В променях сонця побачив я

Пил, що ти рідко бачиш,

Із чого безіменність постає,

Ім'я для такого як я

Я спробую сказати трішки більше,

Любов лилася і лилася

Аж до відчинених дверей,

Тоді любов сама собою

Любов сама собою зникла

Зайняті у промінні сонця,

Літали у танку пилинки

Я з ними злився

У безформному бутті

Я спробую сказати трішки більше,

Любов лилася знов і знов

Аж до відчинених дверей,

Тоді любов сама собою

Любов сама собою зникла

Тоді я повернуся із буття

Моя кімната, вона була така сама,

Але нічого більше у танок не йшло

Безіменний та ім'я

Безімення та ім'я

Зайняті у промінні сонця

Літали у танку пилинки

Я із ними злився

У безформному бутті

Я спробую сказати трішки більше,

Любов лилася і лилася

Аж до відчинених дверей,

Тоді любов сама собою

Любов сама собою зникла

*Ляшук Вікторія Сергіївна*

*Факультет технологій та бізнесу ДТЕУ*

*3 курс 9 група*

**Кохання власною персоною**

Світло пробралось крізь вікно

Від самого сонця дониць,

Так моя тісна кімната

Поринула в любові кіно.

Під світлом осяявшим зір мій

Бачив я пил, що не звик,

Той, що є Всевишнім

Ім’я як для мене зволік.

Спробую мовити більше:

Любов все текла і текла,

Аж поки не рипнули двері -

Тоді ж вона і пішла.

Зникла та сама любов

І поринутий в сонячне світло,

З пилом що навколо мерехтав

Разом у вир і упав.

У абстрактних подіях

Спробую повніше розкритись:

Любов досі лилась і лилась

Поки донизу не розлилась -

Тоді все та ж любов

Розчинилась сама по собі,

Слідом вернусь я до старту

Де кімната виглядала так, як спочатку -

Проте, там ніц не зосталось

Між Всевишнім та самим іменем

(Невідомим та тим ім’ям)

Повністю поринутим в сонячне світло.

Пилинки плавали й линули,

З ними я так і упав,

У безформних причинах

Більше сказать я мав.

Кохання лилось та лилось

Допоки не розпахнулись двері -

Тоді те саме кохання

Зникло знову далі.

*Маніленко Владислава Леонідівна*

*Факультет економіки, менеджменту та психології ДТЕУ*

*1 курс 9 група*

**Любов сама**

Крізь вікно проникало світло

прямо від сонця згори,

і так у мою маленьку кімнатку

туди проміння кохання ввійшли.

У потоках світла я бачив

пил, який так рідко вбачаєш ти.

З нього незване творить

ім’я для таких, як я.

Я намагаюсь хоч щось сказати,

любов невпинно далі йшла.

Аж поки не відкрились двері —

тоді сама любов, любов, сама пішла.

Усі зайняті в сонячному світлі,

цятки пливли й кружляли в танці,

і я разом із ними впав

до безладу обставин.

Я намагаюсь хоч щось сказати,

любов невпинно далі йшла.

Аж поки не відкрились двері —

тоді сама любов, любов, сама пішла.

Я повернувся, звідки йшов,

моя кімната — все, як знов.

Та вже нічого більш нема

між безіменним та Ім’ям.

(Безіменне та Ім’я)

Усі зайняті в сонячному світлі,

цятки пливли й кружляли в танці,

і я разом із ними впав

до безладу обставин.

Я намагаюсь хоч щось сказати,

любов невпинно далі йшла.

Аж поки не відкрились двері —

тоді сама любов, любов, сама пішла.

*Марчук Інна Сергіївна*

*Факультет технологій та бізнесу ДТЕУ*

*1 курс 18 група*

**Любов**

Світло пробивалось крізь вікно

Прямо від сонця з висоти

І так, в мою малу кімнату

Поринуло проміння пристрасті

І у світлі я побачив

Пил, який ти рідко бачиш

І з нього безіменний творить

Ім'я для такого, як я

Я спробую сказати трохи більше

Любов все йде і йде

Допоки не досягне відчинених дверей

Тоді любов –

Тоді сама любов вмирає

Усі зайняті у сонячному світлі

Пилинки плавають і крутяться в танку

Я був втягнений до них

У нечітких обставинах

Я спробую сказати трохи більше

Любов все йде і йде

Допоки не досягне відчинених дверей Т

оді любов –

Тоді сама любов вмирає

А потім, я прийшов

Моя кімната, нічого не змінилось

Але нічого не лишилось, між безіменним та ім'ям

( Безіменним та ім'ям)

Усі зайняті у сонячному світлі

Пилинки плавають і крутяться в танку

Я був втягнений до них

У нечітких обставинах

Я спробую сказати трохи більше

Любов все йде і йде

Допоки не досягне відчинених дверей

Тоді любов –

Тоді сама любов вмирає

*Медведєва Аліна Олександрівна*

*Факультет торгівлі та маркетингу ДТЕУ*

*2 курс 2 група*

**Сама Любов**

*Леонард Коен*

Крізь шибку світло пролилось —

Прямісінько із сонця,

В мою кімнату увійшли

Любові промені — ясні.

Я в променях ясних побачив пил —

Той, що зрідка ловить наш зір.

Із нього Безіменний творить ім’я,

Для таких, як я.

Скажу ще трохи, може, більше,

Любов текла — немов ріка,

Допоки дверей не сягнула —

І вмить Сама Любов — пішла.

У сяйві дня все закружляло —

Пилинки сяяли й пливли.

Із ними вмить я розчинився

В безіменні ніжної мли.

Скажу ще трохи, може, більше,

Любов текла — немов ріка,

Допоки дверей не сягнула —

І вмить Сама Любов — пішла.

Я повернувся, наче з сну,

В кімнаті звична тиша й тінь,

Та між Іменем і Безіменним

Вже зникла грань, злетіла в синь.

У сяйві дня все закружляло —

Пилинки сяяли й пливли.

Із ними вмить я розчинився

В безіменні ніжної мли.

Скажу ще трохи, може, більше,

Любов текла — немов ріка,

Допоки дверей не сягнула —

І вмить Сама Любов — пішла.

*Микітюк Валерій Сергійович*

*Факультет торгівлі та маркетингу ДТЕУ*

*2 курс 9 група*

**Любов Сама**
В вікно лилося світло
Прямісінько згори.
В тишу моєї кімнати
Впали любові промені.

У сяйві я побачив
Пилюку, ледь живу,
З якої невідомий творив
Назву чергову.

Спробую мовити ще дещо:
Любов жила й текла,
Допоки не дійшла до брам —
І раптом
Зникла вся.

В промінні — плямки, танець,
Вони кружляли там.
І я влетів з ними, без форм,
В непевний, дивний стан.

Спробую мовити ще дещо:
Любов жила й текла,
Допоки не дійшла до брам —
І раптом
Зникла вся.

Вернувшись, звідти, де був давно, —
Кімната, та ж без ям.
Та вже не було нічого
Між невідомим та ім’ям.

(Невідомим та ім’ям.)

В промінні — плямки, танець,
Вони кружляли там.
І я влетів з ними, без форм,
В непевний, дивний стан.

Спробую мовити ще дещо:
Любов жила й текла,
Допоки не дійшла до брам —
І раптом
Зникла вся.

*Мостів Вікторія Дмитрівна*

*Факультет економіки, менеджменту та психології ДТЕУ*

*1 курс 17 група*

Проміння падало на землю зрання,

Його ж подарувало мені Сонце.

І грають струмені мого кохання

В малесенькій кімнаті крізь віконце.

Струмені світла пил з поличок підіймають,

Але його ти не помітиш вдалині.

І лише той, хто імені не має,

Із пилу викладе його мені.

Сказати більше слів для мене - привілей,

Щоб описати вічне це кохання.

Допоки не дістався я відчинених дверей -

Пішло кохання й не почуло крик,

Бо зникло незворотно і навік.

В танку зі світлими пилинками,

В промінні бурного життя,

Я пірнав жваво над хмаринками

У вічну круговерть буття.

Сказати більше слів для мене - привілей:

Я згубив вічне кохання

У темряві відчинених дверей.

Кохання не почуло крик,

Бо зникло незворотно і навік.

Все зникло, коли повернувся я.

Можливо, так мені судилося.

Моя кімната не змінилася ніяк,

Але нічого не лишилося

(Між безіменним і імʼям, яке мені корилося).

В танку зі світлими пилинками,

В промінні бурного життя,

Я пірнав жваво над хмаринками

У вічну круговерть буття.

Сказати більше можу лише трішки

Про долю вічного кохання.

І до відчинених дверей йду пішки -

Шукать загублене в незнанні.

Пішло кохання й не почуло крик,

Бо зникло незворотно і навік.

*Оберемко Катерина Олександрівна*

*Факультет економіки, менеджменту та психології ДТЕУ*

*1 курс 2 група*

**Сама любов**

Погасли зорію

Сонечко ранкове згори сліпуче світить у вікно.

В мою кімнату, що іще дрімає,

Любові промені спрямовує воно...

Кімната стала прокидатися від сну.

І раптом, на тонкому шарі пилу,

Ім’я я ледь помітне прочитав —

Твоє ім’я.

Але яка ж його магічна сила...

Й моя кімната, зовсім невеличка,

Від цього слова величезна стала!

Я спробую сказати навіть більше:

Твоє ім’я її любов’ю заповняло.

Я став кружляти у бездонній тій кімнаті,

Разом з пилинками, у романтичнім танці.

Горіло тіло, часом, і тремтіло,

Від спогадів, немов у лихоманці...

І ти зі мною, мов ота пилинка,

Закохано у танці цім кружляла.

Я спробую сказати навіть більше:

Сягнувши лиш дверей, твоя любов, як ти колись,

Раптово в невідомість знов зникала...

Скінчився танець.

І знов я у своїй кімнаті,

У тій, що і раніше, атмосфері.

Твоя любов, разом з твоїм ім’ям,

Лишили за собою навстіж двері...

У сяйві — пил, що танцював,

Я в ньому теж, мов у ріці.

Без форм, без тіла — розвивався

У золотавому вінці.

Я спробую сказати навіть більше:

Любов жила, не знала втоми,

Вела мене крізь мрії й світлий лад,

Аж доки, мов у сні,

Не зникла у дверях знайомих...

*Охріменко Вероніка Валеріївна*

*Факультет торгівлі та маркетингу ДТЕУ*

*4 курс 3 група*

**Любов Сама**

Крізь шибку в хату лилось світло,

Прямісінько згори — від сонця.

І в мою кімнату затісну

Упали промені кохання.

В потоках світла я уздріла

Пилинки, ледве видимі,

З яких безіменне творить

Ім’я для таких, як я.

Спробую ще трохи сказати:

Любов текла, не знала меж,

Аж поки двері не зійшлись —

І зникла Любов сама.

У сяйві дня пилинки грали,

Кружляли, танцювали враз.

І я пливла разом із ними —

У хаосі без форм і назв.

Спробую ще трохи сказати:

Любов текла, не знала меж,

Аж поки двері не зійшлись —

І зникла Любов сама.

Повернулась я звідти, де була —

Моя кімната не змінилась.

Та вже нічого не лишилось

Між Ім’ям

І тим, що не з’явилось.

(Між Ім’ям і тим, що не з’явилось)

У сяйві дня пилинки грали,

Кружляли, танцювали враз.

І я пливла разом із ними —

У хаосі без форм і назв.

Спробую ще трохи сказати:

Любов текла, не знала меж,

Аж поки двері не зійшлись —

І зникла Любов сама.

*Перепелиця Аліна Андріївна*

*Факультет економіки, менеджменту та психології ДТЕУ*

*1 курс 18 група*

У вікно проникало проміння

Просто від сонця згори

І мою маленьку кімнатку

Оповило сяйво любові.

У світлих потоках я бачив

Рідко помітний пил,

З якого безіменний складав

Імена для таких, як я.

Я намагаюсь сказати ще слово —

Кохання не знало кінця,

Допоки відчинених брам не досягло —

Відтоді самого кохання,

Кохання не стало.

У сонячному сяйві вируючи,

Пилинки пливли й кружляли,

І я танцював поряд з ними,

У колі безликих подій.

Я намагаюсь сказати ще слово —

Кохання не знало кінця,

Допоки відчинених брам не досягло —

Відтоді самого кохання,

Кохання не стало.

Я знову там, де бував,

Моя кімната - все так само -

Але не було більш нічого між

Безіменним й ім’ям

(Безіменним й ім’ям)

У сонячному сяйві вируючи

Пилинки пливли й кружляли

І я танцював поряд з ними

У колі безликих подій

Я намагаюсь сказати ще слово —

Кохання не знало кінця,

Допоки відчинених брам не досягло —

Відтоді самого кохання,

Кохання не стало.

*Петровська Ольга Ярославівна*

*Факультет економіки, менеджменту та психології ДТЕУ*

*1 курс 12 група*

До шибки увірвалось світло,

Із сонця випавши немов -

В кімнаті крихітній розквітла

Струмками сонячна любов.

І світло розливалось пилом,

Що бачиш раз на все життя,

З якого безіменне диво

Дає ім'я таким, як я.

Допоки промінь стиг, мов гронце,

Я думав тільки про одне:

Така любов, з самого сонця,

Така ніколи не мине.

І жовті крихти бігли димом,

Танцюючи в рідкій імлі,

І я, розпатланий, між ними

Не чув під стýпнями землі.

Допоки рвались вони бігти,

Дивився тільки на одне:

Невже он та крилата крихта

Прочинених дверей сягне?

Я повернувся до кімнати:

Вона така ж, іще моя,

Але у ній, в порожніх ґратах,

Мене покинуло ім'я.

Ловити й кликати даремно

Ті крихти світла у вікні,

З якого диво безіменне

Колись ім'я дало мені.

Якби мені щастило встигти,

Сказав би я лише одне:

Спасибі, що хоча б на крихту,

Любов торкнулася мене.

*Підгородецька Христина Андріївна*

*Навчально-науковий інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка*

*4 курс 1 група*

**Любов**

Світло увійшло крізь шиби –

Прямісінько із сонця основи.

Так у мою світлицю

Пірнуло проміння любови.

У світлових потоках я побачив

Пил, який видно зрідка,

Безіменний з нього творить

Імена для таких, як і я.

Я спробую знайти слова,

Любови полум’я жевріло –

Допоки ця чуттєвість двері не знайшла

й за поріг переступила.

Метушливо у промінні

пливуть, танцюють дрібки досі,

Мене заносить разом з ними

В несамовитому хаосі.

Я спробую знайти слова,

Любови полум’я жевріло –

Допоки ця чуттєвість двері не знайшла

й за поріг переступила.

А потім знову сталось так,

Що я у тій самій світлиці,

І поміж безіменним та ім’ям

Немає навіть спільної дрібниці.

(Між безіменним та ім’ям)

Метушливо у промінні

пливуть, танцюють дрібки досі,

Мене заносить разом з ними

В несамовитому хаосі.

Я спробую знайти слова,

Любови полум’я жевріло –

Допоки ця чуттєвість двері не знайшла

й за поріг переступила.

*Попова Софія Олегівна*

*Факультет технологій та бізнесу ДТЕУ*

*1 курс 18*

**Любов сама**
Світло в кімнату зайшло,
 Прямо із сонця, зверху.
 Воно було, як щось ясне —
 Неначе любов прийшла.

У променях я бачив пил,
 Що зазвичай не видно.
 Та він був всюди — він і є
 Ми з тобою, мабуть.

Я хотів щось ще сказати,
 Та любов йшла без слів.
 Вона пройшла через кімнату —
 І зникла назавжди.
 Любов сама.
 Та любові вже нема.

Все в світлі крутилось, літало,
 Пил піднімався вгору.
 Я ніби став частинкою всього,
 Що просто розпалось.

Я хотів щось ще сказати,
 Та любов йшла без слів.
 Вона пройшла через кімнату —
 І зникла назавжди.
 Любов сама.
 Та любові вже нема.

Я повернувсь у ту ж кімнату.
 Вона була, як і була.
 Та між тінню і моїм іменем —
 Нічого не лишилось.

Все в світлі крутилось, літало,
 Пил піднімався вгору.
 Я ніби став частинкою всього,
 Що просто розпалось.

Я хотів щось ще сказати,
 Та любов йшла без слів.
 Вона пройшла через кімнату —
 І зникла назавжди.
 Любов сама.
 Та любові вже нема.

*Почтар Анастасія Сергіївна*

*Факультет торгівлі та маркетингу ДТЕУ*

*4 курс 2 група*

**У світлі кохання**

Світло в кімнату увійшло,
Зігріло душу з висоти,
І з ним прийшло до мене знов
Кохання — променем весни.

У світлі я побачив пил,
Що тане, мов казковий сніг,
І з нього хтось невидимий
Мені дарунком став — як міф.

Я спробую ще щось сказати:
Кохання йшло крізь дні сумні,
Допоки двері не зустріло —
І щезло в тиші, без весни.
Кохання щезло — не прийде.

У сяйві пил кружляв, як мрія,
Немов танок у висоті,
І я злітав разом із ним —
У світі, де мовчать світи.

Я спробую ще щось сказати:
Кохання йшло крізь дні сумні,
Допоки двері не зустріло —
І щезло в тиші, без весни.
Кохання щезло — не прийде.

Я повернувся до кімнати —
Все наче й те, та не моє.
Між іменем і тінню снів —
Лиш подих вітру без слідів.

У сяйві пил кружляв, як мрія,
Немов танок у висоті,
І я злітав разом із ним —
У світі, де мовчать світи.

Я спробую ще щось сказати:
Кохання йшло крізь дні сумні,
Допоки двері не зустріло —
І щезло в тиші, без весни.

*Пчеловська Анна Анатоліївна*

*Факультет технологій та бізнесу ДТЕУ*

*3 курс 9 група*

**Сама любов**

Ллється світло крізь моє вікно

Від сонця, вниз – згори,

Кімнату всю заповнило воно,

Любові промені проникли теж туди.

У променях я бачив пил

Той, що зазвичай не видно.

Із пилу того невідоме

Створить ім'я для мене гідне.

І я сказав би навіть більше:

Любов все йшла, все линула й пливла

Аж раптом просвіт десь у дверях блисне –

Ось тут вона, Ось тут вона і щезла вся.

Так зайняті у сяйві дня,

Пилинки мчать у миті танцю.

Не стримався від того видива і я –

Та закрутився з ними в ритмі вальсу.

І я сказав би навіть ще:

Любов сочилася, неслася і текла

Та двері тут відчинені уже

І знов вона, І знов вона іщезла раптом вся.

І повернувшись у кімнату ту,

Де все так само: стіни, стіл...і я.

Нічого зовсім не лишилось тут

Між безіменним та моїм ім'ям.

(Між безіменним та моїм ім’ям).

А танець світла й пилу вигравав,

Іскорки сонця рухалися в такт,

Із ритмом цим боротись я не став –

Не смів порушити невидимий контакт.

І я скажу вам, так, скажу я знов:

Хоч і сковзнула потім в двері навмання,

З вікна мого в той день так рвалася любов,

Сама ввірвалась і сама пішла,

Майнула теж сама, здійнявши вороння.

*Редька Анастасія Миколаївна*

*Факультет технологій та бізнесу ДТЕУ*

*1 курс 18 група*

***Любов сама***

Світло пробилось крізь вікно,

прямо з неба де сонце.

І в середині моєї маленької кімнати,

тут занурилися промені любові.

У потоці світла я побачив,

пил, який ти рідко бачиш,

з якого безіменний створює —

ім’я для такого як я.

Я спробую сказати трохи більше,

любов тривала і тривала,

поки не дотягнулася до виходу —

тоді любов сама, тоді сама любов пішла.

Зайнятті на сонячному світлі

плями плавали і танцювали.

І я перекидувався з ними —

в аморфній атмосфері.

Я спробую сказати трохи більше,

любов тривала і тривала,

поки не дотягнулася до виходу —

тоді любов сама, тоді сама любов пішла.

Тоді я повернувся звідти де я був —

моя кімната, виглядала так само

але нічого не залишилося між

безіменним і ім’ям.

(Безіменний і ім’я)

Зайнятті на сонячному світлі

плями плавали і танцювали.

І я перекидувався з ними —

в аморфній атмосфері.

Я спробую сказати трохи більше,

любов тривала і тривала,

поки не дотягнулася до виходу.

Тоді любов сама, тоді сама любов пішла.

*Ремез Вікторія Сергіївна*

*Факультет технологій та бізнесу ДТЕУ*

*1 курс 5 група*

**Любов як є**

Світло проникло через вікно,
Прямо від сонця, згори,
І в маленькій кімнаті воно
Любов’ю обкутало все навкруги.

В тих променях побачив пил,
Який не бачим зазвичай.
Із пилу невіданий зміг
Ім’я мені й таким, як я, надать.

Я спробую сказати більше —
Любов ішла та не згасала,
Аж поки в двері не ввійшла —
І зникла вся вона,
Навік пропала.

У променях кружляв той пил,
Він плив, немов у танці,
І я злетів разом із ним
В цій загадковій ситуації.

Я спробую сказати більше —
Любов ішла та не згасала,
Аж поки в двері не ввійшла —
І зникла вся вона,
Навік пропала.

Та потім я повернувся назад,
Кімната ніяк не змінилась,
І вже нічого від них не лишилось —
Від невіданого та тим ім’ям.

У променях кружляв той пил,
Він плив, немов у танці,
І я злетів разом із ним
В цій загадковій ситуації.

Я спробую сказати більше —
Любов ішла та не згасала,
Аж поки в двері не ввійшла —
І зникла вся вона,
Навік пропала.

*Реута Анастасія Андріївна*

*Факультет технологій та бізнесу ДТЕУ*

*1 курс 5 група*

**Сама любов**

Сяйво проникло у вікно,

Прямісінько із неба.

Всередині моєї маленької кімнати,

Потонули промені кохання.

У потоці світла побачив я —

Пил який рідко бачиш ти,

З нього безіменний

Ім ’я мені творить.

Я спробую додати ще:

Любов шла і шла,

Допоки, досягля відкриті двері

І зникла там, Любов сама.

Всі заклопотані у сяйві,

 Пилинки кружляють у танку мрій,

Та й з ними я закружив

У неясний світ.

Я спробую додати ще:

Любов шла і шла,

Допоки досягля відкриті двері

І зникла там, Любов сама.

Назад, коли я повернувся,

Все та ж кімната, як завджи,

Але ніщо залишилось між

Мною й ним.

(Ним і мною)

Всі заклопотані у сяйві,

 Пилинки кружляють у танку мрій,

Та й з ними я закружив

У неясний світ.

Я спробую додати ще:

Любов шла і шла,

Допоки досягля відкриті двері

І зникла там, Любов сама.

*Самусенко Анастасія Андріївна*

*Факультет торгівлі та маркетингу ДТЕУ*

*4 курс 3 група*

**"Сама любов" Леонард Коен**

Від сонця прямо у вікно

З висот небесних сяйво проникає

В оселі світло і тепло

Любов цей простір наповняє

У сяйві променів, що ллються

Я вгледів ледь помітний пил

У безіменних сутностей, що рвуться

Ім'я моє, що в серці я носив

Я спробую сказати ще хоч слово

Любов летіла довго, безупинно

Аж доки в дверях розчинилася раптово –

Немов порив вітру, сама любов

Тоді розвіялась без сліду знов

У сонячному світлі, де метушня

Пилинки плавали й кружляли в танці

Та з ними зник я, як тінь одна,

У безформних обставинах, немов у вальсі.

Я спробую сказати ще хоч слово

Любов летіла довго, безупинно

Аж доки в дверях розчинилася раптово –

Немов порив вітру, сама любов

Тоді розвіялась без сліду знов

Я повернувся туди, де був раніше

Моя кімната – все, як і було

Та не лишилося нічого і стало лиш сумніше

Між безіменним та ім'ям – усе пройшло

(Між безіменним та ім'ям – усе пройшло)

У сонячному світлі, де метушня

Пилинки плавали й кружляли в танці

Та з ними зник я, як тінь одна,

У безформних обставинах, немов у вальсі.

Я спробую сказати ще хоч слово

Любов летіла довго, безупинно

Аж доки в дверях розчинилася раптово –

Немов порив вітру, сама любов

Тоді розвіялась без сліду знов.

*Сірик Вероніка Богданівна*

*Факультет технологій та бізнесу ДТЕУ*

*1 курс 9 група*

**Світло**
Світло пройшло крізь вікно,
Прямо від сонця згори,
І так у моїй маленькій кімнаті
Зірвалось проміння любові.

У потоках світла я побачив
Пил, що рідко помічаєш ти,
З якого Безіменне творить
Ім’я для таких, як я.

Спробую сказати ще трохи:
Любов текла, текла вперед,
Поки не дійшла до дверей відкритих –
Тоді сама Любов,
Сама Любов зникла.

В сонячному промінні метушні
Частки танцювали, летіли,
І я з ними змішався у вирі
Безформних обставин.

Спробую сказати ще трохи:
Любов текла, текла вперед,
Поки не дійшла до дверей відкритих –
Тоді сама Любов,
Сама Любов зникла.

А потім я повернувся звідти,
Моя кімната та сама –
Та нічого не лишилось між
Безіменним та іменем.
(Безіменним та іменем)

В сонячному промінні метушні
Частки танцювали, летіли,
І я з ними змішався у вирі
Безформних обставин.

Спробую сказати ще трохи:
Любов текла, текла вперед,
Поки не дійшла до дверей відкритих –
Тоді сама Любов,
Сама Любов зникла.

*Скляренко Павло Олександрович*

*Факультет торгівлі та маркетингу ДТЕУ*

*1 курс 1м група*

**Саме Кохання**

Світло проникло крізь вікно,

Прямісінько з сонця, що сяє вгорі,

І ось всередину моєї маленької кімнати

линули промені кохання

У променях світла я побачив,

Пил, що рідко помічаєш ти,

З якого безіменний придумує

Ім’я для такого, як я

Я спробую сказати трішки більше,

А кохання все триває і триває

Допоки вона не ввійшла у відкриті двері­ –

І потім саме кохання

Саме кохання зникло

Всі зайняті в сонячному світлі,

а пилинки кружляли й плавали

І я був піднесений ними

У безсмертну порожнечу

Я спробую сказати трішки більше,

А кохання все триває і триває

Допоки вона не ввійшла у відкриті двері­ –

І потім саме кохання

Саме кохання зникло

Потім я вернувся звідкіля прийшов,

А моя кімната не змінилася –

Але між безіменним та ім'ям

Не залишилось нічого

(Лиш безіменний та ім'я)

Всі зайняті в сонячному світлі,

а пилинки кружляли й плавали

І я був піднесений ними

У безсмертну порожнечу

Я спробую сказати трішки більше,

А кохання все триває і триває

Допоки вона не ввійшла у відкриті двері­ –

І потім саме кохання

Саме кохання зникло

*Солодкий Владислав Сергійович*

*Факультет технологій та бізнесу ДТЕУ*

*1 курс 9 група*

Світло линуло крізь віконце,

Просто з неба, із висот,

І у кімнаті, мов в долонці,

Заграв любові ніжний злот.

У променях побачив я

Пилинки, що в повітрі мліють,

І з безіменності ім’я

Вони для мене склали, мріють.

Я спробую сказати знов,

Як далі йшла собі любов,

Аж поки двері не знайшла –

І тут любов сама пішла.

У сяйві сонячнім пилинки

Літали, танцювали враз,

А я літав із ними в хмари,

У світ, форма – тільки сказ.

Я спробую сказати знов,

Як далі йшла собі любов,

Аж поки двері не знайшла –

І тут любов сама пішла.

Коли вернувся я назад,

Моя кімната – все, як слід,

Але між іменем і тінню

Зникла межа в ту дивну мить.

(Межа між іменем і тінню)

У сяйві сонячнім пилинки

Літали, танцювали враз,

А я злітав із ними в хмари,

У світ, де форма – тільки сказ.

Я спробую сказати знов,

Як далі йшла собі любов,

Аж поки двері не знайшла –

І тут любов сама пішла.

*Стретович Софія Сергіївна*

*Факультет технологій та бізнесу ДТЕУ*

*1 курс 18 група*

**Любов сама**

Світло крізь вікно лилось,

З неба сонце неслось.

І в кімнату, де жив я,

Промінь влився — сила твоя.

У промінні я збагнув,

Пил, якого ти не чув,

Безіменний творить світ —

І мені дає привіт.

Я сказати хочу знов —

Йшла вперед, текла любов,

Йшла вона крізь кожен день —

І зникала знов як тінь.

Серед сонячних променів

Кружляли срібні сніжки слів.

Я у них злетів, упав —

Форма зникла, світ пропав.

Я сказати хочу знов —

Йшла вперед, текла любов,

Йшла вона крізь кожен день —

І зникала знов як тінь.

Повернувся я назад —

Та кімната — все як п’ять,

Та між іменем й ніким

Не лишилось нічого в тім.

Серед сонячних променів

Кружляли срібні сніжки слів.

Я у них злетів, упав —

Форма зникла, світ пропав.

Я сказати хочу знов —

Йшла вперед, текла любов,

Йшла вона крізь кожен день —

І зникала знов як тінь.

*Телендій Анна Андріївна*

*Факультет торгівлі та маркетингу ДТЕУ*

*4 курс 3 група*

**Любов сама**

Крізь вікна світло увійшло -

З самісінького рання ,

Заполонило сонцем все,

Й відчулося кохання.

В проміннях цих кружляє пил,

який помітиш не сповна,

Не там, де Безіменний з таїни,

нам шепче наші імена.

І я додам ще звук дрібний:

Любові вже нема - пішла .

Під сонцем іскри, мов живі ,

Пливли, танцюючи з тепла.

Я разом з ними все летів,

Без форми, сенсу, без причин -

У круговерті світлих днів,

У танці тих легких крупин.

І я додам ще звук дрібний:

Любові вже нема - пішла .

Під сонцем іскри, мов живі ,

Пливли, танцюючи з тепла.

Я повернувся з місць , в яких блукав ,

Кімната та ж - знайома і затишна,

Та Безіменний в тиші споглядав,

Між Іменем і тим, хто без обличчя.

Я разом з променями все летів,

Без форми, сенсу , без причин-

У круговерті світлих днів,

У танці тих легких крупин.

І я додам ще звук дрібний :

Любові вже нема - пішла .

Під сонцем іскри, мов живі ,

Пливли, танцюючи з тепла.

*Тихун Юлія Вікторівна*

*Факультет торгівлі та маркетингу ДТЕУ*

*1 курс 2 група*

**Любов, яка вже вона є**

Ринули промінчики крізь моє вікно

Прямісінько із сонця,

Зігрівши крихітну кімнатку

Своєю любов’ю, радістю й теплом

У розсіяних потоках світла

Було видно той незримий пил,

З якого невідомий створює ім’я

Для тих людей, які так хоч трішечки нагадують мене

Стараючись сказати трохи більше,

Моє кохання квітло буйним цвітом,

Допоки не сягло відчинених воріт –

Тоді сама любов,

Любов, яка вже вона є, пішла у небуття

Купаючись у затишному зареві,

Зайчики, породжені від сонця, Танцюючи пливли,

І я був ними заворожений

В безглуздих і пустих обставинах, таких як є

Стараючись сказати трохи більше,

Моє кохання квітло буйним цвітом,

Допоки не сягло відчинених воріт –

Тоді сама любов,

Любов, яка вже вона є, пішла у небуття

І врешті-решт, я повернувся звідти, з тієї довгої путі

Моя кімната, моя затишна й крихітна кімнатка

Була такою ж як раніше…А може й ні?

І вже не залишилося різниці

між тим ім’ям та безіменним, так як воно є

Купаючись у затишному зареві,

Зайчики, породжені від сонця, Танцюючи пливли,

І я був ними заворожений

В безглуздих і пустих обставинах, таких як є

Стараючись сказати трохи більше,

Моє кохання квітло буйним цвітом,

Допоки не сягло відчинених воріт –

Тоді сама любов,

Любов, яка вже вона є, пішла у небуття

Тепер вже назавжди.

*Удод Вікторія Миколаївна*

*Факультет технологій та бізнесу ДТЕУ*

*1 курс 18 група*

**Величність любов**

Проникнувши світло з вікна -

Відразу від сонця

І в маленьку кімнату мою

Примчало проміння від серця

Та проміння світла вказало мені

Пил, що зрідка видно його

Анонім, з якого зробивши

Ім’я, для пізнання мого

Спробую ще щось сказать

Любов линула, йшла

До поки відкритих дверей не знайшла

І потім величність любов

Величність зникла сама

Затягнуті сонячним світлом

Пилинки – танцювали й парили

І я поринув із лігвом

У світ, що не знає мене

Спробую ще щось сказать

Любов линула, йшла

До поки відкритих дверей не знайшла

І потім величність любов

Величність зникла сама

Повернувшись з далеких місцин,

Кімната моя, лишилась без змін

І вже не лишилось цим

Анонім та ім’я

(анонім та ім’я)

Затягнуті сонячним світлом

Пилинки – танцювали й парили

І я поринув із лігвом

У світ, що не знає мене

Спробую ще щось сказать

Любов линула, йшла

До поки відкритих дверей не знайшла

І потім величність любов

Величність зникла сама

*Чепель Тетяна Володимирівна*

*Факультет торгівлі та маркетингу ДТЕУ*

*1 курс 1 група*

**“Сама любов”**

Промінчик линув крізь вікно

Згори прийшов до нас

І любим променем кімната

Пронизаною стала враз

В струменях світла я побачив

Пил, що ледве бачиш ти

І безіменний з нього створить

Ім’я для моєї душі

Намагався ще щось сказати

Та кохання починало зростати

Лишень варто було двері відчинити -

Любов вже було

Любов було не спинити

Закутані у сонячнім промінні

Пилинки в танці тім пливли

І в хаосі разом із ними

Я уподобився безформній млі

Намагався ще щось сказати

Та кохання починало зростати

Лишень варто було двері відчинити -

Любов вже було

Любов було не спинити

Тоді вернувся я назад

Кімната не змінилась

Та між ім’ям і безіменним

Вже меж не залишилось

(Меж не залишилось)

Закутані у сонячнім промінні

Пилинки в танці тім пливли

І в хаосі разом із ними

Я уподобився безформній млі

Намагався ще щось сказати

Та кохання починало зростати

Лишень варто було двері відчинити -

Любов вже було

Любов було не спинити

*Шагайлямова Аліна Віталіївна*

*Факультет торгівлі та маркетингу ДТЕУ*

*2 курс 2 група*

**Сама любов**

Світло проникало з вікна

Прямо від сонця вгорі,

І в мою малу кімнату

Пірнули промені любві.

У потоках світла я побачив

Пил, що рідко бачиш ти,

З того, що імені немає,

З’являється ім’я мені.

Я спробую сказати ще трохи

Любов неслась все далі й далі,

І ось досягнувши відчинених дверей –

Сама любов, Сама любов пропала.

Усі були зайняті, освітлені сонцем,

Іскри плили й танцювали,

І я був підхоплений ними

У вирі безформного стану.

Я спробую сказати ще трохи

Любов неслась все далі й далі,

І ось досягнувши відчинених дверей –

Сама любов, Сама любов пропала.

Я знов опинився там, де був,

Моя кімната – все така ж,

Але зникло все, що єднало

Безіменне і ім’я.

Усі були зайняті, освітлені сонцем,

Іскри плили й танцювали,

І я був підхоплений ними

У вирі безформного стану.

Я спробую сказати ще трохи

Любов неслась все далі й далі,

І ось досягнувши відчинених дверей –

Сама любов, Сама любов пропала.

*Шевельов Станіслав Іванович*

*Військовий ліцей Державної прикордонної служби України*

*10 клас*

Крізь шибку світло прорвалося

Із неба сонце заясніло

В кімнату тихо увійшло

І сяйвом серденько зігріло.

В потоці світла я побачив

Той пил, що рідко хто узрів

З якого безіменне наче

Мені ім’я нове зробив.

Я спробую сказати більше

Любов ішла, мов вічний дзвін,

Аж поки двері не відкрились

І щезла, зникла в мить один

У світлі іскри мерехтіли,

Танцюючи в моїм чутті.

І я тихо танув в ньому як

У безформенім житті.

Я спробую сказати більше

Любов ішла, мов вічний дзвін,

Допоки двері не відкрились

І щезла, зникла в мить один

Я все вернув, як було знову,

Моя кімната — при мені.

Та між іменем і безсловом

Вже стерлись межі у тишині.

У світлі іскри мерехтіли,

Танцюючи в моїм чутті.

І я тихо танув в ньому як

У безформенім житті.

Я спробую сказати більше

Любов ішла, мов вічний дзвін,

Аж поки двері не відкрились

І щезла, зникла в мить один!

*Шевченко Маріанна Миколаївна*

*Факультет торгівлі та маркетингу ДТЕУ*

*2 курс 2 група*

**Кохання**

Світло проникло крізь вікно

Прямо від сонця згори

Простягнувши промінці

Кохання в моїй кімнатці

В потоці світла я побачив

Пилок який ти рідко бачиш

З якого безіменний створює

Ім’я для таких як я

Я спробую сказати трохи більше

Кохання йшло і йшло

Поки не дійшло дверей –

Тоді воно

Воно пішло

Поглинуті всі сонячним тим світлом

Ті відблиски пливли і танцювали

Тож я впав разом із ними

За безформних тих обставин

Я спробую сказати трохи більше

Кохання йшло і йшло

Поки не дійшло дверей –

Тоді воно

Воно пішло

Тоді я повернувся звідти де бував

Моя кімната зовсім не змінилась –

Але нічого не лишилось між

Безіменним та ім’ям

(Безіменним та ім’ям)

Поглинуті всі сонячним тим світлом

Ті відблиски пливли і танцювали

Тож я впав разом із ними

За безформних тих обставин

Я спробую сказати трохи більше

Кохання йшло і йшло

Поки не дійшло дверей –

Тоді воно

Воно пішло

*Янчук Артем Вікторович*

*Військовий ліцей Державної прикордонної служби України*

*9 клас*

**Сама Любов…**

Світло крізь вікно ввійшло,

Прямо з сонця десь з гори,

І в кімнату де я був

Влились промені весни.

В тих проміннях я узрів

Пил, що рідко бачить зір –

Сяйво ніби з нього ткало

Те ім’я, що душу зігрівало.

Повідаю ще трохи вам:

Любов моя мов цвіт буяла.

Аж ось на згадку помахала,

Переступивши за поріг,

Залишивши лиш білий сніг.

У сонячному сяйві мов

Пилинки танцювали всі разом.

І я без форми як Любов,

Плив у нікуди знов і знов.

Повідаю ще трохи вам:

Любов моя мов цвіт буяла.

Аж ось на згадку помахала,

Переступивши за поріг,

Залишивши лиш білий сніг.

Я повернувся з тишини,

Кімната та ж – а щось пропало.

Між іменем й ніким з пітьми

Уже нічого не сіяло.

У сонячному сяйві мов

Пилинки танцювали всі разом.

І я без форми як Любов,

Плив у нікуди знов і знов.

Повідаю ще трохи вам:

Любов моя мов цвіт буяла.

Аж ось на згадку помахала,

Переступивши за поріг,

Залишивши лиш білий сніг.