\*\*\*

Beveidžiai žmonės.

Pilkam mieste.

Jie slenka tyliai

Niūriam fone.

Pilkas lietus prapliupo

Iš mano akių,

Vaivorykštė užliejo

Širdį pamažu...

Aš atradau

Viltį eilėraščio paraštėje,

Atradau meilę puslapio kampe..

Šis suvokimas man išblaškė miegą,

Ta šiluma prikėlė sielą...

Kai stojuos ir vėlei suklumpu,

Gyvenimo moralą suprantu.

Aš atradau tą pilką jausmą

Ir uždariau savy bevertį skausmą,

Nudažiau žodžius kita spalva,

Išmokau gyventi nauja diena!

\*\*\*

\*\*\*

Norėjau kaip tas ruduo

Ant savo suplyšusių lapų

Parašyti TAU laišką,

Kad jį nuskraidintų atšiaurūs vėjai

Į tavo sielos gelmes.

Norėjau sulaukti to nerūpestingo pavasario,

Kuris mano laiškus sudegintų

Mėgaudamasis prisiminimų aromatu.

Norėjau stingdančios žiemos,

Kurioje apledėję jausmai vėl sušiltų šidy...

\*\*\*

\*\*\*

Mintys apšąla...

Jausmai pabąla...

Prisiminimai apie tave

Lyg knygos puslapiuose...

Kai minčių tekmė išsilieja ant lapo,

Šis permirkęs emocijų nuo stalo varva...

Norėčiau šį piešinį tau dovanoti,

Norėčiau, jog ir tu žinotum.

Tas stingdantis jausmas uždega sielą.

Atsimink. Suprask. Suvok.

Šį jausmą.

Sumaištį.

Sniegą.

Lašančią istoriją...

Žiemą sieloj...

\*\*\*

\*\*\*

Dienos bėga

Lyg ašaros kapsi

Iš džiaugsmo ar baimės

Į gyvenimo upę.

O mes vis žvejojam

Gelmėse gyvenimo

Išminties žuveles sidabrines

Ieškodami laimės...

Palaiminta bus diena,

Kai atrasime turtus,

Kurie bus verti taip vadinti,

Dėl kurių verta bus į likimo upę panirti...

\*\*\*