*«Небо – мій батько, – співали вони, – він зачав мене. Всі небесні*

*творіння – моя сім’я. Моя мати – земля. Верхня частина її пове-*

*рхні – лоно її; там батько запліднює недра тої, яка одночасно*

*дружина і дочка його».*

*Гімн аріїв. Юрій Канигін: «Шлях аріїв»,ст.31.*

 *«Всi Боги смертнi, хай кожен знає,хто на землі живе.*

*І хай в надії шукають інші гороскоп, бусоль і астралябію,*

*Щоб знайти десь – самого себе*

*Всі зорі неба – сам я є».*

*Хорхе Луис Борхес «Золото тигра».*

 **Свята криниця**

Для мене – Бог є,

І Він мені найбільша в світі таємниця,

Я впевнений, що Він – початок Усього і є – єство моє,

І нашого Життя – свята криниця.

Наш Час і Всесвіт – мені є також незбагнені,

І зорі, що розсипані в нічному небі, незліченні,

Все це для мене – є нашого Творця свідома таємниця,

Його нам зараз І недосяжна всім – Його святая Матриця.

Загадкою для мене є й сама Людина, і Земля моя,

Про те, що як і я, Земля моя є теж жива я знаю,
І знаю, що все у світі – є Божеє творіння, як і я,

Господи, безмежно дякую Тобі за все - що у Житті я маю.

Я часто думаю над цим,

Шукаю відповідь собі роками,

Хотів би істину найти я сам собі, і всім:

 Хто ми?

 Відкіля ми?

 Куди йдемо ми?

Господи!

Якщо в цьому Житті, лише для роздумів я цих призначений,

Тоді нехай у Всесвіту кристалі пам’яті вони мене чекають,

Коли я в розуміння таємниць Твої св’ятих буду посвячений,

Тоді вони і шлях мені до пізнання Тебе мені відкриють.

*«– Моя віра нікудишня – заявив він.*

*– До того ж я не можу доказати її. Сама найкраща*

*найкраща віра у того, у кого є хороше взуття і достатньо їжи. У мене нічого цього нема, і я живу в землянці.*

*– Стара пісенька, – відмахнувся пастор Руноульвур,*

*– той, у кого нема їжи і одежі, не перестає хаяти тих,*

*у кого їх достатньо.*

*А один з пророків казав, що людина повинна мати*

*їжу і одежу, щоб творити добро.*

 *Ви забуваєте, що у всьому є вищий зміст, як в хо-*

*рошому наваристому бульйоні, так і у взутті.*

*Греки називали це ідеєю. І це духовна, вічна влас-*

*тивість, закладена в житті і в кожній речі, лежить*

*в основі вчення…*

 *А якщо людина так нікчемна, що не може забезпе-*

*чити себе їжею і одежею, і настільки позбавлена му-*

*жньості, що не в змозі вибратись із землянки, то не-*

*ма сумніву – така людина не варта і духу і вічності».*

*Халлдор Лакснесс. «Втрачений рай».*

 **Господи, молю Тебе…**

Господи, молю Тебе: даси життя мені з Свого благословення,

Щоб все було у ньому по Твоій волі,

Робота, відпочинок, любов й святе натхнення,

І щоб жилось мені завжди у радість, а не по волі злої долі.

Бажання жити – у всіх святе, таке ж як і кохання,

Господи, молю Тебе – дай в міру все мені, що я прошу,

Щоб мав я змогу виконать своє земне призначення

Мене ж Ти знаеш, що я боргівсвоїх нікому не залишу.

Господи, молю Тебе я кожну благостну годину,

Дай все мені, що я прошу і щоб було воно не випадковість,

А по «Золотому Перетину», закону Твоєї досконалості вершину,

Я обіцяю виконати все, бо в мене є Твоя святая – совість.

**Як тільки мудро…**

Як тільки мудро – своє Життя любити,

Тоді любов твоя свята і є взаємна,

Тоді в душі горить бажання – жити й жити,

І праведність Життя твого – буде завжди закономірна.

Нікому не уникнути Життя законів і невідворотності їх суті,

Відрізок часу для Життя, даровано всім нам не дуже щедро,

Ми тут, щоб відгоріти й відлюбити – піти і знов прийти,

Прийми ти це відразу і про Життя своє – подбай ти мудро.

**Ода, о святая Матір-Берегиня…**

По досконалості – Жінці в природі рівних не буває,

І все живе – до величі краси Її не досягає,

І тільки Бог спроможний був Її створити, тут сумніву немає,

Бо суттю усього Він є і досконалість тільки Він один ваяє.

Святою місією Жінку – Творець облагородив,

Дозволив тільки Їй до Себе ближче стати,

В святих ділах своїх – Її собі Він уподобав,

І дав Їй право – Життя нам всім давати.

Святая місія – Матір над всіми возвишає,

Тут свою зверхність – чоловікам ніколи не довести,

Святеє материнство – Божественність земну за нею закріпляє,

Й життя дає можливість людству вічно мати.

Матір-Берегиня, за презначення твоє святеє,

 Вічність – на Божественність земну Тебе благословила,

 Життя – любов’ю вічною нагородило,

 Людськая слава – Тебе удочерила,

 І твої діти – на Тебе моляться весь час…

**Про нашу любу малечу…**

Я дорослим розповім про те,

Що у нашої малечі,

Є напрочуд милі й мудрі речі,

Ось послухайте – незалежно де ви є:

Дома, у автомобілі, чи на печі…

Те, що я вам розповім,

Хай буде між нами,

Це цікаво буде всім,

Навіть для бабусі й мами:

Зранку наше любе сонейко,

В дитсадок спішило,

По дорозі воно зайчика свого зустріло,

Й разом з ним пішли в дитсадок,

Потім зупинилися на лузі,

Й назбирали різних квіточок.

Зручно всілись на пеньок,

Бо вони є нерозлучні друзі,

Завжди в сонячний деньок,

Відпочили трошечки по змозі,

І віночків наплели для діточок.

Дітки радо їх зустріли,

Всі віночки приміряли і раділи,

І світлинки на смартфонах поробили,

Потім пісеньки співали, гомоніли,

А тоді пішли в танок,

Й довго-довго танцювали гопачок,

Танцювали – аж спітніли,

Після чого із струмочка в черзі воду пили,

І відчули, що всі дуже – зголодніли,

Й миттю дружньо полетіли,

Й кашу манну – враз там з’їли.

Потім знову веселились від душі…

Раптом – хмарка сонейко закрила,

Дітки всі до неї в крик:

«Ти пливи хутчій, лінива хмарка,

Бо наш любий зайчик зник».

Ось такі, любі дорослі,

Є у нашої малечі,

Милі й мудрі речі.

Я вам щиро все тут розказав,

Бо я теж в дитинстві зараз побував,

А тому нічого не забув,

Бо я сам із дітками там був.

**Баллада про формулу успіху,**

 **або моя недавня зустрічь з учнями 4-го «Н» класу…**

Добрий день, діти!

Бачити завжди я радий вас,

Скажу вам більше – я дітей люблю,

Тому я радо йшов до вас у клас,

І розраховую, що й вашу я взаємність зароблю.

Додам ще й те, що я шаную ваші інтереси,

Які у вас у всьому мають перевагу,

Конфіденційність – гарантую, ваше приватне – не для преси,

І приділю вам всім належну і однакову увагу.

Нашу розмову я пропоную звести до діалогу,

В якому будемо себе на рівних почувать,

Обсудимо, як вам знайти до успіху в житті дорогу,

Тобто, як у житті – вам всім, на ноги стать.

Я вдячний вам за всі надіслані мені питання,

Які уважно я розглянув і буду зараз їх коментувать,

По них я зрозумів, що в вас – із дійсністю іде змагання,

Що ви вже зараз заклопотані, як у важких умовах виживать.

Тому всі слухайте уважно, щоб не прийшлось мені їх повторять:

«Яка там в Африці погода – хотілось би узнать?

Чи буде у нас скоро змога в її Сахарі зимувать,

Щоб дома взимку – гроші на тепло не витрачать?»

Ро-зу-мне і практичне запитання – тут нічого й сказать…

Якщо не буде пандемії, то i я поїду з вами у Сахару зимувать…

«Чи й досі ще у Антарктиді сніг лежить?

Чи є ще там покинуті полярні станції,

Де можна було б без дорослих,

Нам хоч трошечки пожить?» Цікаве й це питання, хоча душа до нього не лежить…

Вважаю, що батькам і вчителям – треба ретельно все вивчать,

Можливо, їм прийдеться десь, щось і в чомусь помінять…

«Чому наш космос довго так мовчить?

Бо дуже нам уже кортить – з 4-им класом,

Планети, Альфа-Центаврія дружить …»

По-ту-жне це питання… Признаюсь, не знаю, що й сказать...

«Чи скоро буде у нас змога, так як ми хочемо,

У наших школах жить?» Тривожно щось мені, бо вдруге проглядається питання ,

Що наші милі діти взялися за якусь придуману свободу воювать.

Скажу відверто: коли я ці питання прочитав,

Було мені не до мовчання,

І в голос, вражено я сам собі сказав:

«Такого я і не чекав… Оце так запитання!!!»

А потім іншу думку я в голові своїй спіймав:

«Та це ж жартують наші діти…» – подумав тут я без вагання,

І рішення відразу я прийняв:

Не буду я вам зараз похідні до успіху шукать,

Не буду їх аналізувать, інтегрувать …

І непотрібну вже вам – формулу до успіху давать.

Бо ви – уже до успіху готові,

До самих несподіваних випробувань життя,

Ваш світлий розум до викликів життя – уже напоготові,

І сам я впевнений, що і мене – не потурбує каяття,

Що час я згаяв свій не до пуття .

Ви вже мене самого можете навчить,

Як мені далі на пенсію мою маленьку жить…

Ви маєте уже свої: гороскоп, бусоль і астролябію,

Без мене, ви вже знайдете координати свого успішного буття,

І маєте потужну й необхідну для життя фантазію,

Тому одне лише скажу:«You well come»\* – до дорослого життя.

\*переклад з англійської мови : «ласкаво просимо вас…»