**Ліна Костенко**

Життя іде і все без коректур.
І час летить, не стишує галопу.
Давно нема маркізи Помпадур,
і ми живем уже після потопу.
Не знаю я, що буде після нас,
в які природа убереться шати.
Єдиний, хто не втомлюється, – час.
А ми живі, нам треба поспішати.
Зробити щось, лишити по собі,
а ми, нічого, – пройдемо, як тіні,
щоб тільки неба очі голубі
цю землю завжди бачили в цвітінні.
Щоб ці ліси не вимерли, як тур,
щоб ці слова не вичахли, як руди.
Життя іде і все без коректур,
і як напишеш, так уже і буде.
Але не бійся прикрого рядка.
Прозрінь не бійся, бо вони як ліки.
Не бійся правди, хоч яка гірка,
не бійся смутків, хоч вони як ріки.
Людині бійся душу ошукать,
бо в цьому схибиш – то уже навіки.

Поезія, "Наукова Думка", К., 1998.

\*\*\*

  "За ті пісні, що їх вона складала,
      за те страждання, що вона страждала,
      за батька, що розп'ятий у Варшаві,
      а не схилив пред ворогом чола,-
      не вистачало б городу Полтаві,
      щоб і вона ще страчена була!

      Тож відпустити дівчину негайно
      і скасувати вирока того.
      А суддям я таку даю нагану:
      щоб наперед без відома мого
      не важились на страти самочинні,
      передовсім освідчили мене
      про кожну страту, по такій причині,
      що смерть повсюди, а життя одне".