***Вірші про кохання мікровірші***

\*\*\*

Багряні хмари. Мовчазні діброви.

Прозора волошкова півімла.

Відкрию двері в простір вечоровий,

Щоб зірка на побачення зайшла,

І щоб сказала: “Здрастуй, Олександре!”

І поцілунком сколихнула кров.

Під вікнами горять палкі троянди.

А може, то горить моя любов?..

**Лiкаревi В. Б.**

Близько и водночас далека,
З'явилась до мене в дім.
У мене в серці біла спека,
А в небі ніч и сокіл-грім.

І бродять хмар хімерні тіні,
І свой концерт дають півні,
І вишня в ніжному цвітінні
Тобі нагадує мені.

Ті, знаю, Хворов у палаті
Гамуєш Біль, тамуєш кров.
А тут ламає руки в хаті
Ще незлікована любов.

**Дівча-зірка**

Кленової скрипкою дзвенять дроти
Про те, що над садом згоріла зірка.

І сниться черемшині рожевий сон:
Зелений гай, замислений клен.

А я до світанку заснути не можу.
Дивлячись крізь вікно в блакитну пургу.

Мерешутся погляду Родині риси:
Дівчинка навесні збирає квіти.

І раптом під бузком, в кучерявому саду
Знаходить впала з неба зірку.

**\*\*\***

Пізньою порою явір над водою
Стан зігнув під бурею, мов перед бідою.

Котить вал пшениця. Косий грім над лісом
Б'є горшки небесні и регоче бісом.

Світиться крізь хмару зоряне намисто.
Хочеться обнятися з громом-оптимістом.

Хочеться вхопити хмару буйночубу
І пошити з неї милій теплу шубу.

**МІКРОВІРШІ**

Стоїть бабуся, як тополя всохла,

і тільки очі, як листки зелені.

Зелені два листки на дереві сухім.

\*\*\*

Такі вони в тебе були

червоні вітрила юності,

 що й досі червону фарбу кладеш

на вуста голубі.

\*\*\*

Дівчисько умивалося сльозами,

уперше на побачення спішило,

А ліфт застряв між поверхом дитинства і юності...

застряв на п'ять хвилин.

\*\*\*

В космосі чорні дір я,

як фантастичні провали,

там, де дівчатам сузір'я

хлопці роздарували.

\*\*\*

Не хвались романами, що пишеш!

Дід Омар, на подив графоманам,

те сказати міг чотиривіршем,

що не скажеш в сорока романах.,

\*\*\*

Весна в цім році затяжна.

У червні розцвіла калина,

 і вийшла заміж та дівчина,

що дівувала вік одна.

\*\*\*

Легко плаває дитинство

на кораблику з паперу.

Тяжко-важко старість плаває

на дірявому човні.

\*\*\*

Над могилами полеглих солдатів

сія материнська сльоза

перлиною в двадцять мільйонів каратів.

\*\*\*

Вона любила тільки раз в житті,

зате вона усе життя любила.

\*\*\*

Український вечір.

Тихі чари пісні та хрущі, та вишні.

Місяць, наче глечик

гончара з Опішні.