*Волкодав Данило, учень 9-А класу Коростенської міської гімназії*

Білим смарагдом з року в рік   
Вкриває осінь зимовий цвіт.  
Згадували позабуте ми  
І в безглуздя впали ми.   
Навіщо мені ще чекати,   
Може, граблі взяти  
І снігові сторінки гортати,  
Може, дочитаємо все ми  
Або скануємо і на стіл до себе.  
Згодом, забудемо, як гортали ми  
Ті в смарагді килими.  
  
  
\*\*\*  
  
Воєнні будні…

Одна поставлена ціна…

Клубком згорнуся я

В воронці від снаряда

І, затамувавши подих,

Крізь стіну кульову

І бомбові удари,

Що змивають річку багряну,

Прорвуся…

Через затьмарене

Дощем перелиття.

І коли так мало

До кінця вже стане,

Впаду і лиш

Дощем нап’юся

В останні поштовхи життя.