**До Бога**

І сум, і радість, і тривога –

Все має в серці відбиття.

Але ж коли йдемо до Бога?

Коли стає тяжким життя.

Тоді і молимося: «Отче!»,

В ікони дивлячись святі…

Ждемо в надії дні і ночі:

Щось, може, зміниться в житті.

Рвемось у відчаї до неба:

«Ісус, спаси!» - так знов і знов.

А Богу знаєте, що треба?

Щоб поміж нас була любов.

Щоб ми жили в добрі та вірі,

В одне з’єднавшись з різних лав,

Щоб кожен мав у повній мірі

Все те, що іншому віддав.

Щоб не було ніколи в світі

Ні сліз, ні крові, ні біди,

Щоб ми були теплом зігріті

Від слова Божого завжди.

Щоб не втрачав ніхто надії

На те, що буде все гаразд.

І щоб збувались кращі мрії

В житті у кожного із нас.

Тож бережіть у серці Бога,

Близьких і дальніх – бережіть!

Бо в нас одна на всіх дорога,

Одне життя – єдина мить!