***Csodák a hétköznapjainkban***

Alszik a táj, csendes körülöttem minden,

A rétre leszállt a fehér takaró.

Csak 1 varjú fázik a fészkében,

Kár - kár nyár volna a jó.

Állok némán, a viharos szélben,

Vajon mit mond, mit üzen nekem?

Fogy az erőm, süvíti fülembe,

Jön a tavasz és a kikelet.

Lábam előtt kis virágok nyílnak, ők a tavasz hírnökei itt,

Távolban patakok csobognak, rét és erdő zöldbe öltözik.

Halott tájnak szíve újra dobban, nap a fagyon győzedelmeskedik.

Milliónyi fénysugár megcsillan, — a környékbe élet költözik.

Tetőmre gólyák települtek, fecskék fiókái repültek,

Tücskök újra hegedültek, rókák nyulakra vetődtek,

Őzek gyorsan menekültek, szitakötők kergetőztek,

Ttermészet ünneplőbe öltözött, — szívembe még is bú – bánat költözött.

A Világunk sok száznyi szép csoda,

Miből szemünk mit se lát,

Várjuk az ünnepnapokat,

Így lesz hétköznapunk sivár.

Pedig az összes percünk ajándék,

Minden nap újabb kegyelem.

Csak higgy, remélj, szeressél,

Teljes lesz így az Életed…!

VateR

Budapest:

2014. 04. 30.