**Τα φτερά της ποίησης (Δ1)**

Ταξιδεύει η σκέψη με τα φτερά της ποίησης!

Κάθε λέξη, κάθε φράση,

ένα τόσο δα μικρό σημαδάκι στο χαρτί.

(μια τελίτσα, ένα θαυμαστικό),

δίνουν πνοή στη φαντασία.

Η ψυχή χαλαρώνει...

Σε ταξίδια με στίχους αναζητά την ευτυχία.

Ανοίγει η αγκαλιά

γι' αυτούς που μπορούν να πονούν και να γελούν,

που ξέρουν να αγαπούν, να τραγουδούν,

σ' αυτούς που με ποιήματα μπορούν να ονειρεύονται...

..........................................................

**Οι ώρες περνούν (Δ2)**

Η μέρα ξημερώνει.

Κοιτάω απ' το παράθυρό μου.

Κανείς.

Στους δρόμους ψυχή.

Ούτε ένας άνθρωπος δεν περπατεί.

Μόνο τα περιστέρια είναι εκεί.

Μα να! Το παιδί!

Βαδίζει όσο πιο γρήγορα μπορεί.

Τους κρατάει το ψωμί.

Το ψωμί για τα περιστέρια

για τα περιστέρια που του τραγουδούν.

Του τραγουδούν τη χαρά

των χαμένων παραμυθιών

των χαμένων ονείρων.

Τα μάτια του λαμπυρίζουν

σαν δυο μαργαριτάρια.

Τα μάτια μου πλημμυρίζουν

Βουλιάζουν σε μια λίμνη

γεμάτη λήθη.

Οι ώρες δεν περνούν.

................................................................