|  |  |
| --- | --- |
| NISI HAEC  Gelu pingit in vitro flores,  Pallent folia rore puro.  Lympha, morte fundoque cares.  Vale, mox abero.  Micam ignis post tot hiemes  Dum servamus, dum sumus vivi,  Quid peccarimus, ne numeres:  Haurit omnia gurges aevi.  Nisi haec,  Quid supererit, cum abero?  Nisi haec,  Nihil mecum feram.  En, Memoria nostras dapes  Lustrat flammam tenens manibus.  Tolle oculos, quidnam taces?  Nihil noveram te melius.  Luna nigra clamantes aves  In pariete cingit gyro.  Mihi voces susurra leves  Et madenti inscribe vitro.  Nisi haec,  Quid supererit, cum abero?  Nisi haec,  Nihil mecum feram.  Iam ex aequo maerores et spes  Satis bibimus: sicca calix.  Mihi luna imponit leges,  Sis in semper, amica, felix.  Nescit lacrimas provida mens:  Vita nostra nec vinum nec mel,  Mihi iter ferendum ingens,  Non recurret, quod fuit semel.  Nisi haec,  Quid supererit, cum abero?  Nisi haec,  Nihil mecum feram. | ЭТО ВСЕ  Побледневшие листья окна Зарастают прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы Донесем. Пять минут до утра Доживем. Наше море вины Поглощает время-дыра.  Это все,  Что останется после меня, Это все,  Что возьму я с собой.  С нами память сидит у стола, А в руке ее пламя свечи. Ты такою хорошей была, Посмотри на меня, не молчи. Крики чайки на белой стене Окольцованы черной луной. Нарисуй что-нибудь на окне И шепни на прощанье рекой.  Это все,  Что останется после меня, Это все,  Что возьму я с собой.  Две мечты да печали стакан Мы, воскреснув, допили до дна. Я не знаю, зачем тебе дан, Правит мною дорога-луна. И не плачь, если можешь, прости: Жизнь – не сахар, а смерть нам не чай. Мне свою дорогу нести, До свидания, друг, и прощай.  Это все,  Что останется после меня, Это все,  Что возьму я с собой. |