**Bunicii...**

*Ganea Marius Mircea*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Copii , nu disprețuiți bătrânețea,

Nu faceti din nou aceeași greseala,

Repetată de secole de-o lume venala,

Bunicii sunt dar, intr-o lume murdară,

Nu bun expirat, care așteaptă să moară,

Bunicii sunt îngeri cu față ridata,

Sunt brațe ce leagănă, sunt și mamă și tată,

Ce refuza odihnă din Viață de apoi,

Doar ca să va creasca, să va-nvete pe voi!

Va feresc de dureri, fiindcă știu cum se doare,

Va feresc de pericol, fiindcă știu cum se moare,

Când lipsiți va așteaptă și oftează de dor,

Va iubesc chiar mai mult decât pe copiii lor,

Da ,sunt bătrâni și bolnavi și sărăci ,

Copile, fă tu ce-ai puterea să faci,

Fiindcă așa este drept, fiindcă așa e cinstit,

De-i iubești , cum și ei nenăscut te-au iubit,

Apara-i, luptă, ia lumea de piept,

Fiindcă așa e cinstit, fiindcă așa este drept !

Ești tanar, puternic, luptă tu- n locul lor,

Chiar dacă pe rând se apleacă și mor,

Alina-le durerea, când începe sa-i doară

Au dreptul să trăiască înainte să moară,

Dacă țară nu-i mai vrea si-i arunca-n uitare,

Fii tu vocea, copile, fii tu brațul cel tare,

Legile-s făcute de oameni, nu-s din stele căzute,

Să le schimbam deci copile, dacă sunt prost făcute!

Căci o țară ce-si uita bătrânii, si-i așteaptă să moară,

Nu -și mai merită numele și onoarea de țară!!!