**Ера нігілізму**

Століття без моральних тем  
Без тендітних теорем  
Маєш силу то біжи до стада  
"Людина-бик" – то стиль життя  
Набий щоку до забуття  
Вдягни корону і бомжуй по світу  
  
Молот часу б’є по наших спинах  
Ти будеш там, де будем ми  
Ніхто не вічний, особливо людина:  
На цьому світі зустрінуться всі  
  
Приспів:  
Це еволюція думок  
Це у безодню знову крок  
Секунда і життя  
Не прийде знову  
Встань на коліна і молись  
Коли почуєш пекла твіст  
Цей вершник із вогню  
Вже корчить міну  
Корчить міну  
  
Закон заліза маю я  
Я відмовляюсь від керма  
На максимальному обнімлю стіни  
Прогресом вдарим по чолу  
Ніхто не скаже вже чому  
Нас так накрило на моменті "взриву"  
  
Без правди без терпіння без ілюзій  
Сміємось ми крокуєм в такт  
Це наш парад уродів, бачиш, людино?  
Кричи і вий, бо це саме так  
  
Приспів

**Ти ще живий**

Ми роздали слова  
Ми винайшли світло  
Та нікому воно не стане в пригоді  
  
Тіло як іржава струна  
Тягнеться вверх  
Убогими мріями без жодного змісту  
  
Зупинись і дихай в повні груди  
Дай очам побачити себе  
В цьому царстві скоро нас не буде  
Коли небо спалять – ти забудеш все  
Забудеш все!  
  
Тінь посміхається кволо  
Гнилими зубами  
Вона прогризає нашу віру  
  
Вітер пронизує спокій  
І зносить всю славу  
Про людей, які несуть ланцюги  
  
Сонце – ти єдиний прапор  
Ти єдина правда на землі  
Ми уже йдемо, ми йдемо на плаху  
Зупини нас і спали все що знаєм (втратим) ми  
  
Сон довжиною у вічність  
Нас поглинає дуже давно  
Ми знаєм про те, що цілий світ спить  
У ящику з написом: "Біла байдужість"  
  
Сон дорівнює – смерть  
Тож відкрий свої очі  
Встань на ноги і подивись  
На проблиски нового дня  
  
Дихай!  
Ти ще живий! (2)  
  
Дихай!  
Ти ще живий (2)

**Золото і дно**

Наші серця  
В полоні прірви  
Останній вальс  
В солоній піні  
  
Поклик...  
Хвилі...  
Зникай...  
Берег...  
  
Наш шлях у пітьмі  
Очі викрав туман  
Вітер рипить  
Вічність  
Океан  
  
Найкращий шторм  
За це століття  
За срібний гвалт  
Спочине більшість  
  
Поклик...  
Хвилі...  
Зникай...  
Берег...  
  
Наш шлях у пітьмі  
Очі викрав туман  
Вітер рипить  
Вічність  
Океан  
  
За самовпевненість  
Ми несемо хрест за стихію  
Золото і дно –  
Це наша їжа і це наш дім  
  
Майбутнє змила вода  
Минуле живе у скрині забутій  
Дорога назад примарою стала  
Від рідного дому лишилась зола (2)  
  
Все! Це фінал!  
Нас забирають до прірви сирени...  
Все! Це фінал!  
Наша вічність схована в дні...

**Рана**

Минуле спить у нашім серці  
Плита зневіри тягне нас униз  
Складні істоти дихають так важко  
Хто нас поверне до святих полів?  
  
Нас прокляла наша гордість  
Ми спалили чистий та величний сад  
На обличчях ми намалювали шрами  
Хто поверне нас назад?  
  
Рана! (4)  
  
Ми ґвалтуєм хворий розум  
Більше важче до безтями  
Наша сила в чаші з гнівом  
Подарована тираном  
  
Ми забули запах вітру  
Запах крові більш приємний  
Наші діти – гідний приклад  
Меч в руках їм так пасує  
  
Хто зупинить божевільного  
Із зброєю в руках?  
Хто дасть слово хворому  
Із правдою в очах?  
  
Ми продали хліб  
І купили сталь  
Це крокує бог війни  
По межі бажань  
  
Людино, озернись!  
Це твоє відображення  
Поставить всіх на коліна!

**Срібна змія**

Я знаю, що в кінці тунелю буде вогонь  
Сотні бездушних ляльок заспівають  
Вода стане сіллю, дерева ридатимуть  
Звірі попадуть в бетонний полон  
  
Море забажає невідкладної помсти  
Вода поглинатиме міста та ліси  
Жодного боргу не буде заплачено  
У сталевому серці зачинятся всі!  
  
Я бачив срібну змію –  
Вона це все розповіла ненароком!  
Я бачив срібну змію –  
Вона це все розповіла ненароком!  
  
Мрію закінчено...  
Новий світ завершено...  
Душа тут – це нонсенс...  
Вітаєм інферно...  
  
Далі все стане недієспроможним  
Вода поглинатиме міста та ліси  
Книга горітиме, поезія здохне  
Борза комаха вже не вміє читати  
  
Сміх крізь нездатність щось зрозуміти  
Фантік з льодяником за мертві тіла  
Вони позіхатимуть коли в їх домівках  
Міазма повільно задушить життя  
  
Забуття! (5)  
  
Довгий шлях  
Звільняє хворий розум  
Залізо не замінить дім  
  
Довгий шлях  
Звільняє хворий розум  
Залізо не замінить дім  
  
Нас кличе срібна змія... (4)

**Чорний знак**

Що сталось в світі, що трапилось з вами?  
Ви зраджуєте все заради темної слави  
Ви як комахи з’їдаєте сади  
Ви як отруєні шипи які вбивають  
  
Злочин – природа людини  
Злочин – радість людська  
"Ей ти, пиздото, я відірву тобі руки"  
Це зазвичай розмова проста...  
  
На цих днях (...на цих днях!)  
Я всім дарую чорний знак  
Можливо це (...можливо це!)  
Сховає вас в своїх очах!  
  
Можливо це сховає вас в своїх очах!  
Це – чорний знак (...о-у-о...)  
Можливо це сховає вас в своїх очах!  
  
Пробачити не модно в сучасному світі  
Кожен хотів би отримати все...  
  
Злочин – природа людини  
Злочин – радість людська  
"Ей ти, пиздото, я відірву тобі руки"  
Це зазвичай розмова проста... проста!  
  
На цих днях (...на цих днях!)  
Я всім дарую чорний знак  
Можливо це (...можливо це!)  
Сховає вас в своїх очах!  
  
Можливо це сховає вас в своїх очах!  
Це – чорний знак (...о-у-о...)  
Можливо це сховає вас в своїх очах!  
  
Ей! Ей! Ей! Ей! Ей! Ей! Ей!  
  
На цих днях (...на цих днях!)  
Я всім дарую чорний знак  
Можливо це (...можливо це!)  
Сховає вас в своїх очах!  
  
Можливо це сховає вас в своїх очах!  
Це – чорний знак (...о-у-о-о-о-о-о...)  
Можливо це сховає вас в своїх очах!  
  
Можливо це сховає вас в своїх очах!

**Гра з Богом**

Зламані крила свободи  
Забране слово "ніколи"  
Купи медаль за геноцид народу  
Солоний присмак перемоги  
  
Сядь за стіл і спробуй виграй в нього...  
ставка смерть і ніякої перемоги... (2 рядки – 2)  
  
І ось аукціон, твоя ставка...  
Ставиш долю? (4)  
  
Гра з Богом... (5)  
  
Їжу собаки на вечерю  
Сніданок політики в унітаз  
Знання невідкладної допомоги  
Пульсує серце в твоїх очах  
  
Сядь за стіл і спробуй виграй в нього...  
Ставка смерть і ніякої перемоги... (2 рядки – 2)  
  
Плачучий, всередині зв’язаний!  
Надовго затриманий, думками закинутий!  
Спалений, людськими діями!  
Від Бога захований, книгами зжований!  
  
Від Бога захований!  
Книгами зжований! (2 рядки – 4)

**Ім’я**

Я привів себе в цю пустелю  
Щоб створити незламні стіни  
Проростити вічні колони  
І наповнити мовою вітер  
  
Стіни закрили мене  
Пустеля не хоче дати життя  
Вітер німий і сліпий  
Самотність моя немає кінця  
  
Уночі я побачив зірку  
Вона осяяла бездушний простір  
Її голос промовив до мене  
В чому горе твоє моє бідне дитя  
  
Я ненавиджу себе  
Моя сила полягає в безсиллі  
Мої руки роблять тіло і кров  
Та, на жаль, я не можу цьому дати ім’я  
  
Я дам тобі тайну та чи знаєш ти для чого тобі це... (4)  
  
Я бачив уві сні як ліси наповнилися сміхом  
Як повстало нове життя, яке заповнило вакуум  
Як прийшли ті, хто вгамує мою убогу самотність  
Я бачив міліони своїх безіменних створінь...  
  
Тоді ось це ім’я!  
Назви тіло "людиною"  
  
Тоді ось це ім’я!  
Назви тіло "людиною"  
  
Батько ми тут!  
Нам потрібен вогонь, нам потрібна руда...  
Батько ми тут!  
Нам потрібна сила, нам потрібна війна...  
  
Нам непотрібен ти, нам потрібна вічна війна! (2)  
  
Ви мої руки  
Ви мої думки  
Ви прокляли те, що дало вам спробу  
Я вбиваю себе і забираю вас всіх...  
  
Вас всіх...  
  
Я бачив ліси наповнені звуком  
Як повстало нове життя  
Як сонце осяяло темні долини  
Де живуть ті хто мають душу,  
І ті хто не мають ім’я... (весь куплет – 2)  
  
  
Ім’я! (2)