Вони сиділи на узбіччі моря,в погоду хмуру й затяжну.Вона мов птиця що літа над морем,така ж вільна,мовчазна й грайлива.

А він як шторм бентежний і глибокий.

У пальцях скрипка,мов жива.Він грав для неї тихо тихо.І музика вливалася в його слова.І ця мелодія мов серце,неспішно билася в струні .

Скрипка співала, сама,без нього.

У кожній ноті — любов і тривога,

І страх, що завтра не буде нічого.

Кохана сиділа та відчувала люблячим серцем неспокій

Вона сміялась — та сльози в очах,

Бо знала: щастя не любить довго.

Він був мов світло,та час невблаганний ,уже наближав свою темну дорогу.

Та прийшла біда, мов хвиля із дна —

Раптово, жорстоко, без слів.

Його потягло в глибоку пітьму.

А скрипка в руках — мов частина душі.

Він не кричав. Лиш дивився на неї.

І грав, поки не зник під водою.

Та скрипку проковтнула темінь й глибина,вона покрилась непробивним льодом,яке розтопить тільки тепло його серця

Дівчини серце тоді розірвалось на межі.

А світ став холодною кров'ю.

І тепер, щоночі, коли туман,

Й на хвилях блищить місяця промінь.

Йде вона берегом, мов тінь у пітьмі,

Шукає коханого… в крижаній воді.

І як почуєш, що щось заспівало,

Як скрипка лунає — тихо й печально,

То не лякайся — це вона знову грає,

Його відлуння в тумані шукає.

Тепер,з того часу щоночі вітри приносять пісню з глибоких глибин.

То він — там, під темними хвилями ночі —ще грає для неї крізь смерть і туман.

Та що ж кохана його? Вона не жива… та й не зовсім мертва...,стала легендою, стала безсмертна,та кожен світанок — хотіла померти. Ходила по берегу, шукала сліди.

І в ніч, коли зірка падала в воду,

Вона пішла — без крику, без сліз. її не знайшли, бо море сховало

І тіло, і серце, і пам'ять, і біль.

Кажуть: не вмерла — стала русалкою, А, може, тінню, що бродить в пітьмі. В тумані нічному, в місячнім сяйві вона ще шукає коханого свого.

Бо є така правда: любов — не зникає, Вона перетворюється в легенду й біль. Це море пам'ятає все, що палає...

І зберігає їх пісню в своїй глибині

Бо кохання, що вирване з плоті й життя не зникає — воно обертається в небо.

Море тримає, мов тайну в серцях, Те, що забути не може... і не треба.