**Вірші Дмитра Яворницького**

**Пізно**

Весна. Я знов би квіт в саду нарвав,

І знов веселу б пісню заспівав,

Боюсь: весняною порою

Майнуть і стануть перед мною

Ті дні, ті роки, що минули,

Ті думки, що давно заснули,

І чари ті, що я не вспів допить

І сни, що пізно їх уже будить...

**Безталання**

Знемігся я. Широкий степ і вітер вільний,

Що весело в степу травою коливає,

Мене, безсилого, уже не привітає:

Уже давно згубив я своє щастя, бідний,

І там, де думав я знайти щасливу долю,

Знайшов біду я. Всі мої святі бажання

Розвіялись у прах, зосталися страждання,

І зникли всі думки, мов крутень той у полі…

**До соловейка**

Добре тобі, соловейко,

Що ти голос маєш,

Що ти співом своє горе

Й біду розважаєш,

Що ти, славний соловейко,

Гуляєш поволі,

Чи у лузі зеленому,

В степу, або в полі,

Чи у лісі, на орісі,

Чи в темному гаю –

Скрізь літаєш, скрізь співаєш

У Божому раю.

Линь до мене, в мій садочок,

Сідай край віконця,

Заспівай же, соловейко,

Раненько до сонця.

Чи ти бачив, скажи мені,

Високі могили?

Чи не чув ти про що з вітром

Вони гомоніли?

Чи летів ти степом, полем?

Чи бачив пороги?

А чи чув ти, соловейко,

Як стогнуть небоги?

Розкажи ти, манесенький,

Що синєє море

Та про славу козацькую

Рокоче-говоре?

Де та слава козацькая,

Куди запропала?

Тая слава, що орлом скрізь

По світу літала?

Чи цвіте де калиною

Вона над водою?

Чи де в приймах живе вона,

Бідує вдовою?

Чи у наймах чужих дітей

Вона доглядає,

Життя бідне, безталанне

Кляне-проклинає?

———————————

Співав довго соловейко,

Покіль похлинувся,

Як вдарився він за море,

Та вже й не вернувся.

Ой весело гула в степу

Козацькая воля,

Та враз стихла і замовкла:

Спіткала недоля...

**«Думка над Дніпром»**

Літня ніч давно спустилась

Над Дніпром і над сагою,

І прозірне парування

Простяглось вже над водою.

Ти заснув навіки, Дніпре,

Твоій славі не вставати,

Вже й козацтву преславному

Із землі не воскресати.

Не греміти вже гарматам,

Як колись вони греміли,

Не вставати запорожцям:

Всі давно вже поніміли.

Вже забули, що робити

І гармати ті гремучі,

Як гукати, як гуляти

У вогні вельми пекучім,

І пьянке кріваве пиво

Вже давно забули пити,

Вже не знають, як святую,

Рідну землю боронити.

Спи, дідусю, славний Дніпре!

Рідний спи, не прокидайся!

Що козацькі внуки діють,

Батьку мій, не додивляйся,

Бо як взнаєш, твоє серце

Запечеться, засумує

І крів в жилах, старий Дніпре,

Закипить все, забушує.

Хоч підіймеш свої хвилі

Аж до неба, немов руки, -

Не поможетця, не візьмуть

Діточки твої шаблюки.

Бо й шаблюк міцних та гострих

У козацтва вже немає,

Замісць них внук запорозький

Косу молотом клепає.

А як виклепа, потягне

В край чужий, чужий, далекий,

Де приборканий татарин

Та ще німець там запеклий.

От там ниньки запорожець

Собі слави добуває,

Там з торбиною й косою

Дітям хліб горбом він дбає.

**Зачарований край**

Далеко за морем

На вільнім просторі

Лежить зачарований край.

Там дихати вільно,

Там розкіш, привілля,

Там сонце, там щастя, там рай.

Там пущі високі,

Там ріки глибокі,

Буяють розкішні квітки,

В ясному блакитті

Зірки самосвітні,

Чарівні, блискучі, яркі,

Там гори високі,

Долини глибокі,

Повітря запашне, легке,

Там море прекрасне,

Спокійне, синясте,

Мов скло кришталеве, ярке,

Там люде вродливі,

Веселі, щасливі,

Там вічного щастя весна.

Далеко за морем

На вільнім просторі

Лежить золота сторона.