**Любов до рідної землі**

**Лампа на підвіконні**

Лампа на підвіконні,

Світло в нічному вікні,

Наче нетлінна ікона,

Мріється-сниться мені.

Душу мою вітає

Неньчине сяйво святе,

Ще ж я у снах літаю,

Б’юсь об вікно золоте.

Проситься в хату і плаче

Зболена пам’ять моя.

Доки вікно те бачу,

Доти безсмертний я.

**Образ матері**

**Материнські руки**

Мамо!
Руки ваші покручені,
Як живучий вербовий корінь,
Руки мучені й перемучені
Пам’ятаю в добрі і в горі.

Це вони гордовито й молодо
Понесли мене по планеті,
Це вони почорніли з голоду,
Щоб не вмер я у тридцять третім.

Руки зморені, руки жилаві,
Голуби мої ніжні, білі!
Узголів’я моє хрестили ви,
Щоб мене на війні не вбили.

Ви дали мені хліба рідного,
Зберегли мого серця стукіт,
Берегині життя всесвітнього,
Пресвяті материнські руки!

**Український патріот**

**Українська мова**

Мово моя чудова,

Наше буття відбито.

Луни часів колишніх

І заповітні мрії,

Не довіряйте, люди,

Гребують словом рідним.

Слово народне миле,

Тіл і плодів наливом,

Пахне любистком, житом,

Мова моя чудова!

Велична, дзвінка і правдива!

Нехай же довіку буя

Прекрасна, могутня і сміла!

**Навіщо потворно ламаєш язик?**

Відступнику

Чого ти цураєшся рідного слова?

Навіщо потворно ламаєш язик?

Навіщо ти кривдиш розковану мову,

Ту мову, до котрої змалечку звик?

Хіба над твоєю колискою мати

В задумі ясній не співала «котка»?

Чи батьківський край не рясний, не багатий?

Чи застує сонце недоля гірка?

Чи, може, народ твій не гідний поваги,

Бо скнів у ярмі та годив батогу?..

Так ось імена – як знамена відваги:

Лук’яненко. Стус. Наливайко. Богун. Шевченко!..

Україні

Химерами й болями славна,

Піснями тужаво німа,

Моя Україно уявна, –

Тебе не було

І нема!

Є хор молитов і прокльонів,

Є назва, як срібна сурма,

де люду півсотні мільйонів.

Але України нема.

Є впертість, гартована здавна,

Є спроби спекатись ярма,

Є мрії про долю державну,

Є мрії – Держави нема!

Ген мрію видовища віщі...

Коли ж ся народиш! Коли ж!

Якщо ти мана, то навіщо.

Михайлу Чханові

Два слова про слово

**Перше слово**

Мовчать мечі, німують кайла.

Не грають кобзи – глупа ніч...

Лише упертість, мій Михайле,

Цвіте, мов кручений панич.

Вона вродилася з надії –

Не з послушенства ницих пут,

Але мордується без дії,

Немов собака на цепу.

**Чуйте, люди!**

Я, неперспективний поет

Неперспективної нації.

До землян волаю

Мовою неперспективною,

Протинаючи ганьбу, дискримінації

Думкою суворо суб’єктивною.

Реву, як віл.

Надсаджуючи легені,

Крізь екрани табірних глушителів

Від імені українців-аборигенів

До земних народів-вічножителів:

Люди, чуйте! Я падаю, мов Ікар,

Я, що вважався безсмертним зроду.

У мене віднято найбільший скарб:

Хахлам-малоросам

Хіба ви українці!

Ви хахли, байдужі та покірні, як воли.

Одвіку ви працюєте до поту.

А що ви робите!

Чужу роботу!

Ви царства будували для Петрів,

Та жоден цар до вас не подобрів:

За нагороду мали ви в’язниці,

Ярмо, батіг, обори та різниці.

Не українці ви, а малороси —

Раби похилі, бидло безголосе!

Хто знає вас!

На світі є Росія,

А ви – ніщо... московські гречкосії,

Робив вас українцями Тарас,

**Вірші про голодомор**

**Мара 33 року**

Наморений день прокульгав і зник

В ріку небуття широку,

В сутінках шепче мені «засни»

Мара тридцять третього року,

Засни, не тривожся, не думай, спи –

Хіба одному тобі треба,

Ти чуєш як тихо? Мовчать степи,

Німує вечірнє небо.

Хоча й багрянисте, мов кров, отих,

Колись молодих і милих...

Про них, в родинах вже гомін стих:

Давно вони сплять у могилах.

Тобі не підняти їх з чорних ям,

Не дати шматочка хліба,

Нехай же не б’ється журба твоя,

Неначе об кригу риба.

Обставини, мабуть, були такі,

Фатальні та неминучі,

Ото ж і пішли на той світ дядьки,

Дарма що були живучі.

Ну добре, добре! Мовчу, мовчу,

Та бачиш яке тут діло;

В дитинстві не раз од людей я чув,

Що дещо тоді вродило.

Тоді не було бідувань, війни,

Поля сарана не жерла,

Та й люди, здається, не мали вини,

За віщо ж вони померли?

А місяць тим часом над степом став

І, мружачи око срібне,

Немов насміхався, немов реготав:

Комусь це було потрібно!

**Не забуду, не прощу**

Не забуду, не прощу нічого:

Ні образи, ні малої кпини,

Ні розбою денного й нічного,

Ні сльози, ні крові краплини.

Ні хлібини, ані бадилини –

Видурених, вкрадених, віднятих,

З пожарища – жодної вуглини,

Сподівань-потятих, розіп’ятих!..

Все затямлю: зламану присягу,

Небо чорне від німого крику,

Злиднями зацьковану відвагу,

А відтак – покору без’язику.

Думки, що труїлася навмисне,

Чадом безсоромної облуди,

Мученого слова, болю пісні –

Доки жити буду, не забуду!

Серця невигойної оскоми,

Терну, що не п’яти – душу коле,

Не забуду, не прощу – нікому!

Не забуду, не прощу – ніколи !

**Любов до рідної землі**

**Україні**

Дні мук і ночі гіркоти

Покриє попіл своєчасно,

Перейде все – і тільки Ти

Пребудеш вічно і незгасно.

Красо моїх чаклунських снів,

Майниво-мрійна, осіянна.

Я весь Тобою продзвенів,

Як гусла генієм Бояна.

Тобою сповнений ущерть,

Лечу в іскристій круговерті,

Готовий на життя і смерть

Заради нашого безсмертя.

**Величальна**

Вам, фантазери, мрійники,
Лицарі, вседержителі,
Поступу благодійники,
Істин і доль вершителі.
Вам, що крізь ночі безвісти
Білими Магелланами,
Бростями березневости,
Воями незахланними
Линете в ранки-просині
І несете в екстазі
Мрію – надію розуму,
Мрію – єство фантазії.
Вам, казкарі-химерники,
Вимислу реалісти,
Бернси, Шевченки, Бердники,
Лірники, бандуристи.
Вам, кими світ прозориться,
Наче вулканна лава,
Вам, кими й смерть побореться,
Слава!
Навіки слава!

**Зозуля**

Вже й гармати поснулі

Того ранку мовчали.

Лився голос зозулі

Повен горя-печалі.

Та літа на світанні

Не лічив, як бувало,

Той, кому те кування

Довгий вік віщувало.

Зрито дот в три накати,

Смерть ялину зітнула...

Молодого солдата

Одурила зозуля!

Літо 1943

Несумісність

На крилах журавлів летить весна

І сіє іскри, синь і зеленавість,

А поміж нас, як виразка страшна.

Лежить зима – задавнена ненависть.

У серці нестерпно болиш!

Вигоди і блага туземні –

Природою дане добро,

Багатства наземні й підземні,

Земний і небесний Дніпро,

Достатку опалова чаша,

Лункої краси ручаї –

Все є в нас –

І все те не наше...

Бо сміх:

Ми й самі не свої!

Ой мамо нещасна, невірна!..

Нічого не видно... туман...

Моя Україно.

**Друге слово**

Як не мечі, то важенні кайла

Рідного Слова берімо в руки

І не лякаймось, друже Михайле,

Чорної праці – милої муки.

Пісня – найвища душі нагорода:

В ній наша сила і вічна обнова.

Хто не жаліє життя ради Слова,

Той – Кобзаревого роду!

1970 р.

\*\*\*

Гине мова – душа народу!

Пробі, люди!

Як жить без душі!

Як подолати

Ці мури,

Ці муштри!

Верніть мені душу –

Або задушіть!

Убийте – але не мучте!

Не вірте олжі,

Що повзе «вужем

В одежі рожевих казок

І реляцій,

Рятуйте,

Бо я захлинаюся вже

В помиях підступних асиміляцій!

1972 р.

\*\*\*

Горів за вас, у пекло йшов за вас.

Якби ви шанували віщу славу,

Була б у вас і воля, і держава!

Та ви не Морозенки, ви хахли,

Покірні та байдужі, як воли,

Не Кривоноси ви, а малороси —

Раби похилі, бидло безголосе...

Земля у вас – це не земля, а рай.

Але не ваш багатий щедрий край:

Заштурхані чужинськими руками,

Ви в рідній хаті стали приймаками.

Народе мій! Лиха твоя година:

Тебе живцем кладуть у домовину.

А ти й не жив!.. Не жив ще, зрозумій.

Одурений коханий люде мій!

1990 р.

\*\*\*

Від Альфи до Омеги ми чужі,

Від А до Я – полярні, несумісні..

Ну, як нам поєднатися, скажи,

Як нам удвох на білім світі тісно!

Ніяк не можна! Ясно це, як день.

Що сяє і дзвенить мерцям на заздрість.

Прозориться.

Весна по світу йде.

А нас бере на муки смерть-ненависть.

\*\*\*

У вербовому вінку

Пильне око й вус Тараса.

Цей пейзаж мені зрідні,

Хоч і видиться уявно.

Я не був в Лебедині,

Я «Кобзар» читаю справно.

**Лебедин**

Лебедіє Лебедин,

Лебедем пливе в уяві:

Лебідь-слава, лебідь дим,

Верболози кучеряві...

Виринає Галайда

І Оксана-титарівна.

Мрію марево гойда,

Думка хвилиться

Невірно –

Я ловлю її, в’юнку,

І нагледжую одразу позірна,

Збіговисько фатаморган.

Вертепи... чужі бойовища...

Коли ж ся народиш! Коли ж!!

Якщо ти мана, то навіщо

У серці нестерпно болиш!

1971 р.

**Блискавиці**

Бувають віщі дні, коли думки тугі

Завзято рвуть імли кайдани остогидлі –

з пам’яті нараз сяйнуть рясні луги,

За обрій попливуть степи, як сонце, світлі.

Високий з сіном віз.

На нім – татусь і я. Під голови сіряк,

і сіряком укрились.

 степ – куди не глянь.

 ген сага сія.

і в небі – пісня зір.

 сну ласкаві крила.

Чи теплий вітерець

дмухне із-за могил,

Чи крикне перепел з високої пшениці –

Так добре на душі, так любо навкруги!

На обрії тріпочуть блискавиці...

Не шепчуть колоски.

Німує пізній серп

Над славою дідів,

що сплять отут в могилах.

А ніч помалу йде.

так проходить все...

вічна лиш любов до тебе,

земле мила!