***Прощальне гроно слів***

*Пам’яті Василя Семеновича Ващенка*

**І**

Ох, і рано зима на відчайність озимих,

ох, і рано всрібливсь листопада багряний рукав.

Затужила душа за теплом, за вітрами незлими,

вся промерзла до дна, мов зимова незрушна ріка.

Ох, і рано зима на замріяну вроду калини.

У холодний кристал скрижаніла дзвінка далина.

Захололій душі неприкаянно так і полинно,

все ніяк не забуде ласкавого літа вона.

Ох, і рано прийшла, наче сніг передчасний, розлука.

Безборонна душа під раптовим обвалом біди.

Наче камінь тверда,стигне в серці важенна розпука.

І не віриться ще, що усе це уже назавжди.

II

У пейзажі душі є зоря, ніби кров, пурпурова.

Це тому, що печальна, остання, прощальна вона.

Що лишається нам? Залишаються Дума і Слово, залишається нам дивина, глибина, таїна.

Мови рідної плин, світлом Думи тії осіянний, залишається нам, мов відкритий з ко'смічних висот.

Це — над темінь сліпу — Україні довічна осанна, це той мудрості мед, що стікає із зоряних сот.

Над провал небуття, над його крижану порожнечу — це усе, що живе, що відходить у пам'ять століть.

І коли ми йдемо навмання крізь пітьму і хуртечу — це воно, мов світання, над обрієм нашим стоїть.

III

Учителю, а слово, мов дитя, відкрило Вам свою співучу душу.

Заговорило барвами життя понад усе теменне й незворушне.

А слово мовлене, таке живе й дзвінке,

Вам відслоняло всі найглибші тайни.

Горіло мислі світло палахке,

і лід невідань неповстримно танув.

Зелені, наче зав'язь весняна,

студентики наївні і зухвалі,

ми під науки сонцем дозрівали,

зворушені, просвітлені до дна.

Отож тоді ми й вчилися, либонь,

збагнуть природу мови солов'їну

і пізнавали, що то є — любов

до краю рідного, до України.

IV

Шевченкові вершини осягати, в безсмертя Слова вірячи повік...

Дозріла мудрість, наче сад крислатий, олюднює грімкий, жорстокий вік.

Дарує нам плоди рясної мислі, які не струсить жоден хмаролом.

Запони хмар невігластва навислі відводить своїм струдженим крилом.

До генія — у глибину і в гору завжди іти. І дума йде ясна.

Мов сходи і к духовному собору, так нас веде до откровень вона.

В задумі мовчки похилімо чола, запрагнувши осягнення вершин.

Проводарем нам — мудрість сивочола у сяйві небуденної душі.

V

Вчителю сивий, розверзлись світи,

Думка змагається з часом, з собою.

Прагну для пам'яті слово знайти.

Слово приходить, та сповнене болю.

Тільки прорветься крізь біль і печаль все незабутнє, усе не забуте.

Голос знайомий прорветься з мовчань, усміх той рідний просяє з "не бути".

Пам'яте, пам'яте, віща й жива, все це тобі берегти, не маліти.

Падають зорі болючі в слова — вічно світити і вічно боліти.