**Олександру Пластуну із зимівника**

Його покликав Корж

І він на поклик той озвався.

Приїхав у це село

І в нього закохався.

Веселий трудівник ,

Він все умів робити –

Доглянути тварин,

І землю обробити,

Та й змайструвати все,

Що треба у господі,

Щоб і в хліву водилося,

І росло на огороді.

На дворищі старому

Нову хату збудував.

Та рано овдовів ,

У горі ж рук не склав,

Лиш в нову хату

Перейти не поспішав –

Самому сумно

І не затишно в оселі.

Та бачились у сні

Ще витівки веселі.

Бог допоміг йому

Нову сім’ю створити,

Щоби було для кого

Працювати й жити.

Тож двоє небайдужих

Музей Коржа створили,

Микити пам’ять

Додала їм сили.

Господь послав на поміч

Однодумців щирих.

І закрутилася

нова незвична справа –

Відновлювалася

козацька честь і слава.

В столітній хаті

Дух козацький відродився,

В зимівнику цьому

Музей Коржа відкрився.

Пластун з Наталею

І дружна їх громада

Збирали артефакти

Речові й духовні,

Кімнати стали

Експонатів повні;

Ікон, картин, речей

І меблів старовинних,

Понад усім цим

Дух Коржа витав,

А предок його

Добрій справі помагав.

Уже відвідувачів

Щедро пригощають

Капусняком з коржами,

У чашки узвару наливають,

Про давні звичаї

Гостям розповідають,

І під баян дзвінких

Пісень співають.

Багато справ в господі

Зроблено доладно

Руками Пластуна

І друзів вірних, вправних.

В клопотах праведних

Текли і ночі й дні,

Під настрій творчий,

Жарти і пісні.

Та вік бере своє;

І Пластуна не стало...

Та він живе в ділах,

Яких зробив немало.

Музей живе,

Господарює в ньому

Наталія з друзями.

А над музеєм –

Божа благодать,

І ангелів небесних

 ціла рать.

Зінаїда Грушко-Колінько