**1933-Й РІК**

Скриплять вервечки, колискова хитається
Хить та хить.
Дитина не плаче, не обзивається, –
І мати спить.
Зайди в тую хату, що склепом стала,
Перехрестись.
Моя Україно, дітей ти проспала,
За них молись.

*1998*

**МОЄ ЩАСТЯ**

Я мала щастя народитись в Україні,
Щаслива, що живу в ній і донині,
Ділила з нею все, що Бог нам посилав –
І радість, і журбу, і купу різних справ.
Кохання щастя й гіркоту розлук,
І успіхи були й розчарування,
І доторки дитячих ніжних рук,
І правнуків діждала під смеркання.
Мій степовий і роботящий рід
Шаную дуже й честь його не зраджу.
Який залишу після себе слід?
Оцінять земляки. Лиш зауважу:
Нам Землю рідну Бог заповідав,
Її найперше бережіть і славте,
І дякуйте за все, що він нам дав,
А Злагоду і Мир найвище ставте.

*26 червня 2020*

**НЕ ЧІПАЙТЕ!**

Не чіпайте моєї мови,
Хай вона розвивається й квітне,
Хай, як марево світанкове,
Вона впевнено йде до світла.

У прокрустове ложе не втискуйте,
Хай сіяє вона новизною,
Набухає, як річка при повені
По весні прибутною водою.

Буде несть числа різних очільників –
Депутатів і президентів,
А вона хай лишається вільною
У піснях, у розмовах, в писемності.

Не чіпайте моєї мови,
Не робіть із неї політики.
Хай це марево світанкове
Веде нас до єдності й світла.

*17.07.2019*

**ДУМКИ НА ПОКРОВУ**

Земля наша – найкраща в світі,
її нам Бог подарував,
в зимовім спокої й весняному розквітті
оберігать заповідав.
Прости нас, Боже й Матінка Свята,
за те, що ця щоденна суєта,
позбавила нас до Землі любові.
Бездушно нищимо її. Лиш в слові,
а не в ділі – ми меткі.
Щодня розказуєм, які ми роботящі,
не думаєм про наслідки брехні –
сміття кругом, малі річки пропащі,
джерела замулили й отруїли.
Довкіллю скільки шкоди наробили.
Покрово-матінко, пошли нам сили
очистить, відновити Землю нашу
і зберегти нащадкам на віки
оновлено квітучою Зорею,
щоб жити в щасті їм і тішитися нею.

*14 жовтня 2020*

**ПОСЛАННЯ НА МАЙДАН**

Господи, дай силу нашим внукам
Вистоять, зміцнити у борні.
І Майдану мови мирним звуком
Бути вірними й сказати «Ні

Зраді інтересів України!»
Молодим видніший вірний шлях.

 Хай розбрат між нас навіки згине
І пощезне на семи вітрах!

Мудрості і розуму дай, Боже,
Тим, що в голові колони йдуть.
І тоді ідея переможе,
Що вони у білий світ несуть.

Боже, дай розсудливості владі
Відійти без болю до узбіч,
Підкоритись молодій громаді,
Запобігти крові й протиріч.

*Грудень 2013*

**РАЗОМ**

Я до тебе – білим лебедем,
Ти до мене – лебідкою.
Я до тебе – сизим голубом,
Ти до мене – голубкою.
Я до тебе – ласкавим котиком,
Ти до мене – ніжною кицькою.
Я до тебе – легітним вітром,
Ти до мене – весняним дощиком.
Я до тебе – літньою спекою,
Ти до мене – в гнізді лелекою.
Я до тебе – кленом осіннім,
Ти для мене жита насієш.
Разом зиму холодну стрінемо,
Разом за обрій будем летіти,
А на прощання хустками махатимуть,
Наче крилами, наші діти.

*13–14.09.2019*

**ЧЕКАННЯ**

Я тобі, доле, вдячна за все –
І за страждання, й за щастя краплину.
З юності вітер нехай принесе
Радощів світлих, тоді я полину

Знову в місця, де щаслива бувала,
Де моя, трохи наївна, душа
Вірила в краще. Можливо б, знайшла,
Тільки не там його, видно, шукала.

Десь і моя половинка в світах
Мучиться теж і чекає розв'язки.
Серце тріпоче, як спійманий птах,
Хоче любові і ніжної ласки.

*2003–2007*

**КЛЕЧАЛЬНА СУБОТА**

Нікуди я не поспішаю,
Бо вийшла з степом на побачення.
Чи доведеться ще – не знаю.
Та й це тепер не має значення.

Перед зеленою неділею
Субота завжди особлива –
Степ щедро барвами наділено,
І пахощів густюща злива.

На костурець свій опираюся,
То йду, то в захваті спинюся,
У благодаті цій купаюся,
Аж захлинутися боюся.

О милий Боже, триєдиний,
Над степом Дух Святий витає, –
То в небо лине лебедино,
То до землі знов припадає.

І трійці радісну осанну
Співає кожна Божа пташка.
Я під самотнім кленом стану,
Послухаю... Уже й не важко!

*2007–2010*

**РОКИ-ПРОЧАНИ**

Мої роки не сплять ночами
І спати не дають мені.
Життям мандрують, як прочани,
Відшукують щасливи дні.

Знаходять, звісно. Та частіше
Клопіт щоденних круговерть...
Було б затишніше й чистіше,
Якби прибрати хоч би чверть

Непотребу. О, скільки б часу
До днів щасливих додалось!
Але змінить життєву чашу
Іще нікому не далось.

Жовтень 2019

**РУКИ**

Руки, як доля,
Руки, як крила,
Дав мені Бог,
Щоб я біди скорила.
І щоб робила всяку роботу,
Щоб витирала крапельки поту,
Щоб обнімала,
Щоб чарувала,
Щоб ними ранками
Небо вітала.
Щоб захищала,
Щоб колисала.
Та щоб щедроти душі роздавала –
Друзям, родині, кожній людині.
Щоб дарувала ними кохання,
Доки не прийде хвилина остання.
В щирій молитві їх щоб складала
В храмі Господнім і серед поля.
Руки – як крила,
Руки – як доля.

*2007–2010*

**А БУВАЄ...**

А буває у серці такий вогонь,
Що навколо усе світліє.
Хоч палюче серце й згорить дотла,
Воно й з попелу зазоріє.
А буває, що серце холодне, як лід,
В ньому навіть жаринка не тліє.
По собі не залишить добра воно слід
І нікого повік не зігріє.
Перевір своє серце: яке воно?
Чи любов'ю горить і яріє?
Чи воно відчуває вершину і дно?
Чи добро в ньому не міліє?
Бережи в ньому всю повноту тепла,
До пори не дай йому згаснуть.
То, яка б там пригода в житті не була,
Повноту ти відчуєш щастя.

*28.03.2020*

Ми виживем, виживем, виживем
І будем радіти весні,
І ворога переможемо,
І вернуть додому бійці.
Господь нам пошле розуміння –
До щастя розбрат не веде.
У єдності наше спасіння,
Полуда з очей опаде.
Любов наc свята об’єднає
І поведе до висот.
Хай з душ наших «жаба» зникає,
Мандрує собі до болот.
Тримаймося купи вкраїнці,
Бо треба свій край зберегти.
Лиш разом не поодинці
Ми прийдемо до мети.
А хто на дорозі нам стане
Рішуче того зметемо!
Від нас на горіхи дістане,
Державу свою збережемо
І дружно у ній заживемо.

\* \* \*
В чому щастя?

Щастя не в достатку і здоров’ї,
І не почестях та славослов’ї,
А в багатстві, що душа вміщає,
Навіть якщо мучиться й страждає.

Та в любові, що, як птах, злітає,
Прагне досконалості святої,
Чиста, як росиночка, що сяє,
На пелюстках квітки весняної.

А якщо Господь пошле єднання
Душ таких, хоч на єдину мить,
Навіть якщо мить уже остання,
В серці чиста пісня забринить.

\* \* \*

Засіваймо!

Засіваймо землю – щось та вродить.
Збережімо душі від багна,
Бо лиха біда навколо ходить,
Але в світі правдонька одна.

Правда – Жінка, через те й страждає,
Бо така вже доля всіх жінок,
Але й радості без них немає,
І для щастя ще настане строк.

Якщо щедро обробити землю,
То не кукіль вродить, а зерно.
Я зерно з соломи відокремлю
І заграє золотом воно.

В наших душах все перемішалось,
Зло й добро, неправди й правди суть.
Боже, поможи, щоб не зламалось,
В душах те, без чого нам не буть.

\*\*\*

Мою майстерню зруйнували,

Шматочок степу сплюндрували,

Скосили і перетоптали:

Хоч би вже з того користь мали!

Бо хто поїде тут колись,

Щоб , не дай Боже , не подумав,

Що хазяї перевелись,

Та потім їх за те не схрумав.

А я туди щодня колись ходила,

Слова збирала по квітках,

Складала і думки родила,

І знав мене там кожен птах.

І кожну бджілку я любила:

Тепер вони вже не летять,

Бо замість квітів їх могила,

Дерева шумно шелестять.

Як жаль мені. Невже так треба?

Хай би лишилось все як є –

Шматочок степу проти неба :

Було то щастячко моє!

\*\*\*

Люди, стрепеніться!

Осінні дні вже добігають

Такі короткі та сумні.

Граки на сніг у небі грають,

Не світить сонечко мені.

В селі розруха, безробіття

І , наче бал під час чуми,

Пиятика, зло й безпросвіття

Посіялись межи людьми.

Мруть і калічаться, а часом

 Малих ще діток сиротять.

 А зло танцює з вихилясом,

 Аж іскри з п’яних віч летять.

 І сквернослів’я скрізь гуляє

Та безсоромність процвіта,

 У юні душі поціляє

 Гидота сатанинська та.

 Ой, схаменіться, добрі люди,

 І захистіться від чуми.

 Не зчуєтесь, як пізно буде,

 Бо вже й зима за ворітьми.

\*\*\*

Засіваймо землю – щось та вродить.

Збережімо душі від багна,

Бо лиха біда навколо ходить,

Але в світі правдонька одна.

Правда – Жінка, через те й страждає,

Бо така вже доля всіх жінок.

Але й радості без них немає,

І для щастя ще настане строк.

Якщо щедро обробити землю,

То не кукіль вродить, а зерно.

Я зерно з соломи відокремлю

І заграє золотом воно.

В наших душах все перемішалось,

Зло й добро, неправди й правди суть.

Боже, поможи, щоб не зламалось

В душах те, без чого нам не буть.