**День примирення**

Тремтить землі від вибухів снарядів,

Палають села і міста.

Від чоловіка другий місяць звістки не чувати…

Я кожен день чекаю на листа.

А син, єдиний син – надія і опора –

Теж рветься край свій захищати.

* Матусю рідна, з друзями учора

Домовилися в військкомат заяви подавати.

Не печалься, рідная, за мною,

Не можу вдома більше я сидіти.

Мамо, серцем буду завжди із тобою,

І від фашистів тебе мушу захистити.

* Сину, ми тебе з татом мужнім зростили,

Ночей недосипали й від біди берегли,

У Бога щастя для тебе просили,

Навчали всьому, що могли.

* Матусю, не плач, ми німців здолаєм,

І переможцем додому повернуся я.

* Дитино люба, хай тебе оберігає

Оця святая батьківська земля.

Благословляю, сину мій єдиний,

Тебе на бій за волю рідної землі.

І з нетерпінням буду ждати днини,

Коли живим із батьком вернетесь з війни.

Прощай, синочку! – Прощавай, матусю.

Чекай листів, я буду звістку присилать,

Можливо, десь зустрінуся з татусем,

І будем з ним пліч-о-пліч рідний край від ворога звільнять.

Уже три місяці, як син воює,

Та звістки ще про себе не подав.

А я у невідомості і день, і ніч горюю…

За що такую муку Бог мені послав?

Чомусь зозуля стихла у садочку,

І соловейко не витьохкує в гаю,

І не виводить пісню в холодочку…

А моє серце мліє, відчуваючи біду.

Всю ніч не спалося, а зранку

Посильний у сільраду запросив.

Я поспішала і спіткнулася на ганку,

А голова цигарку закурив.

Потьмарилось в очах, як прочитали

Оті зловіщі і страшні слова:

«Ваш чоловік і син в борні кривавій

Пропали безвісти». О будь ти проклята, війна!

Не знаю, як прийшла додому,

Як голосила і кляла усе навкруг.

Не зрозуміти це ніколи і нікому,

Хто не зазнав таких душевних мук.

Неначе серце вирвали у мене,

І дві зорі погасли в небесах.

Скажи, де їх шукать, о рідна земле?!.

А може вони ранені лежать

У госпіталі десь далекім,

А я тут їх збираюсь поминать.

О пташе щастя, любий наш лелеко,

Своїх господарів ти спробуй відшукать.

Літай по рідній Україні

І в чужі землі завітай.

Чекатиму уранці й в час вечірній.

Не зрадь мене, скоріше повертайсь.

Ти розкажи, як я за ними побиваюсь,

Як виглядаю з ранку й до зорі,

Як кожну пташку й зіроньку прохаю,

Щоб розказали, як до них дійти.

Якщо без рук, без ніг вони лишились,

За ними, як за дітьми, буду доглядать.

Я заберу, якщо вони й в полоні на чужині –

Разом усе ми зможем подолать.

Ну а якщо загинули обоє,

Допоможи могилу їхню відшукать,

Щоб я поплакала над ними із тобою,

Щоб жменьку рідної землі змогла їм передать.

Багато літ пройшло від тоді,

Як полетів лелека у світи,

А я все виглядаю й до сьогодні,

Хоча давно вже спалені мости.

Хай душі тих, що на вівтар поклали

Своє життя у другій світовій,

Вселяють віру й додадуть наснаги

Всім тим, хто зараз на передовій.