**Найбільший скарб**

Твоє волосся вже покрилось сивиною,

І на чолі життя лишило слід.

А в зморшках тих записані тобою

Історії давно минувших літ.

В очах твоїх сховались мудрість

І доброти безмежної тепло.

А на руках закарбувались будні,

Важкої праці кореневище проросло.

На віях затаївся спогад про дитинство,

Про юності найкращі світлі дні.

Вуста твої немов співають ніжно

Повчань солодких мамині пісні.

Дідусю, ти для мене найдорожчий!

Найбільший скарб в моїм житті!

Твій погляд завжди буде найріднішим,

Твій образ душу грітиме уві сні.

**Таїна славетного життя**

Чи знаєте ви українську ніч?

Різдвяну, неповторну, чарівливу.

У дитинство повертає на хвилину

Така чудова українська ніч!

І вже на небі засіяли зорі:

Вони сіяли й в Гоголя в очах.

І образи з'являються незримі

На неповторних, дивних сторінках.

У засніженім далекім Петербурзі

Йому наснилась рідна сторона,

І смуток виливається квапливо

З душі у книгу з назвою «Життя».

І туга у очах його далеких:

У них Диканька й Запорізька Січ.

Та марною є спроба щось змінити,

У житті й надалі – лише темна ніч.

Шукаю Гоголя, в книжках його шукаю,

Гортаю сторінки славетних книг.

Яким він був, і в чому таїна

Безсмертних творів – загадка сумна.

**До українців**

Єднаймося, брати мої, бо ми – українці!

Єднаймося брати мої, бо ми ж не чужинці!

Єднаймося, брати мої, бо є чим гордитись,

Є у нас річки й лани, є чим похвалитись.

Є у нас ліси й поля, і гори високі,

Є у нас пісні дзвінкі, й озера глибокі.

Єднаймося, брати мої, нас небо єднає,

Мова є у нас одна – про це пам'ятаймо!

У нас історія одна, у нас одні надії,

І одна в нас ціль у житті, одні у нас мрії.

Єднаймося, брати мої, від Дніпра до Збруча,

Як Хмельницький нас єднав у часи незабутні.

Єднаймося, брати мої, ми – одна родина,

Нероздільная сім'я, ми всі – Україна!

**Мелодія весни**

Я слухаю симфонію дощу,

І відчуваю дотики краплинок,

Які із носика стрибають на плече

Й зливаються в намисто із перлинок.

Я вдихаю аромати буйних трав,

Ці пахощі затьмарюють мій розум,

І я співаю з вітром навмання

Мелодію весняної природи.

Я фарбами із квітів польових

Малюю мрії на блакиті неба,

І сонця промені розплутую в гіллі,

Щоб гаптувати золотом портрети.

Я, зачарована красою навкруги,

Вплітаю в косу стрічечку природи,

І завмираю, як пташиний спів

Полонить треллю мою спраглу душу.

**Квіти морозцю**

Уже відлетіли в вирій журавлі,

Яскраве сонце світить, та не гріє,

Останнє листя із дерев летить

І падає додолу без надії.

Уже сохнуть квіти, голови гнучи,

І вітерець принишк тихенько у вітах.

Здавалося б, що все навколо спить,

Чекаючи зимового візиту.

Проте царівна-осінь гордо править,

Тому в садах на клумбах варту ставить.

А варта та – яскраві, ніжні квіти,

Що поглядом людським щодня зігріті.

Тому й не мерзнуть мужні квіти на морозі,

Бо квіти морозцю – це осені прощальні сльози.