***Зима***

Вже холод стука у віконце

І свище вітер іздалля

Заглядає у шибку сонце

Але нема тепер тепла.

І ніби сумно і тривожно

На серці кожного із нас

Не говори, бо так не можна…

Сніжиночки кружляють вальс.

І так тихенько і так ніжно

Спускаються до нас з небес

Співають собі тиху пісню

Це просто чудо із чудес.

Поглянь, сніжинка за сніжинкою

Лягають разом на землі

Укрили поле і стежинки

Пора настала і зимі.

Прийшла вона до нас стихенька

І біло стало навкруги

О як красиво, як гарненько! –

Радіють люди залюбки.

***Весняна краса***

Я заходжу тихенько у ліс …

Все милує мене і чарує.

Спів пташиний вітер доніс -

Красу світу Бог нам дарує.

Топчу стежку я далі йдучи

Там фіалка і ряст є синенький,

У руках кілька пролісків я несучи

Споглядаю на них я біленьких.

Ніби сонце іще не високо

І холод ще чуть , не тепло

Та милує людське усе око

Те, що в лісі уже розцвіло.

А листочки і пуп’янки милі

Потягнулись до мене з дерев.

То ж поглянь, придивися, людино!

Це ж весна, ця краса є тепер.

То ж прошу, на усе придивіться

Таємниці в усьому тут є

Сонцю й небу ви, люди, всміхніться

Земля сили усім додає.

Тож черпайте наснагу і силу,

Аромату напийтесь умить.

Ви любіть й бережіть землю милу! -

Як не ми , зможе хто нам її захистить?

***Чарівниця осінь***

Тужливу пісню співа красуня осінь

У золото прибрала все навкруг

Вгорі мигтить лиш неба просінь,

А жовтим стали поле й луг.

Птахи гуртуються у зграї

І не курличуть журавлі,

Проте листочків, тих що в гаї

Розмалювала осінь всіх.

Той червоненький, той – багряний,

А інший - трішки пожовтів.

Ти лиш приглянься, ще зелений

Там є серед своїх братів.

Як вдало вміє чарувати

Майстриня, що не говори.

Ти поспіши у сад, що коло хати

Поспіли яблука й грушки.

Такі рум’яні та пахучі

Усі приємні так на смак

Це все ж її невтомні руки

Тут щедрість осені є знак.

Коли заглянеш у комори

Зайшовши вгості до людей

Там є багатство – збіжжя гори

І овочів… не відвести очей.

Тому скажу, що осінь славна

І щедра, мила і проста.

Вона газдиня дуже гарна

І впевнена, любима усіма.

***Краса літа***

Вийшла в поле я нині на ниву

Подивитись чи колос доспів

Чи попала в таку я годину,

Чи то в день я попала такий.

Колос житній хитав голівками,

Синьоокі волошки цвіли,

Маки пишні горіли вогнями,

Гучний спів тут вели цвіркуни.

Я стояла й дивилась на диво,

Бо таке лиш побачиш в кіно.

Ох, як гарно у літнюю днину!

І на серці так легко було.