***ВІРШІ ПРО АТО***

***Я повернусь!***

-Я повернусь! Ти просто зачекай !-

Син прошептав матусі на світанні.

Прийшла пора оборонять свій край

Застигла мати в довгому чеканні.

Де узялось те лихо і не знати,

Лишивши людство спокою і сну?

Хто дав синам у руки автомати

І хто придумав цю страшну війну?

Війна. Страждання. Сльози. Біль утрат.

Словами жаху і не передати

Та все здолає праведний солдат,

Адже його чекає вдома мати. (2014р.)

***Розмова з сином***

Ти пробач мене ,сину коханий,

Не зуміла тебе вберегти.

Від війни , від душевної рани,

Що під кулями й «градами» ти.

Що весну з автоматом стрічаєш,

Що не бачиш земної краси.

З автоматом в двобої вступаєш,

Щоб прийшли в решеті кращі часи.

Я б зозулею в небо злетіла

Понеслася в Донецькі степи

І крильми тебе, рідний , зігріла

Все минає. Ти перетерпи!(2014р)