**Література рідного краю**

**«ЛІРА КОТЕЛЕВЩИНИ»**

**ТЕМА ПРИРОДИ В АВТОРСЬКІЙ ПОЕЗІЇ**

** Євдокія Кашуба –** жителька селища Котельва Полтавської області.

Випускниця філологічного факультету (російське відділення) Полтавського ДПІ імені В.Г.Короленка, вчитель-методист Котелевської гімназії №1 імені С.А.Ковпака, ноосферний автор, лауреат обласного етапу конкурсу «Учитель року»(номінація «Світова література»), дипломант Міжнародного конкурсу «VIVAT учитель!», член методичної ради науково-методичного журналу «Всесвітня література в сучасній школі», керівник обласної авторської творчої майстерні вчителів світової літератури, керівник районного методичного об’єднання вчителів російської мови і зарубіжної літератури, переможець і лауреат численних всеукраїнських фахових і творчих конкурсів, учасник І-го обласного Конкурсу «УСПІШНА ЖІНКА ПОЛТАВЩИНИ – працівник освіти і науки»; автор близько півтораста публікацій у всеукраїнських фахових виданнях, трьох методичних посібників для вчителів, п’яти книг і кількох збірок віршів; поетеса, член Градизької спілки літераторів «Чебрецевий цвіт» імені І.І.Білика і Полтавської спілки літераторів, лауреат районної премії імені А.С.Макаренка.

**Вибрані вірші**

**УСЕ ПОЧИНАЄТЬСЯ З РІДНОГО КРАЮ**

усе починається з рідного краю

де ти народився й піднявся з колін

і вольному воля до різних сторін

а терен калина і вишня розмаєм

як серце любов’ю налите палає

вчуваючи пісню краян навздогін

усе починається з рідного краю

де ти народився й піднявся з колін

дитинство на хвилях синявих зринає

пружиниться сонце і лагідно кидає тінь

мов заповідь перша для всіх поколінь

так батьків поріг соколят надихає

усе починається з рідного краю

*24 жовтня 2018*

\*\*\*

найкраще у світі природа

найліпша її таїна

здіймається в небі зоря

ховаючи писану вроду

немає бридкої погоди

є осінь зима і весна

найкраще у світі природа

найліпша її таїна

так літо в гаях хороводить

втікає життєва ріка

в минуле нема вороття

прожите укотре доводить

найкраще у світі природа

*23 липня 2019*

**ЗЕМНЕ ТЯЖІННЯ**

куди б не йшов не їхав ти

вертаєш знов на Батьківщину

де цвіт розкинули терни

а осінь злоту павутину

багряні й млосні кольори

співучі велетні-простори

пахучі луки і сади

і курний шлях до водопою

мінливі заспані степи

що безбережні наче море

до неба просяться дуби

до серця ранки світанкові

хатина й мова чепурна

на часі в нас не випадково

бо Україна ввік одна

красуня мила й загадкова

*28 листопада 2017*

**ЦВІТ ЧЕБРЕЦЮ**

цвіт чебрецю розлитий в ріднім краї

принадою для серця і душі

зорить як зірка оку вдень вночі

нескорений барвистий полум’яний

у всій країні люблений і знаний

оспіваний у слові навесні

цвіт чебрецю розлитий в ріднім краї

принадою для серця і душі

сподвижників на творчість надихає

вкладаючись у вірші і пісні

ввижаючись дорожньому у сні

то запахом то вродою вітає

цвіт чебрецю розлитий в ріднім краї

*2 травня 2018*

**ЛИСТОПАД**

листопад

отуманений

місяць

оковитий як трясця блідий

і спустошені дворики бісять

листопад

отуманений

місяць

як дорогу місцями розмісять

у період слабкий дощовий

листопад

отуманений

місяць

околясом на потяг швидкий

*10 листопада 2019*

**ВОРОН**

самотній

ворон

стариться

в

Басьо

на

голій

гілці

сутінки

стрічає

зважніле

його

стомлене

крило

мов

серце

горизонт

здаля

палає

*5 листопада 2017*

**ЗАКОДОВАНА МОВА**

осінь дарує тишу

вітер лоскоче хижу

зорі ведуть танок

сяйвом на поріжок

о це святе мовчання

всесвіту коливання

тиша цілує душу

злива рятує сушу

море ясних пісень

хлюпнуло в ніч до жмень

і що не пісня доля

зірка тремка в стодолі

тиша дитинна тиша

матір на стежку вийшла

вічне святе чекання

красна любов в мовчанні

тиша сильніша слова

це кодована мова

*13 грудня 2018*

**ПОЛИН**

червоний

зелений

жовтень

медова ясна теплинь

у осінь тече полин

бджолині пустують соти

літати нема кому

заводять

вітри

сумну

мелодію

мало

чути

зринає вона в блакить

розірвана ниє нить

а вирвані болем звуки

гірчать і печуть в луну

гірчать

поля

полину

*13 жовтня 2018*

\*\*\*

як

будеш

ти

коли

мене

не

буде

коли водою змиються сліди

коли потерпнуть ягоди й терни

чекаючи на гостю свою любу

чи ти заб’єш себе в небесні груди

скидаючи заплакані зірки

як будеш ти коли мене не буде

коли водою змиються сліди

чи забринять твої для мене струни

чи перегорнеш вітром сторінки

заглянувши у списані рядки

табу поставивши на пересуди

як

будеш

ти

коли

мене

не

буде

*13 квітня 2018*

( *З книги* Євдокія Кашуба. «Німотні дощі», 2019)

**ТЕРНИ**

Цвітуть терни в чагарниках,

Облиті білим квітом.

І час спинивсь на шпичаках

Укупі із просвітом.

Ще зелень, зелено в лісах,

Для терну – облямівка.

Співає пташка у кущах –

І на душі нестерпно гірко…

По всьому лісу – гіркота…

Ніяк, нічим не зупинити…

Можливо, туга й самота

Злилась в тернах із цілим світом…

*11 червня 2020*

**ПЛЕСО**

Заворожує синя гладінь,

В перекатах і закрутах плесо.

В ньому губиться осені тінь

І спиняють ходу колеса.

Тут гніздяться самі рибаки…

Тут зимує якась-то риба…

Тут шепочуть і гнуться ліси…

Тут і кладка, неначе призьба.

І лікує осіння душа…

І співає осінню пісню…

І підхоплює пісню вода…

Та, здається, надвечір…пізно…

*11 червня 2020*

**НАШІ КРАЄВИДИ**

О скільки ще не знаних краєвидів,

Не пізнаних, не бачених ніким.

А тут тобі Софіївка і Крим,

Сліди сарматів, скіфів і тавритів.

Об’їжджені і заспані поля.

Пручається красуня сон-трава,

Всіваючи весь простір навколишній.

А як дзвенять дзвіночки польові,

Віскарії й волошки запашні,

Вбачаючи зозулі черевички!..

Ромашки і косулі, і гриби –

Візитна картка Більська й Котельви,

Що прославляють карту України!

*11 червня 2020*

**НА ЛЕВАДІ**

Сідає сонце на леваді,

Промінням жито золотить.

Вода під мостом хлюпотить…

І серцю тихому відрада:

Сідає сонце на леваді.

На зелень падає жара…

Триває спека і задуха…

Крокує впевнено розруха –

І в огородах застряга.

На зелень падає жара…

*13 червня 2020*

**БЕРЕЗОВІ ГАЇ**

Березові гаї

Не рідкість в Котельві,

Тоненькі і біленькі,

Достоту красивенькі,

Плакучі й мовчазні

Березові гаї.

Березові гаї,

Мов спомини мої:

Спокійні й величаві,

Хвилясто-кучеряві.

В обіймах у весни

Березові гаї.

Березові гаї –

Це вірші і пісні,

Це пристрасть і кохання

І перше, і останнє.

Музики і вогні –

Березові гаї.

*13 червня 2020*

(*Із збірки* Євдокія Кашуба. «Крайовий зшиток», 2020)

**ЗЛИВА**

Пронеслася блискавиця

На могутній колісниці,

Загриміла, загула

Та й за хмари залягла.

Піднялася шумовиця

Між тополь і між ялиці.

Проливний озвався дощ

Посеред спустілих площ.

А затим погнали хмари,

Наче вівці із кошари.

Бульби сердились пусті,

Лопотіли на стеклі.

Злива скоро уляглася,

Нашвидкуруч роздяглася…

Сонце виглянуло враз

І зогріло жаром нас.

*2 травня 2020*

**ДОЩ**

Краплі смачного дощу

Повагом зрошують землю,

Пісню заводять нічну,

Тиху, весняно студену.

В звуках зростання трави,

Запах закритих тюльпанів

І в надвечір’ї птахи

Десь утихають останні.

Та під склепінням душа,

Вмита рясними дощами,

Друга свого пригоща

В тиші гіркими сльозами.

*11 березня 2020*

**ДВА ОСТРІВКИ**

Два острівки, мов дві душі,

Зустрілися у морі.

Відкриті, ніжні і близькі

Два острівки, мов дві душі,

Де ні очей, ні метушні.

Блаженні у природнім хорі,

Два острівки, мов дві душі,

Зустрілися у морі.

*12 квітня 2020*

(*Із збірки* Євдокія Кашуба. **«**По кому дзвін», 2020)