**«І слово, і пісня, матусю, тобі»**

 **Баран Юлія**

 **Мама – ангел – охоронець**

**Мама! Слово ніжне й чарівне,**

**Завжди радує мене.**

**В світі кращого нема,**

**І звучить воно, немов весна.**

**Мама – ангел – охоронець,**

**Мама – сонечко ясне,**

**Її слово – промінець,**

**Зігріває все мене.**

**Її турботу відчуваю**

**І з нею горе забуваю,**

**Удень й вночі я добре знаю,**

**Моя матуся про мене дбає.**

**Як ангел, шлях мені покаже,**

**І слово добре завжди скаже,**

**За мене молиться до Бога,**

**Щоби щасливою була моя дорога.**

**Маму я любити завжди буду,**

**Про неї я ніколи не забуду,**

**До Бога я молитви посилаю,**

**Для мами щастя я бажаю.**

 **Кузьмак Вікторія**

 **Спасибі, матусю**

**Мамо, матусю, для мене одна ти єдина,**

**Ти особлива, неповторна і мила.**

**Ти завжди підтримаєш і зрозумієш,**

**Любов’ю й теплом нас із сестрою зігрієш.**

**Для нашого щастя ти зробиш усе,**

 **Щиро дякую, рідна, тобі я за це.**

**Як пташка, гніздечко своє доглядає,**

**Про нашу оселю, матусенько, дбає.**

**Печаль і біду ти сюди не пускаєш,**

**Ласкою й ніжністю нас зігріваєш .**

**Ти дбаєш, щоб були здорові усі,**

**Об виросли добрі і щирі діти твої.**

**Свій досвід і знання хочеш нам передати,**

**Як жити у світі нас прагнеш навчати.**

**У дома ти господиня дбайлива,**

**А поза домом ти жінка вродлива.**

**Матусю рідненька, спасибі за все,**

**Хай сонечко ясне цілує тебе,**

**Весна подарує всі квіти чудові,**

**Як вияв моєї пошани й любові.**

 **Дуда Надія**

 **Горе матері**

У невеличкому мальовничому селі, що на Ходорівщині, жила щаслива та дружня сім’я. Батько з матір’ю виховували п’ятеро дітей: чотири сини – соколи та маленьку донечку – квіточку. Батьки зранку до вечора тяжко працювали, щоб їхні діти жили в достатку і нічим не відрізнялись від інших дітей, які зростали у більш заможних сім’ях.

 Діти допомагали батькам, працювали разом із ними на полі, допомагали у домашньому господарстві, прибирали на подвір’ї та в оселі…Мати навчила своїх дітей любити і поважати один одного, своїх рідних, бути гідними громадянами своєї держави.

 Один із синів, Володя, з дитинства мріяв стати військовим. Ця мрія не покидала молодого хлопця.

 Коли почалася три роки тому війна на сході України, юнак зразу ж вирішив іти боронити свою Вітчизну. У той час Володя навчався ще у школі, в одинадцятому класі, і, звичайно, в армію його ще не могли взяти. Та це не заспокоїло хлопця. Він постійно твердив, що хоче йти воювати. Мамине серце розривалося від болю, коли чула ці слова. Володя наполягав на своєму. Він з нетерпінням чекав того дня, коли йому виповниться 18 років, коли зможе піти до армії і разом із своїми побратимами переможе ворога.

 Швидко пролетів час. Володі – 18! Він негаяв часу. Поїхав у військкомат і написав заяву, у якій добровольцем просився іти воювати.

 Мама Володі падала перед сином на коліна, просила сина залишитись вдома, казала, що він ще занадто молодий, щоб іти до армії. У відповідь почула такі слова : « Дорога моя матусенько, я не можу сидіти склавши руки, коли там, на Сході України гинуть мої побратими. Я мушу йти до них, допомогти їм. Я хочу захистити тебе, своїх братів та сестричку». Ніщо не могло зупинити хлопця. Мати поблагословила сина: «Синочку мій, нехай Матір Божа оберігає тебе на кожному кроці. Іди з Богом і пам’ятай, що з тобою завжди буде твій ангел – охоронець, який оберігатиме тебе від нещасть». Материні сльози впали на плече Володі. « Не плач, мамо, я скоро повернусь». І пішов…

 Минали дні. Мати з нетерпінням чекала вісточки від сина. Володя час від часу телефонував матері і завжди її заспокоював, що у нього все в порядку, що він не дасть ворогові знищити український народ. Почувши ці слова, мати на деякий час заспокоювалась. Але думка про сина не покидала її.

 Одного весняного сонячного ранку мати прокинулась і у неї на душі стало моторошно. Вона пішла до церкви помолитись, засвітила свічку. У своїх молитвах жінка просила у Матінки Божої опіки над своїм сином. Прийшовши додому, мати не знаходила собі місця, з нетерпінням чекала дзвінка від сина.

 Пізно ввечері пролунав дзвінок. Мати зраділа, але, піднявши трубку, не почула голосу сина. Чужий схвильований голос повідомив, що її сина більше немає.

 Горе матері неможливо передати словами. У той момент вона не знала, що з нею робиться. Жінка не могла повірити цим словам, ще довго думала і сподівалась, що це неправда.

 Поховали Володю у його рідному селі. Провести юного воїна в останню путь прийшло багато хлопців та дівчат, старших людей та дітей, знайомих та чужих…

 Люди розійшлися, а мати залишилась із своїм горем…