А вишивка ручна

Червоними нитками –

Це кров і біль моя,

Що тягнеться роками…

За Україну біль,

Біль за народ і волю!

У вишивці своїй

Я вишиваю долю!

Оспівану в піснях,

Заквітчану вінками –

Щасливу долю я

Вкладаю між нитками!

Поміж червоні – синю

Я прядку протягну,

За Україну сильну

До Бога помолюсь…

За синьо-жовтий прапор,

За сонячне тепло,

І за солдатську матір,

Що сина жде свого…

07.12.2014 (14.34)

*Леся Лозинська (Леся Семчук)*

Вишивала мати донечці сорочку –

Щастя закладала в кожному стібочку:

Будь здорова доню, до добра завзята,

Все молися Богу, шануй наші свята,

Не роби дитино зла в житті нікому

Зло несе неспокій і духовну втому.

Люби Україну, мови не встидайся,

В вишиту сорочку завжди одягайся.

Пам’ятай про неньку кожної хвилинки

Бо ти колись будеш Мама українки!

07.12.2014. (15.45)

*Леся Лозинська (Леся Семчук)*