**Самотня як тополя!**

Добридень, я самотня як тополя.
Стою сама в життєвім полі
І тільки вітер шепче в спину:
"Поклич, поклав його в долину".

В моїй долині глухо й темно,
Він не знайде сюди стежину,
А все ж... Трава шепоче ревно:
"Поклич, поклич..." і без упину.

Мені шептали тихо квіти:
"Він тут, він тут! Поклич його",
А я не чула, і в повітрі
Порхало лиш одне крило.

Й мені, сліпій й німій тополі
В душі розбурхав буревій.
І він прийшов. Всміхнулась Доля.
Прийшов і сів мені в траві.

Тонкими пальцями своїми
Торкалась уст його, мов шовк,
А він здійняв мене в обійми
Й промовив: "Я тебе знайшов".