Осінній ранок

Осінній ранок проситься у хату,
З букетом хризантем і краплями на склі.
Холодним світлом буде заглядати
До нас в кімнату, що в напівімлі.

Ми впустимо його, він ступить несміливо,
За руку матір-осінь приведе.

Вона так стомлено, з нічної зливи,
Притихла і за сином йде.

Все заспокоїлось після тяжкої ночі:
Грім блискавку повів далеко спати,
Дощ в хмарі захропів, а та ніби пророчить:
"Не треба парасолі ще ховати!"

Осінній ранок, золотий та свіжий.
Він нам приносить сонце після зливи,
Білі гриби, а поряд ‒ сироїжки,
Такі пахучі і такі красиві.

Осінній ранок, тихий, прохолодний,
Як добрий друг, приносить лиш хороше,
Його чекатимем як вчора, так й сьогодні,
Аж поки снігом землю припорошить.