#### Про українську вишиту сорочку написано чимало віршів.

**Вишиванка**

Вишиванка – символ Батьківщини, Дзеркало народної душі,

В колисанці купані хвилини, Світло і тривоги у вірші.

Вишиванка – дитинча кирпате, Що квітки звиває в перепліт, Материнські ласки, усміх тата, Прадідів пророчий заповіт.

Вишиванка – писанка чудова, Звізда ясна, співи та вертеп.

Вишита сльозою рідна мова, Думами дорога через степ.

Вишиванка – біль на п’ядесталі, Слава, воля, єдність, віра – ми. Журавлем курличе, кличе далі, Стелить вирій взорами-крильми.

Біля річки дитинча кирпате, Кинуло віночок в часу тлінь – В плетиві надії, мрії, злато, Загойдалась пісня поколінь.

Колисанки не забудь дитино, В серці вишиванку залиши...

Не зліпити болем Батьківщину, Як розбите дзеркало душі.

*Юрій Лазірко*

### Українська вишиванка

Сорочку-вишиванку До самого світанку

Вишивала дівчина в сиву давнину. Схрещувались ниточки,

Розквітали квіточки:

Ружі та барвінок, вздовж по полотну.

Вишивала з піснею Яблука барвистії.

Чи на дворі дощ був, чи холодний сніг. Вишивала ружу

Та вкладала душу,

Щоб на довгі роки вийшов оберіг.

Барви кольорові:

Зелень – то діброви,

Молодість, надія, злагода і мир; Жовтий – то колосся,

Й плодовита осінь,

І ласкаве сонце, що встає з-за гір.

Синії стежини –

То морські глибини,

До людей довіра й безкінечність вся. Ну а чорний килим –

Туга по загиблим,

Що за землю рідну віддали життя.

Хрестики червоні – То калини грони, І вогонь гарячий, і пролита кров, Але ще й родина,

Ненька-Україна,

І родинне щастя, й вічная любов.

Я візьму льон білий, Нехай рух несмілий,

Але ж вишить спробую сорочку таку. Ниточка до ниточки,

Квіточка до квіточки,

Щоб нащадки згадували на довгім віку.

*Ганна Глок*

### Синові в дорогу

Сльоза бринить…

З батьківського порогу

У вирій відлітає пташеня.

Лети, дитино, хай земні тривоги Тебе в дорозі обминуть щодня.

Лети скоріш, вже виріс, мій синочку, Дорослим став, із сильними крильми. Прийми в дарунок вишиту сорочку

Й не забувай, що на землі є ми:

Твої батьки, твій дім, твоя родина, Найкращі друзі – мудрі вчителі.

І збережи у памяті, дитино,

Що на вкраїнській виріс ти землі.

Тобі співала у вишневому садочку

Маленька пташка про найперші почуття… Лети, моя кровинко, мій синочку,

Щодня молитимусь я за твоє життя…

*Лариса Заміхора*

### Мамина вишиванка

Проводжала сина у дорогу

І молилась щиросердно Богу,

І казала: «Де б не був, синочку, Бережи матусину сорочку».

Гаптувала в пору злив і грому, Щоб здоровим повернувсь додому. Вишивала, укладала чари,

Щоб в полон не брали яничари.

Малювала галки і зозулі, Щоб летіли мимо вражі кулі.

Вишивала день і ніч по краплі Лиш би тіло не рубали шаблі.

Дарувала сонця щедрі блиски, Щоб покласти внука до колиски. Щоб вернувсь до рідного порога — Вишивала і просила Бога:

«Отче Боже і святая Мати,

Хай синочок вернеться до хати!».

...Через роки син прийшов додому, Наче сонце вишиття на ньому.

Поклонивсь, припавши на коліна, Та й промовив тихо: «Мамо рідна! Не оця б з молитвами сорочка,

Не було б ні внука, ні синочка».

### Вишиванка

Цю сорочку мені вишивала Материнська ласкава рука, Що квіти на ній розсипала, Мов по лузі весна гомінка.

Від'їздив я. В останній хвилині

Мати шепче крізь сльози: «Прощай, Пам’ятай, ти родивсь на Вкраїні,

Де б не був ти, про це пам'ятай! Не соромся хоч мови своєї,

Ти повинен гордитися цим.. А сорочки простої цієї

Не заміниш і шовком тонким. Бо це мати тобі вишиває...»

І, здається, тепло її рук Все в дорозі мене зігріває,

І я чую коліс перестук.

Де не був я: на Півночі дальній І на землях цілинних орав,

А в сорочці оцій полотняній Я тепло рідних рук відчував.

*В. Ярмуш*

### Сорочка-оберіг

Вишивала мама синіми ниткам, -

зацвіли волошки буйно між житами. Узяла матуся червоненьку нитку, - запалали маки у пшениці влітку.

Оберіг-сорочку вишила для сина. Візерунком стали квіти України: маки та волошки, мальви біля хати. Долю для дитини вишивала мати.

Шила-вишивали хрестики зелені, - зашуміло листя на вербі й калині. Золотилось сонце у розлогій кроні. Вишивала долю, наче по долоні.

Оберіг-сорочку вишила для сина. Візерунком стали символи Вкраїни: і верба, й калина, сонях біля хати.

Щастя для дитини вишивала мати.

Білими по білім вишивала ненька,

до ниток вплітала всю любов серденька. Дрібно гаптувала росяні мережки,

щоб не заростали у дитинство стежки.

Оберіг-сорочку вишила для сина. Візерунком стала рідна Україна. Мамину турботу збереже сорочка,

захистять від лиха хрестиків рядочки.

*Леся Вознюк*

*\*\*\**

До вишиванки доторкнусь вустами,

I чорнобривцiв аромат вдихну.

Знов Ваших рук тепло вiдчую, мамо, Сльозу з щоки непрохану змахну… Далеко Ви… I, водночас, Ви – поряд: У злетi птаха, в шелестi трави…

Мене хтось боронить вiд зла i горя; Якщо це янгол, то, напевно, - Ви…

### Вишиванка

Узор вручну, широка планка, Легенький запах ковили.

Моя сорочка вишиванка, Вся ніби сплетена з трави.

Дніпра потоки, степ, простори, По лівій, правій стороні.

Червоно - чорні всі узори, Мережив ряд на полотні.

Традицій пласт, легенди роду, Духовний символ, оберіг,

Калини кущ, дівочу вроду, На полотні все хтось зберіг. Прості орнаменти народні, Тягучі, як пісні з степів.

Все актуально і сьогодні,

Хоча й прийшли з далеких днів.

### Вишиванка

Посміхалась дитина, бігла полем у сні, Небеса умивали рідні очка ясні.

І цвіла вишиванка, що з вогню воскреша,

Й мов барвистий метелик, поруч гралась душа...

― Ти скажи мені, тату, що за дивна земля Почала прилітати в сни мої звіддаля?

І ласкава, як мама, і, мов казка, без меж... Ти коли мене, тату, в землю ту повезеш?

- Ой, дитя моє, ластів’я моє, Народив тебе теплий край. То Вкраїнонька нас пригадує, Стука в серденько: прилітай.

Не загою вік я в ту землю путь,

Там слова пісень у садах ростуть.

Ми з тих ясних зір, ми з тих чистих вод. Ми — одна душа, ми — один народ...

Я посивів тут, а живу я — там...

Тих сердечних пут не розбить літам. Там, де ти біжиш, я біжу малий,

В ріднім краї жить я судьбу молив... Обцілують хай твої ніженьки Землю матірну у доріженьки...

У доріженьки, у яруженьки... Білі лебеді, сиві руженьки...

Посміхалась дитина, бігла полем у сні, Небеса умивали рідні очка ясні.

І цвіла вишиванка, що з вогню воскреша,

Й, мов барвистий метелик, поруч гралась душа. Вранці очі, як мальви, у дитяти цвіли:

― Ти скажи мені, мамо, ми поїдем коли? Край дороги тополя там, як Божа сльоза, Там живе наша доля, там живе, не згаса... Ми з тих ясних зір, ми з тих чистих вод.

Ми — одна душа, ми — один народ!

*Григорій Лютий*

\*\*\*

Виший душу хрестиком

Перш ніж вдягнути вишиванку, Молися щиро Богу зранку.

Ти підготуєш душу цим,

Щоб вишить хрестиком святим!..

Перш ніж вдягнути вишиванку, Згадай про Україну-маму.

Ніколи ти не нехтуй цим

І душу виший хрестиком святим!

Перш ніж вдягнути вишиванку, Згадай про Роксолану-галичанку. Гордися коренем своїм

І душу виший хрестиком святим.

*Степан Кравець*

### Вишиванка

Народ мій на Голгофу йшов з хрестом, бо так у нас віддавна повелося:

хрестом розходились дороги за селом, навхрест снопи стояли із колосся.

У шлюбному вінку, як доля, зеленів таки отой барвіночок хрещатий.

Таки хрестом сорочки для синів одвіку шила українка-мати.

Бо скільки раз при світлі каганця вона нитки на полотні хрестила, то стільки раз ріднесеньке дитя

в далекий шлях життя благословила.

І ми несли свій хрест у вишитті. Він був, коли, здавалося, нічого вже не було. Здавалось, всі святі уже давно зреклись народу мого.

Той мамин з оберегами рушник, та мамина сорочка-берегиня

на всіх шляхах, кривавих та страшних, нас сотні раз хрестами осінила.

Німіє світ, зомлівши від краси червоно-чорних українських взорів. А там – хрести, хрести, хрести... молитвами за нашу долю й волю.

Є настил, гладь, стебнівка та низинка, фантазія людська не знає меж...

Хрестом я доням шила сорочинки. Ви – українки! То несіть свій Хрест!

*Лідія Гречуха*

### А над світом українська вишивка цвіте!

Вічна пісня барв і кольорів. Неповторна музика натхнення! Шепіт трав і шелест яворів,

І дзвінкі турботи сьогодення. Хрестиком покладено в рядки, Посплітались, блиснуло веселкою Ніжність материнської руки

Пісні ще весільної веселої. Дух народу в колір заплете, Проросте і піснею і цвітом.

А над світом, гляньте, а над світом Українська вишивка цвіте!

#### Хто знає пісні про вишиванку? Поспіваємо?

**Вишиванка**

З вечора тривожного аж до ранку Вишивала дівчина вишиванку.

Що тоненька голочка для сорочки, А ще тонший в дівчини голосочок.

Вишивала дівчина, вишивала, На полотно білеє душу клала, Вишивала дівчина, вишивала, Чорну і червоную нитку брала.

Що та чорна ниточка — розставання, А червона ниточка — то кохання.

що та чорна ниточка часто рвалась, А червона ниточка легко слалась.

Я піду в неділеньку на гулянку, Подарую милому вишиванку.

Сердься, мій соколику, чи не сердься — Будеш ти носить її коло серця.

*Слова: Микола Сом Музика: Оскар Сандлер*

### Мамина сорочка

Мені сорочку мама вишивала, Неначе долю хрестиком вела, Щоб лихих стежинок не шукала І до людей привітною була.

Виконуй доню – мама говорила, - Життя закони, істини прості:

Не зраджуй землю, що тебе зростила, Не залишай нікого у біді.

*Приспів (2):*

А сорочка мамина біла-біла,

А сорочка мамина серцю мила, А сорочка мамина зігріває,

Я її до серденька пригортаю

Літа, неначе птахи, пролітали Матусі коси дивом зацвіли.

І я сорочку білу вишиваю, Як вишивала матінка мені

Виконуй доню – мама говорила, - Життя закони, істини прості:

Не зраджуй землю, що тебе зростила, Не залишай нікого у біді.

### Вишиванка

Україно моя, вишиванко! Ти мій біль, моя мука і доля;

Я без тебе як день без світанку, Я без тебе, як жайвір без поля

*Приспів:*

Вишиванко моя, вишиванко, Смерекова вишнева жага,

Ти далеких Карпат полонянка, Ти Дніпра мов хвиля жива;

Я по світу іду в вишиванці Аж дивуються ген журавлі,

Хай встрічають в веселій багрянці, Україна іде по землі.

Україно моя, вишиванко, Ти тернова моя голубінь,

Хай святиться навік світлий ранок І серпневого дня височінь.

*Слова: Григорій Булах Музика: Олександр Злотник*

### Вишиванка

*(українська народна пісня)*

Як вечірні зорі Падали над нами, Вишивала мила

Двома кольорами.

*Приспів (2):*

А тоненька нитка, Як барвінок в’ється. А синенька квітка Милому сміється.

Вишивала щастя, Вишивала долю, Бо дівоче серце,

Друже мій, з тобою.

*Приспів (2).*

Цю сорочку білу, Вишиту душею, Пронеси, коханий, Гідно над землею. *Приспів.*

### Мамина сорочка

Вишиту сорочку одягни на свято, Мамину сорочку, ткану з полотна. Вишиту ночами взорами-зірками, Бо на тій сорочці все моє життя.

Мамина сорочка ніжно зігріває,

Хоч вона легенька, хоч вона шорстка. У сорочку білу усю любов вклала

В хрестики червоні мамина рука.

Хрестики червоні — то любов велика, А між ними чорні — мамина жура.

Не журіться, мамо, я вже немаленька І всі мої скроні вкрила сивина.

Одягну сорочку на велике свято, Пригорнусь до мами, як мале дитя. Дякую, рідненька, моя мила ненько, За любов велику, що мені дала.

Приголублю ніжно маму дорогеньку, Нашепчу на вушко ніжні їй слова.

Поклонюся низько, поцілую руки, Бо лише на світі матінка одна.

*Любов Ангел*

### Вишивала мати доні щастя

Колисала мати колиску кленову — Виспівала доні долю веселкову… А коли дитина міцно засинала, —

З молитвами щастя доні вишивала.

*Приспів:*

На Бога! На Сонце! На День Золотий! На ніжність! На усміх! На погляд ясний! На Долю щасливу, квітуче Життя — Мережила мати доньці вишиття.

Коси заплітала — в школу виряджала,

Щоб в людей премудрих розуму навчалась… А коли ночами свічка мерехтіла, —

Радість вишивала для доні уміло.

*Приспів*

Коси розплітала — до шлюбу збирала, Під вельон віночок з мірту закладала

Й поблагословила вибір в день недільний — З милим доня стала на рушник весільний.

*Приспів*

*Марія Баліцька*

**Вишивана доля України** Одягну з бабусиної скрині вишиту сорочку — їй сто літ! Тут зоріють незабудки сині — родоводу строгий заповіт.

Полотно — найвищого ґатунку — увібрало силу й міць роси...

Як жадоба волі — візерунки — сповнені барвистої краси.

*Приспів:*

Хрестик до хрестика — при каганцях Долю Вкраїни вночі вишивали...

У вишиваних нових сорочках сміло за волю до бою вставали. Кулі минали, гнулись мечі,

бо вишиванка щитом є людині! При каганцях, у криївках, вночі стрільці вишивали Волю Україні. За ту волю гнали у Сибір, порозкидали степом Казахстану... Сильні Духом твердили: повір — Україна наша вільна стане.

Молоді роки юнацьких мрій поскладали на вівтар країні. Збулась сама із заповітних мрій — маєм Волю! Слава Україні!

*Приспів:*

Хрестик до хрестика — пісня звучить... Доля країни святково-врочиста...

Збулися мрії — прийшла світла мить, і вишиванки рясніють барвисті.

Дух вишиванки ввібрав синяву, стигле колосся і кетяг калини... Маємо волю уже наяву.

Молимось Богу за Долю Вкраїни!

*Марія Баліцька*

### Моя вишиванка

Змалечку матуся навчила мене: Наступає свято — сорочку вдягне.

Я щасливий ходжу посеред рідні, Моє щастя світить на тім полотні. *Приспів:*

Вишита сорочка, як душа моя, Веселково сяє, радістю буя.

Хрестиком — узори, гладдю — кольори, Бо найкраща в світі, що не говори.

Промайнули роки, наче ластівки, Та тепло лишилось рідної руки.

Зігріває долю світле вишиття, Будить найсвятіші в серці почуття. *Приспів*

Тулиться до серця легка синява, Золотиста нива грає, мов жива. Барвами веселки світиться вона — Моя вишиванка гарна, як весна.

*Приспів*

*Слова: Євген Безкоровайний Музика: Ярослав Злонкевич*

**Виший, кохана, сорочку** Виший, кохана, сорочку Цвітом хрещатим мені

Так, як у нас вишивали На чарівнім полотні.

Виший червоним і чорним — Радість і жаль за одно,

В чорно червонім сплетінні, Щоб ожило полотно.

*Приспів:*

Хрестики ці, то дорога, Хрестики ці, то тривога, Хрестики ці, то кохання, Хрестики ці, то розтання.

Хрестики ці на зітхання Того, що в нас не збулось, Сяє сузір’ям кохання,

Що у душі зайнялось.

*Приспів*

Хрестики ці, то кохання, Хрестики ці, то розтання... *Приспів*

Виший, кохана, сорочку... (3)

*Слова: Ростислав Братунь Музика: Валерій Маренич*

### Вишиванка

Проводжала сина у дорогу

І молилась щиросердно Богу.

І казала: «Де б не був, синочку, Бережи матусину сорочку».

Гаптувала в пору злив і грому, Щоб здоровим повернувсь додому.

Вишивала, укладала чари,

Щоб в полон не брали яничари.} 2 р.

Малювала галки і зозулі, Щоб летіли мимо вражі кулі.

Вишивала день і ніч по краплі, Лиш би тіла не рубали шаблі. Дарувала сонця щирі зблиски,

Щоб покласти внука до колиски.

Щоб вернувсь до рідного порога — Вишивала і просила Бога.} 2 р.

«Отче Боже і Святая Мати,

Хай синочок вернеться до хати!» Через роки син прийшов додому, Наче сонце, вишиття на ньому.

Поклонивсь, припавши на коліна, Та й промовив тихо: «Мамо рідна!

Не оця б з молитвами сорочка —

Не було б ні внука, ні синочка!»} 2 р.

*Слова: Олександр Бугай Музика: Микола Болотний*

### Вишиванко моя, Україно

Вишиванко моя, Україно, Ти одна у безмежжі світів

Відгукнулась на спів солов’їний, Підійшла до небесних стовпів.

Вишиванко моя, Україно, Берегине, княгине свята! Бог за вроду твою лебедину Дарував і літа, і жита.

*Приспів:*

Люблю до щему, люблю до болю І вишень цвіт, і трав розмай, Зорю єдину, пісенну долю —

Мій вишиваний край.

Вишиванко моя, Україно, Нам тут жити, а дітям рости,

Пам’ятати хрещатий барвінок, Рідну пісню у серці нести.

Вишиванко моя, Україно,

Край лелечий на сивих вітрах, Я молюся за тебе уклінно, —

Я твій колос, твій голос, твій птах!

*Приспів*

*Слова: Неоніла Яницька Музика: Іван Пустовий*

### Ой ти, струмочку (українська народна пісня)

Ой ти, струмочку, Чиста водице,

Куди біжиш і що несеш?

Кому кохання, кому розлуку,

Мені ж нічого не даєш*. Двічі.*

Сорочку білу, вишиту шовком, В холодну воду кину твою.

Пливи, сорочко, де ходить милий,

Скажи, що я його люблю. *Двічі*

А як не схоче, мене покине, Та не забуду я його,

Сорочка буде йому на згадку

Кохання вірного мого. *Двічі*

### Два кольори

Як я малим збирався навесні

Піти у світ незнаними шляхами Сорочку мати вишила мені Червоними і чорними, Червоними і чорними нитками.

*Приспів*:

Два кольори мої, два кольори, Оба на полотні, в душі моїй оба, Два кольори мої, два кольори.

Червоне — то любов, А чорне — то журба.

Мене водило в безвісті життя, Та я вертався на свої пороги.

Переплелись, як мамине шиття,

Щасливі і сумні мої,

Щасливі і сумні мої дороги.

*Приспів*

Мені війнула в очі сивина, Та я нічого не везу додому,

Лиш згорточок старого полотна І вишите моє життя,

І вишите моє життя на ньому.

*Приспів*

*Слова: Дмитро Павличко Музика: Олексанр Білаш*