Романова доля

в -33му р.

Оре Роман голодний

Колгоспну нивку,

На яр виганяє

Його жінка і троє діток

Остались дома в хаті

Кусочка хліба не має.

Доороався Роман

до сухого лану,

Повертає стального коня

Їде до дому,

Діточки сидять

На подвір’ї – плачуть.

* Татусю ріднесенькій

Де наша мати?

Прийшла Катерина з прощів

Не встигла сісти

Дітки її обнімають

* Мамо! Ми хочемо їсти.

Поділила діток хлібом

– люди її дали.

Полягали спати.

Голодна чума

Не давала Романові

І Катерині спати

Душевно спочити,

Вони думали про завтрашній день

Як їм надальше жити.

Встав Роман нарозсвіті

Напивсь липової юшки

Сів на свого коня

Поїхав у поле,

Його жінка покинула діток

Пішла з дому.

Ходила просила

Діточкам хліба

Прийшла голодна

До дому.

Переступила два пороги

Упала додолу.

Приїхав Роман на поле

Сів на рілю

Гіренько плаче

Прийшла сусідонька

* Случилось нещастя.

Приїхав додому

Жінка і дітки – мертві.

Бідна моя голівонько

Пішла жінка і дітки в жертву.

Сів Роман коло мертвих

Став примовляти

* Жінко і дітки

Мої малесенькі

Довела вас голодна чума

До трагічної смерті

Хай ті люди прокляті

Які забрали хліб з хати

Пропали з планети.

Поховали діток

добриї сусіди

Викопали могилу

Поклали діток

І мати їх Катерину

В широку могилу.

Оставсь Роман Орлик

Я билина в полі.

Поручає свого коня

Хорошим сусідам.

Покидає рідну хату

Іде на завод працювати.

Не працював довго

Підшили йому зраду, шпіонаж

Забрали у тюрму

І більше Роман Орлик

У родиме село до свої хати

Не повернувся.

с. Яланець

Бершадський р.

Тарасюк Д.С.