**Prisiminimas**

Saulė rieda mūsų auksintais kraštais,

Dangų remiame aukštais stogais...

Kiek daug patyrėme tuščiais langais

Žiūrėdami į tautą, pakirptais sparnais.

Prispaustas vargo kraštas kovės kruvinai

Brangias gyvybes klojo priešui dovanai...

Kiek matė sienos šios, žymėtos raudonai,

Kiek kentė mūsų broliai - mūro milžinai.

Ir mūsų kūnai virto akmenim sunkiais,

Dunksėjo priešų rankose šaltais ginklais.

Uolų dukrelėmis ir sūnumis rūsčiais

Kraujavo širdys sopuliais karštais.

O mūsų balsas - bokštų auksinti varpai –

Aidėjo net kai buvo žudomi gimti garsai.

Suskambo dainos - žemdirbių ginklai,

Suplėvesavo Trispalvė pavėjyje aukštai...

Ingrida Karapetrova