Вспоминая года молодые,  
Она с ужасом помнит о том,  
Сколько горя хлебнули родные,  
И на что, был похож её дом.

Тяга выпить, была выше силы,  
Забывала работу, детей,  
В ад кромешный семью превратила,  
Не боялась уже и властей.

Стыдно было детям за их Маму,  
Уговорам и просьбам не внять.  
Каждый раз обещала упрямо,  
А под вечер – двух слов не связать.

Вот стакан на весах и молитва,  
Словно маятник, чаши весов.  
Отказаться найти в себе силы,  
А Господь-то, помочь ей готов!

Озаренье пришло, просветленье,  
Змей зелёный назад отступил.  
Вспоминает, то страшное время,  
Как заступник, Господь, её был!