**Сонца Айчыны**

Беларусь мая, родная, шчырая.

Край легендаў, паданняў, былін.

Засвяціўся, падаўшыся ў вырай,

Сонцакрылых буслоў тваіх клін.

Я не госцяю, а гаспадыный

Выйду раніцай на парог,

Рассцілаецца перад вачыма

Палатно тваіх светлых дарог.

Хай вядуць яны ў звонкую далеч

І дадому спяшаюцца зноў.

Хай вяртае суровая памяць

Да бацькоўскага поля сыноў.

Каб да руні вялася сцяжынка,

Сэрца, каб пачуццё праняло.

Каб для нас у кожнай звонкай расінцы

Сонца любай Айчыны цвіло.

**А васілёк шапоча ў жыце…**

А васілёк шапоча ў жыце,

Пра клопат маці не кажыце.

Няхай старэнькія пачуюць:

“Дочкі, як красачкі, красуюць”.

І радасць селіцца ў хаце,

І весялей старэнькай маці,

Што адступіла ў немач гора,

Бо дзеткі і муж – дачцы апоры.

Стварыце бабцы вы ўцеху,

Калі бывае не да смеху.

Самі сабе стварайце варту,

Калі бывае не да жарту.

**Рэчка Травінка**

А сэрца сумуе па Травінцы,

Па плыне яе і вадзе,

Рачулку, падобнай на тую,

За вёрсты не знойдзешь нідзе.

Няхай сабе высахлі вербы,

Не пляскае явар у далоні.

Як вокам акінуць,

Залеглі жытнёвыя гоні,

Бруіцца вадзіца па днішчу,

Тванню запэцкан мурог.

О, як жа адолець мне сэрцам

Канавы няёмкі парог!

Ды помню дзяцінства слядочкі

Няхітры дзявочы пасаг

Усцяж рэчкі дзірванак імшысты,

І думак, і волі прасцяг.

**Каліна ў полі**

Сам-насам з часам, сп сваім болем

Сумуе ночку з ветрыкам у полі.

Постаць дзяўчыны, светлая памяць,

Курыць пад вецце снежная замець.

У полі нягода, зацішку мала.

Як ты, каліна, сябе ўратавала?

Шпурляе вецер голле і лісце,

Як ты ў нягоду шукала выйсце?

Нібы дзяўчына, плача каліна.

Люты мароз сэрцайка вынуў,

Лёс мой закляты

Адну ў полі кінуў…

**Осень**

Разнаряжена – то как, робкая, неловкая,

Как на смотринах стоишь, берёзонька тонкая.

Где взяла жёлтую шаль? У кого попрошена?

«Это осенью она мне на плечи брошена…»

И подарки, и наряды дарит осень разные,

Вон осинки заалели, словно зорьки ясные.

Станьте, станьте в хоровод, лесные красавицы,

На опушке музыканты вот-вот появятся.

И польются звуки по – осеннему грустные,

В вихре вальса закружатся самоцветы русские.

**Серёжки**

У моей берёзки длинные серёжки,

Тонкие, воздушные, ветерку послушные.

Кланяются в ножки каждому серёжки:

Босоногой детворе, что гуляет во дворе,

Старичку преклонному,

Пареньку влюблённому,

Хорошенькой парочке у плетня на лавочке,

Бьют поклоны до земли –

Перед ними все равны.