ПАЭТ НАРАДЗІЎСЯ

Высокі Борак нарадзіў паэта,

Тут яго зорка узыйшла над светам.

Паэты нараджаюцца не часта,

А паміраюць дык часцей заўчасна.

Ён вучыўся, працаваў, і марыў,

А над зямлёй ужо збіралісь хмары.

Ворагі не ведалі спакою,

Вайна прыйшла, паклікала з сабою.

Праз ўсе нягоды ён прайшоў са зброяй,

Зямлю паліў уласнаю крывёю.

Сустрэўся і з нястачай і з смярцямі,

І ўсё шагаў ваеннымі пуцямі.

Пасля вайны вярнуўся ў Краснаполле,

Туды, дзе вабіць лес, і луг і поле.

Чакала сына, як заўжды радзіма,

Што некалі паэта нарадзіла.

А ён натхнёны прысвячаў ёй вершы,

І тым мясцінам, дзе шагаў ён пешшу,

Калі ў раёнцы працаваў заўзята,

Пісаў пра землякоў, пра будні, святы.

Пра свой раён глыбінны, салаўіны,

Пра поле, што страчае свайго сына.

І шле паклон жытнёвай галавою.

Бо быў навекі звязан з той зямлёю.

Не часта нараджаюцца паэты,

Ён нарадзіўся на зямлі, на гэтай.

Тут, дзе збаны зраўноўваюць з званамі,

Дзе лета звоніць спелымі ільнамі.

Уладзімір Босаў.