***№ 13***

**КВЕТКА “ІВАН ДЫ МАР’Я”**

Пакахаў Іванка

Маладу дзяўчыну.

А тут бацька расказаў

Пра сваю кручыну.

Быў калісьці маладым

Ды кахаў дзяўчыну,

Ну а мар’ячка яго

Радзіла дзяціну.

За ручкі ўзяліся

Мар’ячка з Іванам

Сцежкаю да леса

Яны пайшлі разам.

Сонейка сустрэлі,

Кланяліся нізка

Іван ды Мар’янка –

Братцу і сястрыцы.

Пакланіся небу

І зямлі радзімай,

Абняліся моцна,

Сталі сцебялінай.

У траве зялёнай,

Дзесьці каля млына,

Кветкі Іван-Мар’я

Вясною распусціла.