№ 28

ЖЫВІ КРЫНІЧКА

У бязмежных лугах запаведных,

Дзе кветкі і зелкі кругом,

Імкнецца вада на паверхню,

Шумлівым журчыць ручайком.

На узгорку хаціна стаяла,

Мой дзед там з бабуляй жылі.

Ім смагу вада суцішала,

У час працы на гэтай зямлі.

Калі тут праходзілі людзі,

Вадой частавалісь усе.

Смак той вады не забудзешь,

Да хаты сваёй прынясеш.

У вайну тут салдаты шагалі,

Пабедна на захад ішлі.

У флягі ваду набіралі,

У ёй сіла радзімай зямлі.

Цячэ нетаропка вадзіца,

У лагчыну бяжыць ручайком.

П’еш яе і не напіцца,

Проста з далоняў, набгом.

Штогод тут, вясной, зацвітае,

Сад, што мой бацька садзіў.

Бусел сюды прылятае,

Радзіму ён не пазабыў.