Татава машына
*Мар’ян Дукса*

Навіной хвалюся вось:

А у нас

Машына ёсць.

Не, не цацка завадная,

А сапраўдная такая.

Не машына — проста чары:

Што за колы,

Што за фары,

Нібы зроблена

3 эмалі —

Па ёй промні заскакалі.

Толькі вось

Цяпер дахаты

Не спяшаецца мой тата.

Зараз тата забывае,

Што вячэра астывае.

Кажа мама мне:

— Бяжы!

Тата недзе ў гаражы.

— Ой, гараж — машыны хата,

Адпусці вячэраць тату.