На прагулцы
*Ніна Галіноўская*

Нібы церам, жоўты скверык,

Гэй ты, церам-церамок,

Адчыні свае нам дзверы,

Адамкні хутчэй замок!

Ціха шчоўкнуў лісцік-ключык —

Пад нагамі — дыванок,

Жоўты, пышны і пявучы.

— Чый ты, церам-церамок?

— Мой. Заходзьце, — кажа восень, —

Вельмі рада я гасцям.

Вецер казкі мне прыносіць.

Раскажу іх, дзеці, вам.