Бусел і каня
*Віктар Гардзей*

Неяк на лужок зраселы

Апусціўся бусел белы.

Доўга ён глядзеў на травы,

Не мяняючы паставы.

Каня блізка пралятала

I буслу паспачувала:

— Ці пагода, ці нягоды,

На нагах стаіш заўсёды.

Наўздагонку вузкачубай

Бусел моцна ляснуў дзюбай:

— Як ты, каня, насмяшыла!

Хто ж калі стаяў на крылах?