Бяроза
*Міхась Пазнякоў*

Ля весніц бяроза

Расла, чаравала…

I вось нечакана

Бярозы не стала.

Шпакі замаўчалі,

Няўтульна ля хаты.

I вецер сваволіць,

I двор стаў шчарбаты.

Бяроза — старая,

Яшчэ (памаўчу) —

На двор

Замінала

Прайсці «Масквічу».

I гэтак самотна,

Бы сябар загінуў…

Я з крыўдай балючай

Гляджу на машыну…