Стрыж
*Васіль Вітка*

Стрыж, стрыж, пастрыжы.

Кажа стрыж: — Не магу.

А чаму ты стрыж, скажы?

— Я паветра стрыгу.

Пакуль дзетак накармлю —

Аблятаю ўсю зямлю.