Адлёт жураўлёў
*(у скарачэнні)
Якуб Колас*

Белыя валокны

Сцелюцца над долам[[1]](#footnote-1).

Не спяваюць птушкі,

Сціхнуў лесу шолам[[2]](#footnote-2).

Сцелюцца валокны[[3]](#footnote-3),

Тчэцца павуціна —

Блізка, блізка восень,

Смутная часіна!

Замірае лета,

Заціхаюць далі,

Сірацее рэчка,

Халадзеюць хвалі.

У бязмежным небе

Роўненькім шнурочкам

Жураўлі на вырай

Мкнуцца[[4]](#footnote-4) над лясочкам.

Меншыцца шнурочак,

У паднеб'і[[5]](#footnote-5) тае,

Вось ледзь-ледзь чарнее,

Міг — і прападае.

1909 г.

1. *Дол* — зямля. [↑](#footnote-ref-1)
2. *Шо́лам* — шум, крык. [↑](#footnote-ref-2)
3. *Валакно́* — тут: тонкая няпрадзеная нітка. [↑](#footnote-ref-3)
4. *Мкну́цца* — хутка рухацца, накіроўвацца куды-небудзь. [↑](#footnote-ref-4)
5. *Падне́б'е* — нябесная высь. [↑](#footnote-ref-5)