Матуля
*Міхась Пазнякоў*

Сонца пачынае

Летні дзень,

Нібы мама

Да мяне ідзе.

Цеплынёй усмешкі

Саграе,

Рукі мне

Працягвае свае.

— Замарыўся, — кажа, —

Мой сынок.

Адпачні ля мамы,

Галубок.

Прытулюся

Да матулі я:

— Як з табою добра,

Любая мая!

…Мільгануў

I гасне

Летні дзень.

— Ты куды,

Матуля?

Дзе ты? Дзе?..