**Анастасія Дадонава**

**РФ-21**

**З чаго пачынаюся я**

З чаго пачынаюся я?
З вясновага першацвяцення,
З трэску сухога галля
i маладога натхнення.
З бялютка-чырвоных сцягоў,
З крывi, што кiпiць ў грудзях.
З чыстых спрадвечных багоў
Лiхтарам, што ззяюць у шлях.
З моцы вялiзных дубоў,
З гiсторыi пакаленняў,
З нацiску ўпэўненых слоў,
Што супраць лятуць памутненняў.

З чаго пачынаюся я?
З уласнага меркавання.
З ахвяр, што Радзiмы дзеля,
З маўклiвага болю кахання.
З вялiкiх i малых хацiн,
З усмешкi i суму дзiцяцi.
Са слоў, што вярэдзяць успамiн
Аб цеплых руках маёй мацi.
З гучных паэтаў краiны,
З Калiноўскага Кастуся.
З Мiцкевiча, Крапiвы̀ i Скарыны –

**Твой дом – тваё сэрца**

Адчыняйце сэрца дзверы
Для пяшчоты і кахання.
Зачыняйце вокны здрадам,
Не чакайце даравання.
Адчыняйце сэрца дзверы
І вітайце ў ім гасцей.
Зачыняйце вокны здрадам,
Каб жыццё было прасцей!

**Заклік**

Па-беларуску мяне вітай –
Гэта лепшыя гукі ў жыцці.
Не ўніз, не ўверх і не ўдаль,
А ў вочы ты мне глядзі!
Па-беларуску мяне вітай –
Не саромейся роднага слова.
Не ўніз, не ўверх і не ўдаль,
А ў сэрцы выбухне мова!

**Эфемерная любовь**
Убранством в злате одаряет
И сыплет нежными словами.
Поёт о созданном морями
И сердце лестью покоряет.
Кричащим блеском чёрных глаз,
Всё манит страстными речами,
И уверяет, что ночами,
Заполнит пустошь пыльных ваз.
Надежды в трепетной груди
На бытие роскошной фальши
Проснулись тотчас. Ну а дальше…
Подарит может бигуди.
И тонкой ржавою струной
Песнь запоётся внове.
И не услышать в этом вое
Искания главы больной.

Остановитесь, дамы, что же!
И грош не стоят сие речи.
Куда ужаснее картечи,
Ударит ложь по нежной коже.
А тот, кто впрямь в любви угас,
Под окнами стоит и ждёт
Тот час, когда и вам прочтёт
Стихи, что писаны для вас.