Неба, густа ўсеянае зоркамі, яшчэ не святлела на ўсходзе.

Скуты марозам, снег ззяў і рыпеў пад нагамі.

Васіль прагна ўдыхнуў паветра, напоенае азонам, і радасна ўсміхнуўся.

У сасновым бары, нагрэтым сонцам, моцна пахла смалой.

Лезучы ў нерат, не пройдзеш уперад.

Лісце ціха падала на зямлю, усцілаючы яе яркім рознакаляровым дываном. Вучні, нахіліўшыся над сталом, рыхтуюць урокі.

На вуліцы ўжо крычалі дзеці, бегучы ў школу.

Алешу проста хацелася спяваць, працуючы на камбайне.

Нельга чытаць лежачы.

Устрывожаная вясной, зіма не знайшла сабе ратунку.

Дзяўчына, слухаючы апавяданне сяброўкі, ішла побач.

Усхваляваная выпадкам, яна доўга маўчала.

Глыбока ўдыхаючы паветра, Марк з усяе сілы працаваў вёсламі.

Ідучы па кладцы, на бакі не глядзі.

Захопленыя сваімі заняткамі, мы і не заўважылі госця.

Мокрыяад дажджу, пліты настыла блішчэлі пад сонцам.

Прывабленыя пахам мёду, над булкай звінелі пчолы*.*

Піянеры сядзелі на лясной палянцы, слухаючы расказы героя-партызана. Налюбаваўшыся баравікамі, Лабановіч, не спяшаючыся, прыступіў да збору. Паднятыяі ачышчаныягрыбніком, баравікі прыемна халадзілі рукі.

Ты не гніся, брат, ніколі траўкаю пахілай.

Уключыўшы святло, я чытаю.

Хлопцы беглі без аглядкі, часта спатыкаючыся і падаючы.

Парывы ветру зрываюць з дрэў лісты, усцілаючы зямлю чырвона-жоўтым дываном.

Да самай хаты прымыкае чысты двор, абсаджаны дрэвамі.

Паабапал дарогі стаіць лес, пасівелы ад інею.

Сонца, ахутанае белаю смугою, нясмела ўставала з-за лесу.

Ліпеньскае сонца, разлітае шырокім кругам, вісіць высока на небе.

Акно, пафарбаванае бацькам, яшчэ добра не высахла.

Сена, змочанае дажджом, запахла яшчэ мацней.

Мурашка, кінуўшы свой груз, пабегла хутчэй да мурашніка.

Зарываючыся носам у пясок, хутка прапоўз чорны жук, праляцеў чмель, натужна гудучы.

Зялёнай атавай укрыліся выкашаныя лугі.