Дадатак 7

Цэнтон

1.Так страшна той разбойнік згінуў,

Што ўмеў любіць і забіваць,

На грэх пусціўся праз дзяўчыну

І мусіў праз яе сканаць... *(“Магіла льва”)*

2. На гары на крутой, на абвітай ракой,

Лет назад таму сотня ці болей,

Белы хорам стаяў, недаступнай сцяной

Грозна, думна глядзеў на прыволле. *(“Курган”)*

3. Я не для вас, паны, о не,

Падчас збываюся спакою,

Калi ў вачах сляза блiсне,

Маркотнай вызвана душою, —

Я не для вас, паны, о не! *(“Я не для вас, паны, о не!”)*

4. Вецер абнімае

Стан яе дзявочы,

Сонца ёй цалуе

Шыю, твар і вочы. *( “Жняя”)*

5. А чаго ж, чаго захацелась iм,

Пагарджаным век, iм, сляпым, глухiм?

— Людзьмi звацца. *(“А хто там ідзе?”)*

6. I ў белы дзень i ў чорну ноч

Я ўсцяж раблю агледзіны,

Цi гэты скарб не збрыў дзе проч,

Цi трутнем ён не з'едзены. *(“Спадчына”)*

7.Сходзіўся ўдоўку пацешыць народ,

Братнім слаўцом адзываўся:

«Маеш адзін хоць расход і заход,

Крыжам адным абышлася!» *(“У піліпаўку”)*