Жураўліны «будзільнік»  
(легенда)  
*Віктар Гардзей*

Лес прасвятлеў пасля бур і мяцеліц,

3 выраю птушкі ўгары праплылі.

Цяжка ляцелі да родных аселіц —

Хочуць крыху адпачыць жураўлі.

Селі за рэчкай у сонным здранцвенні[[1]](#footnote-1),

Сам жа важак сцеражэ чараду.

Чуйна ён слухае пошум вясенні,

Птушак разбудзіць, пачуўшы бяду.

Стораж не дасць жураўлёў на загубу,

Спаць яму нельга — такі ўжо закон.

Жораў стары бярэ камень у дзюбу:

Як ні мацуйся, адольвае сон.

Доўга ж ляцеў праз далёкія землі,

Помніць заўжды, перад кім у даўгу.

Дзюба панікне, ледзь жораў задрэмле,

Камень балюча ўпадзе на нагу.

Стораж прахопіцца, камень падыме,

Будзе зноў пільна стаяць на пасту.

Даль у зялёным хаваецца дыме,

Ціша навокал — чуваць за вярсту.

Ёсць у прыроды адвечныя тайны.

Клін жураўліны прапаў за смугой.

Кажуць, «будзільнік», такі незвычайны,

Жораў і ў выраі носіць з сабой.

1. *Здранцвець* — пераноснае значэнне. Прыйсці ў стан нерухомасці; замерці. [↑](#footnote-ref-1)