Дзе хаваецца вайна
*Васіль Вітка*

— Дзе хаваецца вайна? —

Запытаўся ўнук у дзеда.

— Хто яго, унучак, зна… —

Адным словам, дзед не ведаў.

А хаваецца вайна

Недалёка ад людзей.

Хлопчык ведаў, дзе яна,

I павёў дзеда ў музей.

Цэлы дзень яго вадзіў,

Паказаў усё падрад.

Колькі там усякіх дзіў:

Мін, снарадаў і гармат!

Ёсць зямлянка, дот і дзот,

Танк з чырвонаю звяздой,

А на дрэве — кулямёт,

Як буслінае гняздо.

Клекаталі там «буслы»,

Што зямля гула вакол…

Паказаў унук малы

Дзеду «мінскі кацёл».

Хочаш — вер ты ці не вер,

А кіпела ў тым катле

Так, што страшна і цяпер.

— Ты баішся, дзед?

— Але.

I здзівіўся ўнук: — А ты ж

Быў адважны партызан…

— Слухай, мілы мой малыш, —

Уздыхнуў дзед і сказаў:

— Болей страшнай, чым вайна,

У жыцці няма бяды,

Застанецца хай яна

У музеі назаўжды.