Дзьмітрый Карпіцкі. Вершы

Янка Купала

Прайшло больш чым за сто гадоу,

Як нарадзiуся хлопец слауны.

У ноч Святочную кастроу, У ноч Купальскую кастроу,

На Янау дзень, Купалам званы. На Янау дзень, у народзе званым.

У Вязанцы, сярод палёу,

Пачауся шлях яго жыццёвы,

Дзе цiхi гоман каласоу

Напоунiу сэрца родным словам.

Там палюбiу душой на век

Зямлю Радзiмай Беларусi:

Прыгожы край азёр и рэк,

Балот, палёу i дзiунай пушчы…

Там вершы пачынау пiсаць

Пра прыгажосць цудоунай Нiвы,

Бацькоускай мовай усхваляць

Людзей працоуных, часам жнiуным!

Пра цяжкае жыццё сялян,

Якiя умоучкi усё трывалi.

Каб мець «надзелы» . Хлеб панам,

Амаль што дарам аддавалi.

Не пабаяушыся, казау:

« Трываць нам хопiць здзекi пана!...»

За косы узяцца заклiкау,

И выйсцi разам усiм спрауна…

Народ дастойна прызнавау –

Яго паэтам, слауным сынам!

Жыццё i творчасць хто аддау

За лепшае жыццё краiны.

Ён патрыёт сваёй Зямлi!

Такiх на Свеце зусiм мала,

Хто б так любiу, яе у душы…

Як наш Пясняр – Янка Купала!

26 кастрычнiка 2012г., ИК-3

Душа змагла каб жыць

Я не “святы”... Жыццё маё нiкчэмна...

Прад Богам грэшнік – няма чаго таіць.

Хажу ў царкву, лічу што і нядрэнна.

Душой імкнуся грэх свой замаліць.

А грэх вялікі... Цяжкай будзе кара...

У поцемках зямлі жыццём я заблукаў.

Усе малітвы, надзеі мае, мары –

Каб толькі горш далей я не прапаў.

На колькі хопіць часу мне зямнога,

Датуль і буду ў Бога я прасіць:

- Даруй, Гасподзь, мне грэшніку “сляпому”

Ратунак свой... Душа змагла каб жыць...

15 кастрычніка 2012г., ИК-3

Нарадзiуся я у Маладзечанскiм раёне, у месцы, што знаходзiцца у 20км. ад вёскi Вязынка – радзiмы Беларускага Песняра Янкi Купалы. Дзе знаходзiцца краязнаучы музей паэта.

Лепшая зброя – слова

Я не змагар… Але зусiм и збоку

Стаяць не буду моучкi удалi…

Лiчу, што брыдка, не зрабiушы кроку,

Стагнаць з-пад цiшку: «Кепска у жыццi…»

Найлепшай зброi не знайсцi, чым слова,

Якiм паранiць нельга да крывi.

На гэта ж и даецца мова –

Каб размауляць памiж сабой маглi.

Дык i змагацца зараз трэба словам…

Умоучкi б юцца толькi дзiкуны.

Лепш за сталом нам весцi перамовы,

Чым плакаць над ахвярамi вайны.

18 кастрычнiка 2012г., ИК-3

Апошнія іскрынкі

Чарот пасохлы на балоце

Прыносіць смутак аб жыцці.

Нязбытнай марай у высоце

Надзеі меркнуць, як вуглі.

Раздзьмуў апошнія іскрынкі

Сярдзіты “веце-сухавей”.

Удаль знiкаюць iх сцяжынкi…

Разносіць іх усё далей.

Адкуль узяцца жару духа?

Асобна цяжка падтрымаць

Тое вогнішча, якое стухла –

Няужо яго больш не узняць?..

………………………………………………….

Патрэбна свежая запалка –

Штуршок унутраны кастра.

Адданым быць і верыць цалкам

І сэнс ідэі і жыцця.

31 мая 2008г., СИЗО-1

Мiлей краiны не знайсцi

Я шмат пабачыу куткоу свету…

Але ж адно магу сказаць:

Мне не знайсцi мiлей за гэту

Краiну, што змагла мне стаць.

Не толькi той, дзе нарадзiуся,

А да якой прырос душой.

Няхай мой з часам лёс змянiуся –

Заусёды сэрцам разам з ёй.

Я веру, а не толькi мару –

Наступiць лепшы час яе…

Сляза ад крыуды спадзе з твару,

У шчасцi вольнай зажыве.

И заiрдзее дзiунай Нiвай

Залотам збожжа i дабра…

Сярод вякоу цудоуна мiлай –

Ёй быць! Як i заужды была!

6 кастрычнiка 2012г., ИК-3

Мая мова

Зноў заспявала, зажыла

У душы маёй юнацтва мова.

З маленства Маці, што дала,

Вёў Бацька на якой размову...

Вялікі сорам за сябе,

Што быў той час – яе цураўся,

І словы ўсе змяніў свае,

Зі іншаземнымі падаўся.

Не на трасянцы размаўляў –

На той, што зусім чужая.

Прабач мне, мова, што зблукаў...

Цяпер табой душа спявае!

.....................................................................................................................................

У сэрцы зноў ты зажыла

Цяплом лагодным – мая мова!

З маленства Маці, што дала,

Вёў Бацька на якой размову.

19 кастрычніка 2012г., ИК-3

Назад не вернеш…

Старэйшыя казалi мне: «Спынiся!..

Адумайся, хлапец… Што робiш ты?!..

У выбары сваiм не памылiся.

Назад не вернiш… Думай i глядзi!...»

А мне здавалася: уперадзе шмат часу…

И што яны хвалююцца здарма.

На маладога наганяюць жаху…

У самога свая ёсць галава.

………………………………………………………………………………………

А час прайшоу… Жыццё пражыу я дрэнна.

Памылак шмат… Ад болю хоць крычы.

Аб чым так марыу – «пустое» усё, дарэмна…

Я не жадау бы – не вернеш…

Не глядзi…

3 лютага 2013г., ИК-3

Куток радз iмы – Маладзечна!

Таки дзянёк – лагодны, цудны…

А я цяпер удалi ад дому.

I ад таго настрой мой нудны,

Што унутры адчуу я стому

Па тых краях, дзе нарадзiуся,

Дзе рос, мужау и крэп душой…

Але ад iх я адхiлiуся –

Не з iмi па жыццi пайшоу.

Мой родны кут, мяне прабач,

Што стау табе я блудным сынам.

Пазнау зямель чужых я шмат…

А не знайшлося сэрцу мiлай,

Як гэты край, жыццё што дау.

Ён застанецца мне навечна

Такiм, якiм з маленства стау:

Кутком раздзiмым – Маладзечна!

25 жнiуня 2012г, ИК-3

Хiба гэта людзям патрэбна?

Плывуць над прасторам стагоддзi,

Змяняюцца людзi i стан.

Знiкаюць краiны, народы…

I вечнасць вякоу – акiян.

Змываюць iх мроi i хвалi

У запiс мiнулых гадоу…

Гiсторыю шмат падзей склалi,

Дайшла што да нашых часоу.

Бушуюць халодныя воды:

Памылак не ведае час…

Калi не знаходзiцца згоды –

Вайна наганяе свой жах.

Змiраюць не толькi краiны,

А гiнуць i людзi вайной.

Ахвяр на Зямлi – не злiчыма…

Прыносяць што войны сабой.

Хiба гэта людзям патрэбна:

Адзiн аднаго каб знiшчаць?

Каб крыуды i страшныя беды

Над светам маглi кiраваць?

Каб слёзы ракою лiлiся,

I кроу абмывала зямлю?

Няужо нельга нам абыйсцiся

Без войн i ахвяр на шляху?

Няужо не кранае нам сэрца –

Як плачыць Зямля ад бяды.

Ад выбухау зброi трасецца…

I рвецца ад болю унутры.

9 сакавiка 2013г., ИК-3