Кірыл Усаў

Жыццё ідзе, мяняецца з гадамі.

Жывём у планеце кніг тваіх, Аркадзь.

Па Бесядзі плывуць чаўны з плытамі,

Няхай плывуць – не трэба прыпыняць.

А над зямлёй іскрыцца ранне,

Скрыпяць снягі на сто ладоў,

Улютым месяцы спатканне,

Планеце Куляшова – 100 гадоў.

Слаўны сын беларускай зямлі,

Называем усе Куляшова,

З яго твораў напеўна звініць

Мілагучная родная нова.

Нарадзіўся тут, жыў, працаваў,

Сам пісаў для Айчыны санет,

Волі, сілы ў Бесядзі браў,

Землякоў не цураўся паэт.

Марозным днём ля Саматэвіч

Птушка шчасця яго праляцела.

Пяро творчасці з крыла белага

Скінуць хлопчыку захацела.

Звонкім летам з кветкамі-вочкамі

Гэта творчасць у небе блукала

Іскрылася яснай ночкаю,

Спелым коласом выспявала.

Яго творчасць – крынічнае слова,

Наталяе і смагу адводзіць.

Беларуская родная мова

Ў паэзіі вернасць знаходзіць.

Медзі дождж завітае ў госці,

Праляцяць над аблокамі гусі.

Ён – акіяна жытняга калоссе,

Сам – з Касцюкоўшчыны, што ў Беларусі.

Пад сцягам брыгады лісцё чырванее,

Паэзія – творчасць спляліся ў вянок.

Па песню, па сонца ідзе, маладзее

Аркадзь Куляшоў, адбіваючы крок.

Нікому не зычыў спакойнага шчасця,

Заўсёды ў турботах праходзілі дні.

Вірамі крутымі ў жыццё падымаўся

Па Бесядзі човен яго дабрыні.

І ветры гулі, і снягі замяталі,

Не спаліць яго сучаснасці рок.

Куляшова Аркадзя ўсе памятаюць,

Не разламаеш нічым той чаўнок.

Плыве ён над сонцам, ляціць над ім каня,

Наводзячы смагу-тугу на абшар,

Таемным гукам зямлю абдымае,

І душу, і сэрца творамі пясняр.

Чаўнок – гэта мала, іначай – планета,

Якая жыве і заўсёды кружыць.

…І кружыцца планета Куляшова,

I песня пра Алесю ўсё звініць.