**Ён Фердынандам зваўся…**

***Да 150-гадовага юбілею Фердынанда Рушчыца***

 У месцы Богам даным,

 Што Багданавам завецца,

 Жыў чалавек выдатны

 З вялікім, добрым сэрцам.

 Любіў ён край свой родны:

 Лясы, палІ, пагоркі,

 Уcхваляў зямлю і неба

Пад Божай, яснай зоркай.

Ён вучнем быў выдатным

У Шышкіна, Куінджы…

Карціны яго ведаюць

У Кракаве, Парыжы!

Яго палотны - цуда!

“Зімовы млын”, “Аблокі”,

І лодкі, што пад ветразем

Плывуць у край далёкі,

І “Вечар у Вілейцы”,

І “Снег стары”, апошні,

 І “Яблыні старыя”

У вёсцы “Напрадвесні”.

 З палёгкай дыхае ўзараная “Зямля”,

аблокі шэрыя плывуць над ёю нізка …

Карціна гэта - візітоўка мастака,

Яго радзімы край, яго калыска.

Усё, што маляваў ён,

Пранізана любоўю

Да дому, да прыроды,

Сялян, свайго народу.

У спадчыну пакінуў

Сапраўднае багацце,

Каштоўны скарб – карціны-

На долю, мір і шчасце.

У розных пабываў краінах,

Жыў у сталіцах розных,

Але ж імкнуўся сэрцам

У “святыню мар”, да родных.

Знайшоў прытулак свой апошні

Сярод лясоў, палёў і гаяў,

Што на Багданаўшчыне мілай,

 Якую маляваў аддана.

Мастак, сцэнограф, графік

І знатны жывапісец,

Ён дбаў пра захаванне

Народнае традыцый.

Ён наш зямляк, ён Фердынандам зваўся…

Унес у мастацтва ён свой уклад,

Каб на гады, і на вякі

Народам гэты скарб застаўся.

Украінец, паляк,

Беларус і літвін

Ганарацца сягоння

Здабыткімі тымі,

Што пакінулі у спадчыну нашы дзяды,

Каб і мы ганарыліся імі .

*10.12.2020*