**Беларускія прыказкі і прымаўкі**

Дарагое яечка да Вялікадня. Дорога ложка к обеду.

Гуляй, гуляй, ды дзела не кідай. Делу время – потехе час.

Пакуль жаніцца, загаіцца. До свадьбы заживет.

Любіш паганяць – любі і каня гадаваць. Любишь кататься – люби и саночки возить.

Дзе кухарак шэсць, там няма чаго есць. У семи нянек дитя без глаза.

Хто дбае, той мае

 Хто полю годзіць, у таго жыта родзіць

 Дзе гаспадар ходзіць, там ніўка родзіць

 Пільнуй гаспадаркі — будуць у гаршку скваркі.

 Скончыў работу — гуляй у ахвоту . Сделал дело — гуляй смело.

Пад ляжачы камень вада не бяжыць(не падплыве). Под лежачий камень и вода не течет.

Слова як птушка: выпусціў — не вернеш. Слово не воробей: вылетит — не поймаешь.

Што напісана пяром, не выйме і сякера. Что написано пером, того не вырубишь топором.

Прымаўкі ды прыказкі — роднай мовы прывязкі.

Усяму пачатак — родная мова.

Хто забыў сваіх продкаў — сябе губляе, хто забыў сваю мову — усё згубіў.

Добра на Доне, ды лепей у сваім доме. В гостях хорошо,а дома лучше.

Якое карэнне, такое і насенне

 За дурной галавой нагам неспакой (бяда, гора)

За дурною галавою і нагам няма спакою

Скупы двойчы плоціць, а дурны двойчы ходзіць

Галава нагам зладзей. Бестолковая голова ногам покоя не даёт.

Свой розум мець = Сваім одумам (сваім розумам) жыць. Жить своим умом.

Цяжка ў школе, дык лёгка ў полі. Тяжело в учении, легко в бою.

Век жыві — век вучыся. Век живи — век учись.

За багацце розуму не купіш.

Хто без навукі, той як бязрукі.

Чалавек без сяброў, што печ без дроў

Няма грошай — не бяда, як сяброў грамада

 Лепш сто сяброў, чым сто рублёў. Не имей сто рублей, а имей сто друзей.

Прыйдзе, тата, і наша свята

Будзе і на вашай вуліцы кірмаш . Будет и на нашей улице праздник.