*Вірші Бабенко А. Л.*

*Гімн книзі*

*О, книго! Ти – велика сила!*

*Неба безкрайнього блакить,*

*Ти ніжна, лагідна і мила,*

*І неповторна в світі мить.*

*Як сяйво, як поштова скриня,*

*Як сундучок таємних мрій,*

*Як пісня, що чудово лине,*

*Ти – здійснення усіх надій!*

*О, книго! Я пишаюся тобою!*

*Ти в дім приходиш своєчасно!*

*Ти так цікава і велична!*

*Живи завжди і повсякчасно!*

Бібліотека – дім, де живуть книги

Дім для книжок – затишний, гарний.

І в ньому добре книгам жити.

Можуть на полках красуватись,

А можуть просто відпочити

«Аптеки душ», «думок будинки»

І «книгосховища», «читальні», -

Так звали всі бібліотеки.

Співали пісні величальні.

Пісні складали мудрим книгам,

Які знання в собі тримали .

І багатьом людям ці книги

В житті не раз допомагали.

Книги були із воску, глини,

Із шкіри – дорогої дуже, -

А ще з папірусу – рослини,

І з берести (ти знаєш, друже)

На ній також книги писали.

А ось коли папір створили,

Всі книги, друзі, краще стали.

І долю книг навік змінили.

І зараз є книжок багато.

Бібліотека – дім книжковий.

А зустріч з книгою – це свято,

Світ чарівний і загадковий.

Прохання книги: звернення до читача

Я – книга, я – твій кращий друг.

Знання тобі завжди дарую.

Коли ж малюєш на мені,

Я плачу, друже, я сумую.

Я дуже прошу: не малюй!

Побережи мене, будь ласка!

Моїх сторінок не травмуй!

На них – вірші і дивні казки!

Ручок ти в мене не клади!

Мої листочки ніжні дуже.

Закладку краще заведи,

І я віддячу тобі друже!

Коли сідаєш ти за стіл,

Щоб мене, книгу, прочитати,

Протри все і руки помий ,

А потім можеш мене брати.

Уважним будь! Не забувай:

Я друг твій, я – твоя надія!

Мене цінуй і бережи!

І хай здійсняться твої мрії!

Живи, книго!

Бережи підручник свій!

Він, як знахідка чудова!

Здійснення великим мрій,

Рідна мова калинова!

Він – велика кладень знань,

Що для всіх потрібна дуже,

І цікавих тем розмай,

Щоб вивчати тобі друже.

Поміркуй: для тебе це –

Справді чудова нагода

Вивчити про всесвіт все,

І служити для народу!

Українцям

Хто ми? Звідкіля взялися?

Що несемо в світ чудовий?

Де коріння наше давнє?

І яка у нас є мова?

Живемо на Україні,

Свідки багатьох подій.

Дуже довго ми чекали

Здійснення всіх наших мрій

Родовід наш дуже давній.

Пам'ять пращурів жива…

Мудрість їх, талановитість

Нам на всі віки дана.

Звичаї і ритуали,

Предків наших вірування

Ми шануємо сьогодні.

Зберегти їх – є бажання!

Українці – милі, рідні!

Збережемо всі цю мить!

Ми країни своєї гідні!

Хай живе пам'ять століть!

Книга

Книга – справжня, книга

мила!

Бережи її, як зможеш!

Книга – це велика сила!

Тобі завжди допоможе!

Щоб щасливо в світі жити,

Прямувати в майбуття, -

Треба книгу полюбити, -

І покращає життя!

Величний край

Історія великої країни

В історії народа оживає.

Без величі людей і їх таланту

Досягнень і рекордів не буває.

А в Україні їх дуже багато.

Це гордість нації, це наші надбання.

Це розвиток країни неосяжної,

Її майбутнє і її знання!

Княгиня Ольга, Сагайдачний, Орлик,

Нестор, Мазепа, Мудрий Ярослав…

Історію країни всі творили,

І приклад їх людей всіх надихав.

Відродженню, становленню країни

Сприяли Дрогаманов і Грушевський,

Українську культуру підіймали

Франко, Карпенко-Карий, Котляревський…

Письменники Тичина, Українка,

Куліш і Рильський, Гоголь і Шевченко,

Сковорода, Довженко і Гребінка,

Нечуй-Левицький, Мирний Винниченко…

Прославили всі Україну нашу.

І твори їх – це заповіт духовний,

Історія народу, пам'ять людства…

І етикет – громадський, хатній, мовний…

Великий внесок в розвиток науки

Зробили Корольов, Пулюй, Вернадський,

Чижевський, Мечніков, Сікорський,

Антонов, Боголюбов, Остроградський…

В картинах Білокур – вся Україна,

Мистецтво для народу – справжнє диво!

А в творах Лисенко завжди думка єдина

Про рідний край і українське слово!

Ці імена - всі справжні і славетні.

Вони країни нашої всі гідні.

В них – пам'ять людства і історія народу,

Велич країни і простори її рідні.

І ви, друзі, про це не забувайте!

Історію народу треба знати!

Щоб край свій полюбити краще,

Потрібно всім багато книг читати!

Мова моя калинова

Мова моя калинова!

Пісня лісів і гаїв!

Мила, ласкава, чудова,

Линеш, як казка із снів.

Ти чарівна і співуча,

Голос твій ніжно бринить,

Мужня, смілива, рішуча,

Квітнеш, ростеш, кожну мить.

Ти – як зоря світанкова,

Чиста джерельна вода,

Ти у житті всіх - основа,

Гарна завжди, молода.

Наче троянда барвиста,

Вишні чарівної цвіт.

Зі слів збираєш намисто, -

Сяє воно на весь світ!

Мова Сосюри, Шевченка,

Вогненне слово Франка …

Мудрість Тичини, Довженка…

Вишні душа гомінка…

Матері рідної колиска,

В небі, пташиний політ.

І України – Вітчизни –

Слава, Любов, Заповіт.

Мово! Ти щедра, багата.

В тебе велика душа.

Ти як та пісня крилата,

Линеш в житті та віршах!

Мій Кіровоград

Мій рідний край! Земле моя! –

Чудова і родюча!

Завжди тобой милуюсь я,

Чую твій глас співучий.

Колиска наша степова,

Легендами повита,

Прославлена у всі віка,

Гарна, талановита.

Цей шлях в житті тобі дала

Свята Єлизавета.

І за собою повела

З рішучістю, славетно.

Козацький краю степовий,

Ти був завжди багатим.

Тут працювали у давнину

Бадьоро і завзято.

Земле Твоя таланти всі

В собі сама плекала.

І на великі справи їх

Вона благословляла.

Тут Остен – Сакен проживав,

Пашутін і Осмьоркін.

І в місті нашому бував

Відомий князь Потьомкін.

Карпенко – Карий тут творив,

Близнець і Кропивницький.

Серед славетних цих імен –

Бідний, Тендюк, Старицький…

Земля дала наснагу всім.

І дар її безцінний.

Вклоняємося людям тим,

Чий вклад в життя нетлінний.

Традиції великих всіх

Продовжили «Зоряни»,

Червінська, «Ятрань», «Пролісок» -

Славетні степовчани.

Кіровоград, величний край!

Ти гарний і чудовий!

Звершень і успіхів розмай!

Постать твоя казкова!

Дай Боже, щоб Ангеле твій

Тобі додав би сили!

Тебе плекав, оберігав,

Мій любий краю, милий!

Школа і учні

Школа наша, наче вулик.

В ній робота аж кипить!

Ми штурмуємо знання всі

Кожен день і кожну мить.

Тести, зрізи знань, контрольні,

Виховні години – клас!

Дискотеки… і проекти…

Все дуже цікавить нас!

Рухаємося вперед ми,

І труди наші не марні.

Ми навчаємось успішно.

Пізнаємо Всесвіт гарний!

Школа

Школа – рідний дім чудовий.

Він всьому тебе навчає.

Школа – радість, світ казковий.

І великий досвід має.

Хочеш ти багато знати?

В життя втілювати мрії?

Справжньою людиной стати? –

Школа здійснить всі надії!