**До дня Соборності України**

День соборності – свято величне

Об’єдналися два береги

Об’єдналися ми дуже міцно

Боже, націю нам збережи!

Ми боролись за власну свободу

На Майдані пролилася кров

Не тримаємо ненависть, злобу

Випромінюєм в серці любов

Хай на нивах жита колосяться

Хай по морю пливуть кораблі

Діточки хай ученню навчаться

Щоб були гідні доньки й сини

Наші парубки-воїни наші,

бо по роду вони козаки,

а дівчата все ліплять горнята

І уварюють в них куліші

Наш Шевченко – емоція наша,

а Франко-то наставник є наш

Саме їм і Донбас, і Карпати

Об’єднати вдалося всіх нас

Об’єднати всі наші ідеї

І закликати до боротьби

Не даремно зо триста студеїв

З більшовизмом в бою полягли

Недаремно все втрачено було

За пшеничнії наші поля

Ми воз’єднанні стали – єдині

Хай радіє багата земля

А на вулиці сніг все літає

Всі стежини у біле вкрива,

але пам'ять усіх пам’ятає

Про Героїв ще пам'ять жива.

Автор  **Ігор Козак**

**В ДЕНЬ СОБОРНОСТІ ТА ЗЛУКИ**

Вдень соборності та злуки,

З заходу на схід.

Всі візьмемося за руки

Бо один ми рід.

Нащо нам ворогувати ?

І що нам ділить?

Україна наша мати ,

тож давайте жить

Як ведеться між братами,

Як одна сім‘я,

Щоб не хиріти роками

Тож і ти,і я.

Згоді підемо назустріч

І розтане лід.

Дружно станемо пліч – опліч

Проти горя й бід

Будем в злагоді і мирі

Щастя будувать

Бо у ворожнечім вирі ,

Тільки руйнувать

Тож візьмемося за руки

Скажем на ввесь світ,

В День Соборності та Злуки

-Ми один нарід!

автор: **Євген Уткін**

**ДОБРИДЕНЬ ТОБІ, УКРАЇНО МОЯ!**  
Струмок серед гаю, як стрічечка.  
На квітці метелик, мов свічечка.  
Хвилюють, маюють, квітують поля  
Добридень тобі, Україно моя!  
*(П. Тичина)*

**СИНИЧКИ НА СНІГУ**  
Синиці голодом намлілись —  
така зима, така зима!  
Оце б у вирій полетіти,—  
так батьківщини ж там нема.  
*(Л. Костенко)*  
  
**УСЕ МОЄ, ВСЕ ЗВЕТЬСЯ УКРАЇНА**  
... Буває, часом сліпну від краси.  
Спинюсь, не тямлю, що воно за диво, —  
оці степи, це небо, ці ліси,  
усе так гарно, чисто, незрадливо,  
усе як є — дорога, явори,  
усе моє, все зветься Україна.  
Така краса, висока і нетлінна,  
що хоч спинись і з Богом говори...  
*(Л. Костенко)*

**УКРАЇНА**  
Їде потяг повз Карпати,  
Десну й Чорне море,  
Крізь степи, ліси та хати –  
Потяг неозорий.  
Потяг цей свобода зветься,  
Мова – його мати.  
Україна в мене в серці –  
Не лише на мапі!  
*(Т. Винник)*

**МАТИ**  
Перше слово — Мати,  
Друге — Україна.  
Так учився розмовляти  
Я, мала дитина.  
Кожне слово пахне,  
Мов листочок м’яти.  
Та, мов квітка короваю,  
Пахне слово Мати.  
Кожне слово світить  
Гранями рубіна,  
Але сяє, наче сонце,  
Слово Україна.  
*(Д. Павличко)*

**ОДНА УКРАЇНА**  
Країн є багато на світі  
Та тільки одна Україна!  
Це там, де волошки у житі  
Це там, де моя Батьківщина.  
Де птахи у небо летять  
І струшують легкі пір’їнки,  
Де друзі горою стоять,  
Де в квітах сховались домівки.  
*(Ю. Хандожинська)*

**ЯК ТИ ЛЮБИШ УКРАЇНУ**  
— Як ти любиш Україну,  
Мій маленький друже?  
— Нашу рідну Україну  
Люблю дуже, дуже!  
— З Україною нікого  
В світі не боюся.  
І щоранку я до Бога  
За неї молюся.  
Щоб була щаслива, дуже,  
Щоб була багата.  
Я люблю її так дуже,  
Як маму і тата.  
*(О. Лупій)*

**МОЯ УКРАЇНА – ЦЕ ПІСЕНЬКА МАМИ...**  
Моя Україна – це пісенька мами,  
Розлогі лани колосяться хлібами,  
Вишневі садочки, лелеки на хаті.  
Купають ставочки хмарки пелехаті.  
Моя Україна – то мамина ласка,  
Червона калина, бабусина казка.  
Це соняхи в цвіті, горобчиків зграя…  
Я кращої в світі країни не знаю.  
*(Л. Савчук)*

**РІДНИЙ КРАЙ**  
Красивий, щедрий рідний край  
І мова наша солов’їна.  
Люби, шануй, оберігай  
Усе, що зветься Україна.  
*(І. Січовик)*

**БАТЬКІВЩИНА**  
Моя рідна Батьківщина  
Має назву Україна.  
В мене й нація своя –  
Українець в мами я.  
Є у мене й рідна мова,  
Де вкраїнське кожне слово.

*(О.Довгий)*