Бережіть природу!

Зейкан Домініка 2007рік

Любіть, люди, всі природу,

І не псуйте її вроду,

Не згубіть її краси,

Не вирубуйте ліси!

Не засмічуйте річки,

Бо вони, немов стрічки,

Посадіть, люди, дерева,

Бо усім їх дуже треба.

Не руйнуйте береги,

Бо вони річок сини,

Ви любіть усі природу,

Бережіть ви її вроду!

Рідний край

Закарпаття – рідний край,

Моя це Батьківщина.

Це гори, ріки. Справжній рай,

Вона у нас єдина.

Тут природа мов казкова,

Вона всіх дивує.

А співуча рідна мова

Піснями чарує.

Наша Батьківщина

Зейкан Злата 2006рік

Як можна не любити Вкраїну,

І не любити гори і річки,

Де в ніжно-оксамитовому небі,

Нам світять зорі мов свічки.

Треба нам Вкраїну рідну,

Завжди шанувати.

Україну нашу любу,

Як матір поважати.

О ті милі краєвиди,

Нам треба любити.

І природу нашу милу,

Не треба губити.

Загув ніжний вітер,

Десь удалині.

Він співав сиренами,

Зеленій траві.

Занепала Україна,

Земля наша рідна.

Страждає від болю,

Україна тендітна.

Подивлюсь я на природу,

На мою державу.

Мило серцю коли бачу,

Джерельну державу.

Мої рідні полонини,

Це смерічок цілий гай.

Я ніколи не покину,

Мій чарівний рідний край.

Земля

Зейкан Домініка 2007рік

Ця планета є зелена,

Вона рідна і моя,

Ця планета, ця планета

Називається Земля.

Ця планета молода,

Ця планета чарівна,

Вона, ніби казка,

Чудова і прекрасна.

Проліски весни

Зейкан Домініка 2007рік

У небі зацвіла зоря,

Роса купається у травах.

Невже це знов моя весна

Прийшла з-за обрію над ставом?

Невже це квіти знов мої?

Невже вплітаю їх у коси?

Невже, не віриться мені,

На щастя тихі мої сльози?

Засипав сад вишневий цвіт,

В березах потонули очі.

В суцвітті цих весняних літ,

Я розказати всім це хочу.

Щоб світанкову цю весну

Вплели мені у зав’язь долі,

Щоб у душі, коли й засну,

Цвіли ці проліски цудові.

Пробудилась…

Від зимового довгого сну

Пробудилась, нарешті, природа.

І приносить на землю весну

Промінь сонця чарівної вроди.

Вже навколо іскриться блакить,

Повернулись пташки додому,

І пісні їх розвіяли вмить

І журбу, і печалі, і втому.

Сніжинка

Зейкан Домініка 2007рік

Біла-біла сніжинка

Повз віконце летить,

Срібний сад, мов крижинка,

На морозі тремтить.

Я лишилася вдома,

Тата й мами нема,

І не скажеш нікому:

«Я боюся сама!»

На сніжинку погляну,

Страх свій геть прожену,

Сумувати не стану,

Лише тихо зітхну.

Ангел світлий, я знаю,

Спокій мій стереже,

Він крильми огортає –

Захищає мене.

Промовляє тихенько:

«Спи, дитя, засинай!

Я в сніжинці маленькій,

Поруч я, баю-бай!»

Я тихенько сміюся,

Місяць сяє в вікні.

Боже мій! Помолюся,

Що так добре мені!

Україна

Зейкан Домініка 2007рі

Україна – це країна, –

Мій чудовий рідний край.

Ти її, як українець,

Пам’ятай, не забувай.

І якщо ти у мандрах,

Чи у тузі, чи в добрі,

Пам’ятай свою країну,

Пам’ятай щасливі дні.

Повертаєшся з чужини –

Будь уважний, не забудь

Ти подякувати Богу

За свою щасливу путь.