1. **Я - українець**

Я – українець! І я цим пишаюсь!

Тут я живу, і тут я навчаюсь.

Миліші комусь може інші краї –

Але не мені! Але не мені!

У нас на Вкраїні найкращії люди:

Щирі і добрі, встигають усюди.

Працьовиті і щедрі – що не кажи!

Силу й незламність демонструють завжди!

Хіба є на світі краща земля?

Широкі лани й безкрайні поля!

Хіба хтось ще має славетне минуле таке, як у нас?

Тяже і величне без усяких прикрас.

Ми довго боролись з панами за волю

За власне майбутнє, державу і долю.

Хоч дні ті величні скінчились давно

Себе поневолить ми не дамо!

Предків славетних не підведемо

Що гідні Неньки своєї ми доведемо.

Себе показати настав для нас час.

Будуть в майбутньому згадувать нас.

 *Добробаба Назар, 8-А клас*

1. **Я – українець**

Історія заглиблена в віки,

Немов широкі рукава ріки,

Якими можеш пропливти і ти,

Побачивши, як жили козаки.

Як бився з ворогами Святослав,

Як скіфів возвеличився курган,

Князь Володимир, православний храм,

Хоругви з булавою там.

На тій історії звеличились міста,

І села, і їх доля не проста.

В усі часи приходила біда,

Й з біди виводила добра рука.

Рука народу, українських громадян,

Не тих, що крадуть і кладуть в карман,

А тих, що з’єднані, як сестри і брати

З такими по життю я хочу йти.

*Іван Данько, 6-А клас*

1. **Я – українець**

Я – українець! І дуже пишаюсь -

рідною землею, містом своїм,

рідною мовою, що мелодійно

я розмовляю вільно на ній.

Я – українець! Живу в Україні!

І кожного дня милуюся всім:

лісами, садами, річками, ланами…

І всі українці пишаються цим!

Все - це найкраще! Бо – це Україна!

Моя – Україна! Моя – Батьківщина!

*Безпалий Артем, 6-А клас*

1. **Я – Українка!**

Осінь… Небо хмарки вкрили,

Дощик накрапає…

Сльози з очей змили

тінь, що налягає.

Сумно в місті стало –

Є розбиті школи.

І стежинку в листі

Не знайдуть ніколи.

Та я не сумую,

віри не втрачаю,

усмішку дарую

всім, кого стрічаю.

Бо я – Українка!

Гордо про це кажу!

І тяжка годинка

буде, тобі враже!

*Залозна Олена, 6-А клас.*

1. **Я – українець!**

На любі ниви й полонини

Насунула війна.

У двері кожної хатини

Постукала вона.

Щасливі дні вмить відлетіли

На крилах літака…

З жахом дивлюся, як навколо -

Життя у місті затиха.

Куди біжим?

Ніхто не знає…

Хтось дуже лютий і бридкий

Мене з Вкраїни виганяє…

Стоп! Дзуськи вам! Я не боюсь!

Я з духом, з силою зберусь.

І відсіч дам, і піднімусь -

До миру - будь-що повернусь!

Я не один. Багато нас,

Хто вболіває Батьківщиной.

Майбутнє я твоє, і я - борець

І просто, Нене, - українець!

 *Бондарєв Глєб, 7-Б клас*

1. **Я - українка!**

Я – Українка, люблю рідний край!

Все в нас чудове і поле, і гай.

Стелиться землею білий туман.

Ранішні роси мов тонкий кришталь

Ріки, озера, струмки і моря.

Все це найкраща країна моя!

*Софія Рабінович, 5-А клас*

1. **Я - українка!**

Я – Українка і всі родичі знають,

Моя Україно, тебе я кохаю!

За всі твої пагорби, степи і ліса,

За ріки і луки, сади і моря.

За сонце яскраве і небо блакитне.

Люблю я тебе, моя рідна країна

Люблю вишиванки і побут родинний.

Люблю ЗСУ, що нас захищає.

Бажаю тобі перемоги, рідненька!

Я дякую Богові, що я - Українка!

*Гуренко Софія, 6-Б клас*

1. **Я – українець!**

Я пишаюсь тим, що українець.

Оці степи, поля, оці ліси.

Оця краса прекрасна й невразлива

Усе прекрасне небо й явори.

Люблю свою країну милозвучну:

І мову її милу солов’їну,

Волошки блакитні і жовту пшеницю,

Чисту, холодну, джерельну водицю!

Синьо-жовтий прапор маєм,

Завжди його оберігаєм!

Ми народом є єдиним,

Громадяни України!

*Пшеничний Роман, 6-Б клас*

1. **Я – українка!**

Я українка -

Маленька пір’їнка.

Вона незалежна,

Така ж як і я.

Моя Україна –

Це доля моя!

Квітуча країна,

Ліса і поля,

Веселкові квіти -

Щаслива земля!

Радісні діти,

Квітуча весна.

*Налетько Діана, 5-А клас*

1. **Я - українка!**

З віддалених куточків світу різні голоси

прославляють Україну - край калини і краси!

Край співочих, край незламних,

Козаків нащадків славних!

Край завзятих, працьовитих,

Рідною Ненькою сповитих.

Духом сильних і відважних

Загалом - героїв справжніх!

Я пишаюсь тим, що українка -

Славетної історії ще одна сторінка.

Предків відважних не підведу,

Що гідна цього звання обов’язково доведу!

 *Зуб Юлія, 5-Б клас*

1. **Я – українець!**

Рідна країна – це наша родина,

У кожного в серці живе Україна!

Люба й найкраща для нас Харківщина.

Це розуміє кожна дитина.

Ми любимо Харків, природу і квіти

Майбутнє країни – це ми її діти!
Наші кордони мають вціліти, допоки ми

Будем життю радіти!

*Бондарєв Глєб, 7-Б клас*

1. **Я – українка!**

Українка я, серцем віддана землі,

Тут сонце світить, і небо синє надії.

Мова моя – мелодія, щедра і вільна.

Де життя квітне, як квітучі сади.

Ми мріємо, наче птахи в небесах,

Українка я – з серцем, що вірить завжди.

Разом ми будуємо світ, де є лише правда,

Моя Україна, де серце розквітає в любові.

*Ломонос Софія, 8-А клас*

1. **Я – українка!**

Іноді дивлюся я в небо і думаю:

А що було б, якби народилася не в Україні?

Тоді не могла б з гордістю носити

Богом мені дане друге ім’я – українка,

Не знала б яке воно - блакитнеє небо,

Які вони ніжнії квіти:

Волошки, мальви, чорнобривці…

Ні, я не кажу,

Що цього немає в інших народів…

Та у нас все особливе –

Особливе повітря, особливі люди –

Гостинні і щирі.

Я така горда,

Що донька України,

А вона друга матір мені.

Я люблю тебе, Україно,

Моя світла, прекрасна земля.

*Роценко Ірина, 8-А клас*

**14. Я – українка!**

Я звертаюся до мами

З найніжнішими словами;

«Я люблю тебе, рідненька,

Україно моя, ненька!»

Солов’їна наша мова,

Мелодійні дуже слова

Як Дніпро шумить водою,

Говоримо ми з тобою»

А вода в морях – прозоросиня,

Народила Україна дівчинку і сина –

Виросли, зміцніли її діти і

Говорять мамі: «Ми з тобою!»

Ми з тобою, матінко-Держава,

Ми з тобою і в години Слави,

І в годину болю і страждання,

Поруч ми із вечора до рання.

Любимо тебе, наша єдина,

Земле рідна, мати, Україно!

Захистимо, мамо, обнімемо

І прапор до сонця піднімімо!

 *Власова Ульяна, 8-Б клас*