ДОПОМІЖНИЙ ХУДОЖНІЙ МАТЕРІАЛ

ВЕСЕЛО *А. Костецький*

Тра-ля-ля! Мама – тут,

Тру-лю-лю! І тато – тут,

Я усіх і все – На прогулянку

люблю. ідуть.

Дуже весело Тато братика

мені несе

В ці ласкаві От і все!

літні дні.

ВЕСЕЛІ ЖАБКИ  *Л. Повх*

Очеретяна хатина Мама-жабка ловить мушки,

Біля річечки була. Тато шиє капелюшки,

І жила у ній родина Курить люльку жабка-дід

Не велика й не мала: Бабка – варить всім обід,

Жабка-дід і жабка-бабка, А веселе жабеня

Мама-жабка, тато-жабка Їм виспівує щодня:

І маленьке маленя – Кумки-кумки, Кваки-квак,

Жабенятко-жабеня. Бре-ке-ке-ке, Квак!

ЛІЧИЛКА

В лузі дівчинка гуляла,

Квіти у вінок сплітала:

Раз ромашка, два дзвіночок.

Три – і я сплела віночок.

А чотири, п’ять, шість, сім –

До вподоби він усім.

ДИВО *Л. Пилип’юк*

Справжнє диво

Ліплять з глини

Руки тітки Василини!

Це і глечики, й тарелі,

І когутики веселі,

І горнята не малі,

Й гуцулята-дударі.

Стану тітку я просити –

Хай мене навчить ліпити.

ВМІЛІ РУЧЕНЯТА

В мене вмілі рученята,

Посуд дуже я люблю.

Зараз сяду, візьму глину

І макітрочку зроблю.

Візерунком розмалюю,

Своїй мамі подарую.

ПОТІШКИ

Півник, півник, свистунець!

В тебе гарний гребінець,

Хвостик розфарбований,

Весь ти розцяцькований.

\* \* \* \* \*

На лавці стоїть глечик,

Побачив його песик.

У глечик зазирає –

Молочка чекає.

#### МОЯ СОПІЛКА К.Перелісна

Зріжу я вербову гілку,

Не товсту і не тонку.

І зроблю собі сопілку

Й буду грати на лужку.

На лужку усі співають –

Бджоли, коники, пташки, –

Та ніхто ще з них не знає,

Що є гарні сопілки.

КОЛОМИЙКА ПРО СОПІЛКУ

Грай, калинова сопілко,

І хай пісня лине.

Хай співають наші гори

І всі полонини!

Грай, калинова сопілко,

Про наші Карпати,

А ми будемо співати

Й гарно танцювати.

#### ВИШИВАЛА МАТИ І.Переломов

Вишивала мати Вишивала стежку

Рушничок для сина. Помежи хлібами.

Півники нашила Вишила діброву

Ще й пучок калини. З диво-солов’ями.

ВИШИВАНКА *В. Крищенко*

Мама вишила мені

Квітами сорочку.

Квіти гарні, весняні:

– На, вдягай, синочку!

В нитці – сонце золоте,

Пелюстки багряні,

Ласка мамина цвіте

В тому вишиванні.

Вишиваночку візьму,

Швидко одягнуся,

Підійду і обійму

Я свою матусю.

НАШ РІД *А. М’ястківський*

 Мама вишиває на білому полотні зелений барвінок, чорнобривці, зе-лені волошки. Навіть маленьку качечку-утінку вишила.

 – Що це буде, нене? – питає Андрійко.

 – Українська святкова сорочка для тебе.

 – Чому українська? – допитується Андрійко.

 – Бо вишиваю такі квіти, які ростуть на нашій землі. А земля наша зветься Україною. І ти маленький українець.

 – А ти, мамо?

 – І я українка, і татко, й бабуся, й дідусь. Ми українсько-го роду і любимо нашу землю, нашу мову, наші квіти. Україна – як наша рідна хата.

ЗАГАДКА

Майстер цей з’явився рано,

На даху помудрував

І без цегли і без крана

Дім собі побудував.

Майстер прилетів здалека,

Ви впізнали? Це … (*Лелека*).

ЛЕЛЕКИ *М. Познанська*

Ходять лелеки по лузі,

Ходять лелеки у тузі.

Завтра у вирій далекий

Будуть летіти лелеки.

БУЗЬКИ

Прилетіли бузьки, Калатай нам, бузьку,

Сіли на стодолі, На нашій стодолі,

І мостять гніздечко Пирогів дістанеш

На старому колі. З тіста й бараболі.

Кле-кле-кле, Кле-кле-кле,

Кле-кле-кле! Кле-кле-кле!

(*Українське дошкілля*)

РІДНИЙ ДІМ *Є. Железнякова*

Хай живе наш рідний дім!

Тепло й затишно у нім.

Тут і тато, тут і ненька,

І бабусенька рідненька,

І веселий наш дідусь

Крутить пишний русий вус.

ХЛІБ *Л. Компанієць*

Тільки-но з печі, Наших морів

Скоринка в золі – Нестривожена синь,

Свіжа хлібина Шлях до зірок

Лежить на столі. У космічну глибінь.

День розпочався Кажуть в народі

З цієї хлібини… Правдиві слова:

В ній наш достаток, Хліб-годувальник –

Могутність країни, Всьому голова!

ЖИТО-ЖИТЕЧКО *Л.Забашта*

Ой у полі жито, А малий хлопчина

Жито-житечко Під дощем

Наливає дощик Мріє швидко стати

Через ситечко Сівачем…

ЗЕРНЯТКО *С.Долженко*

В землю я посіяв Вийшов замість зернятка

Зернятко ласкаве, Колос молодий,

І нагріло землю Під дощем умився він

Сонечко яскраве. І напивсь води…

Звідусіль постукали Дивиться-дивується

Радісні дощі: Сонце з висоти:

“Як живеш там, зернятко? “Любе, миле зернятко,

Гей, виходь мерщій!” Та хіба ж це ти?”

УКРАЇНСЬКИЙ ВІНОК *В. Дівніч*

Є віночок у Катрусі, Синя стрічка – то вода,

Різні квіти в нім цвітуть: Що все напуває.

Мак з ромашкою й барвінком, Небо ясне та безхмарне,

Й незабудки там живуть. Що над нами сяє.

Знизу майорять стрічки А ще в вінку зустрілися

З веселки промінчики, Червона стрічка з білою,

Їх купив старий дідусь Назавжди подружилися

Для своєї внученьки. Як білий цвіт з калиною.

Кожна стрічечка в вінку Зелена стрічка – молодість,

Свою долю має, Здоров’я, сила, мужність.

Довжиною з дівочу косу Рожева – то достаток в дім,

І ось що означає: Та щедрість і душевність в нім.

Жовта – то колосся й хліб, Український це вінок –

Ніби сонце сяє. Кращого немає.

А коричнева – земля, Україночка мала

Де ми проживаєм. Його полюбляє.

КРИНИЦЯ *О.Пархоменко*

При шляху на Торговицю, Нині журу-журавля

Що біжить через поля, Видно кожному здалля.

Наш дідусь робив криницю, Хто б не їхав по шосе –

А над нею журавля. Всім води він піднесе.

Від неділі до неділі, Ще і вклониться: “Будь ласка.

Ми також були при ділі: Частувати я люблю…”

Чим уміли – помогли, Люди дякують за ласку

Воду першими пили. Журі-журі-журавлю.

ВАРЕНИКИ *В.Кочевський*

Мама в тісто із крупчатки Після масла у сметані,

Заліпила сир спочатку,– Віддуваючи боки,

І лягли вони на ситі, Покупались на останні,

Чепурненькі, повні, ситі. Як в хмарках молодики.

Далі в грубці клопіт мали: Хай з макітри в миску скачуть –

У окропі танцювали. Дуже любить їх Лаврін.

Тільки ж вогнище погасло – Ті вареники гарячі

Молодці попали в масло. Зве лаврениками він.

ГОНЧАРНИЙ КРУГ *Т.Коломієць*

Старається гончарний круг, Гончар горня оте зніма –

І глина тягнеться до рук, І глина в руки йде сама,

Стає вона горнятком – І знов же – тим порядком

Малятком-товстенятком. Кружля, щоб стать горнятком.

ГОРНЯТКА-ДВІЙНЯТКА *А.Качан*

– Звідки ви взялися,

Горнятка-двійнятка?

– З гончарного круга

Зійшли ми спочатку.

А потім нам пензель

Боки розписав

І жар у печі

Своїм духом обдав.

– А хто ж вас, горнятка,

Із глини ліпив?

– Дівчатка-близнятка

З сім’ї гончарів.

ЗДРАСТУЙ, РІДНИЙ КИЇВ *А.Камінчук*

Біла хмарка тане, Теплий вітер віє,

Сонячна пора. Пахощі весни.

Зацвіли каштани По Дніпру на Київ

Біля круч Дніпра. Попливли човни.

Сонце мружить вії,

Нас віта добром.

Здрастуй, рідний Київ,

Красень над Дніпром!

БАТЬКІВЩИНА *А. Камінчук*

Он повзе мурашка, В зелені діброва,

Ось хлюпоче річка. В китицях ліщина.

Не зривай ромашку, Глянь, яка чудова

Не топчи травичку. Наша Україна!

Журавлі над лугом

Крилять рівним клином.

Будь природі другом,

Будь природі сином.

ДОБРОТА *П. Мандзик*

На доброті існує світ

І добротою пахне хліб,

І мирне небо, в школу йти –

Це також вияв доброти…

І до дітей любов свята –

Це чистота і доброта.

ТВОЯ ЗЕМЛЯ *Л. Компанієць*

Розтанула зоря досвітня, Для тебе цвітом зарясніє,

Росою вкрилися поля. Птахами виповнить ліси,

Ласкава, щедра і привітна Вбере долини й полонини

Лежить навкіл твоя земля. У квіти дивної краси.

Вона тобі не пошкодує Твоя це Мати – Батьківщина,

Свого добра, свого тепла: Твій дім з малих дитячих літ.

І щедро хлібом нагодує, Звідсіль дороги і стежини

Й води хлюпне із джерела; Тобі лежать в широкий світ.

КИЇВ *Р. Завадович*

Над Дніпром широким старовинний Київ –

На Софійській площі гетьман на коні;

Славний Кожум’яка побивав тут зміїв,

Що несли неволю вільній стороні.

Києве, столице, серце України!

Не забудь днів слави, не хились в журі!

Дужий Кожум’яка ще не вмер, не згинув –

Він неволі змія втопить у Дніпрі!

 КОЗАЦЬКОМУ РОДУ НЕМА ПЕРЕВОДУ

Сяяли на сонці шаблі Запорожців,

Як вони на конях гнали ворогів,

Козацькому роду нема переводу,

Лине його слава з далечі віків.

Гей, співай, козаки,

Про любов, про землю святу,

Про землю.

Славте, гей, козаки,

Волю золоту.

Наші козаченьки – славні запоріжці

Вільними шаблями очищали світ.

Козацькому роду нема переводу,

Прапор малиновий кличе у похід.

*Приспів*

Квітне наша доля, наче маки в полі.

І ранкове сонце виплива з дібров.

Козацькому роду нема переводу,

Козаки в колисках виростають знов.

*Приспів*

ПРИСЛІВ’Я ТА ПРИКАЗКИ

 \* Без сім’ї нема щастя на землі.

 \* Яке дерево, такі й віти, які батьки, такі й діти.

 \* Кожному мила своя сторона.

 \* За рідний край хоч помирай.

 \* Задля свого роду – хоч у вогонь, хоч у воду.

 \* Козацькому роду нема переводу.

 \* Вкраїна – мати, за неї треба головою стояти.

 \* Наша слава – Українська держава.

 \* Без верби і калини – нема України.

 \* Земля – наша мати, всіх годує.

 \* Коли почав орати, то у сопілку не грати.

 \* Хліб – усьому голова.

 \* Хліб – батько, вода – мати.

 \* Коли є хліба край, то й під вербою рай.

 \* Хочеш їсти калачі – не сиди на печі.

 \* Роботящі руки гори вернуть.

 \* Без труда нема плода.

 \* На дерево дивись як родить, а на людину – як робить.

ВЕСЕЛІ ВІРШІ

 ТАТУ, ТАТУ, ТАТУ, ТАТКУ *М.Чопик*

Тату, тату, тату, татку,

Треба нам родить котятко.

Таке невеличке,

Щоб у рукавичку

Положити спати.

Буду колисати.

От такісіньке – маленьке

І сірісеньке-сіреньке.

І пухнасте, і вусате,

І до того ще й хвостате.

Посміхнувся тато щиро:

– Зробим все, моя дитино!

 ХИТРИЙ ЗУБ *В.Ладижець*

Ой, болить у мене зуб,

Бо не хоче їсти суп.

Хоче меду,

Хоче грушки,

Хоче теплої

Пампушки.

А якщо дасте сметани –

Вмить боліти перестане!

БІЛА ЧАПЛЯ *Г.Чубач*

Біла чапля всіх дурила:

– Я собі кожух купила!

Ще куплю собі хустину,

Буду з вами цілу зиму!

Вірив чаплі чорний жук,

І метелик, і павук.

Тільки жаба-скрекотуха

Не хотіла чаплю слухать:

– Не хвалися, чапудрило,

Ти кожуха не купила!

Ти не купиш і хустину!

Подасися на чужину!

Ще земля не стала біла –

Чапля в вирій полетіла.

ШАРОВАРИ *О.Виженко*

Сховав козак у свої шаровари: Велику ложку

Кусень сала, Щоб їсти потрошку,

Торбу з пшоном, Ще й ковбаси

Діжу з вином, Кілець зо три,

П’ять гарбузів Люльку-Бурульку,

Сто кавунів, Тютюнець,

Два вози разом з волами, Гребінець…!

(Один з сіллю, От який молодець!

Другий з огірками)

У СЛОНА БОЛИТЬ Н ОГА *Г.Бойко*

У слона болить нога

Слон сьогодні шкутильга:

Гостював комар у нього,

Наступив йому на ногу.

МУРМУРНЯВСЬКА МОВА *Є.Саталкіна*

Я цікаву мову знаю “Няв” – це значить “хочу їсти”,

– А яку? – спитаєш ти. “Няв-няв-няв” – “іду гулять”.

Ту, що нею розмовляють “Мур” – “на ручки хочу сісти”.

В цілім світі всі коти. “Мур-мур-мур” – “лягаю спать”.

Не японська, не іспанська Щоб несли коти і киці

Мова дуже ця проста. Радість, затишок у дім,

Дуже гарна мурмурнявська Мурмурнявську мову вчити

Мова нашого кота. Треба змалку нам усім.

ХТО ЮРАСИКА ВКУСИВ *Я.Левич*

Проти сонечка квітник – – Ой! Ой! Ой! – біжить щосили –

Тут Юрась гуляти звик. Мамо! Квітка укусила.

Зазира у квітку кожну: Мама каже: “Укусити

– Чи тебе понюхать можна? Аж ніяк не можуть квіти”.

– Нюхай, нюхай, та гляди, – Хто ж тоді, – Юрась питає, –

Щоб не сталося біди,– Укусив мене? Не знаю.

Шелестить увесь квітник. Чи не можете, малята,

Раптом наш Юрась у крик. Ви Юрасеві сказати?