6.

Хто на д**е**реві над н**а**ми
– Т**у**ки-Т**у**ки-тук!
Прибив**а**є щось гвіздк**а**ми
– Т**у**ки-Т**у**ки-тук!

Напол**е**гливо прац**ю**є
– Т**у**ки-Т**у**ки-тук!
Хоч ніч**о**го й не майстр**у**є
– Т**у**ки-Т**у**ки-тук!

Р**о**бить він кор**и**сну спр**а**ву
– Т**у**ки-Т**у**ки-тук!
Ще й од**я**гнений яскр**а**во
– Т**у**ки-Т**у**ки-тук! .

7.

В**і**тер в г**а**ї не гул**я**є –

Вноч**і** спочив**а**є;

Прок**и**неться – тих**е**сенько

В осок**и** пит**а**є:

«Хто се, хто се по сім б**о**ці

Ч**е**ше кoс**у**? хто се?..

Хто се, хто се по тім б**о**ці

Рве на соб**і** к**о**си?..

Хто се, хто се?» – тих**е**сенько

Спит**а**є-пов**і**є

Та й задрім**а**, п**о**ки н**е**ба

Край зачервон**і**є.

*Тарас Шевченко – Утоплена (уривок)*

8.

Д**у**ми мої, д**у**ми мої,
Кв**і**ти мо**ї**, д**і**ти!
Вирост**а**в вас, догляд**а**в вас, –
Де ж мен**і** вас д**і**ти?
В Укра**ї**ну ід**і**ть, д**і**ти!
В н**а**шу Укра**ї**ну,
Попідт**и**нню, сирот**а**ми,

А я – тут заг**и**ну.
Там найд**е**те щ**и**ре с**е**рце
І сл**о**во ласк**а**ве,
Там найд**е**те щ**и**ру пр**а**вду,
А ще, м**о**же, й сл**а**ву...

*(Тарас Шевченко – уривок)*

9.

Сид**и**ть пр**я**ля та й пряд**е** –

сніг ід**е**-ід**е**-ід**е –**

н**и**тка рв**е**ться де-не-де, –

а вон**а** пряд**е** й пряд**е**.

Вже напр**я**ла хуртов**и**н

на ш**а**пки для верхов**и**н –

на сув**о**ї полотн**а** –

на зав**і**ску для вікн**а** –

на хуст**и**ну  й укрив**а**ло –

м**а**ло-м**а**ло-м**а**ло-м**а**ло –

сніг ід**е**-ід**е**-ід**е** –

а вон**а** пряд**е** й пряд**е**...

*(Ліна Костенко)*

10.

Ос**і**нній день, ос**і**нній день, ос**і**нній!

О с**и**ній день, о с**и**ній день, о с**и**ній!

Ос**а**нна **о**сені, о сум! Ос**а**нна.

Невж**е** це **о**сінь, **о**сінь, о! – та с**а**ма.

*(Ліна Костенко – уривок)*