Анашым

Әлемдегі ұлы адамдар - аналар,

Әрбір адам үлкен бақ деп бағалар.

Аналардың бөлек екен тұлғасы,

Ерек оның сөзі , әрі сұлбасы.

Күлімдейді жер дүниені жарық қып,

Сол күлкіңді бәлкім ,кейде ұрладым.

Жас шағыңды тағдырыммен тұмшалап,

Жанарыңнан ақ тамшыны ағыттым.

Келсем үйге тауым оңбай шағылып,

Қабағымнан сездің қайғы-мұңымды.

Жанарыма үнсіз қарап, соңымнан

Ашуды емес әрқашанда қызым-ау

Жүреніңе алшы дедің жылуды.

Қарайлайсың жолыма менің елеңдеп,

Тағдыр дертін өткеріп әлі шығар деп.

Ойлайтын да бәлкіи боларсың

Жеңіс туы жақын тұр, бірге жетем деп.

Жасқаншақтық бойында жоқ қызыңның,

Өзі тура, ісі біреу, сөзі өткір.

Қырсықтығы кейде саған көрсетер,

Еркелігі өзгелерден ерекше.

Үйреттің сен еңсеруге сынақты,

Қарсы тұрдың талай күнге тұманды.

Жүректегі мұзды жылу бердің ,

Еріттің.

Қайрат бердің

Сырғанаса тамшы жас.

Көңіліңнің тазалығы тамсантты,

Менде сендей тұлға болсам жақсы атты.

Еш арманым болмас еді ау өмірде.

Көрсе ертен екеумізді тең бәрі.

Ерке қызың есейді, енді тежелер,

Тұрмыс құрып , сәби тәтті  әкелер.

Немерелер аулаңда сенің жүгіріп,

Әжелердің әжесіне теңеумен,

Қуанышқа үйімізді көмкерер.