**Твори, які брали участь у фіналі:**

**Піддубняк Надія**

учениця 9 класу

 Ямпільського ліцею

**Білогірського району**

Напевно, всі свій шлях життєвий

Бажають нині віднайти

І, не вагаючись даремно,

До мрії із натхненням йти.

Дорога кличе, не чекає,

І поворотів досхочу.

Я так задумуюсь старанно:

Куди ж я власне поверну?

Професій безліч: лікар, повар,

Пілот сміливий, інженер…

У світі все не випадково,

Прямою швидко не підеш

Проте моєму серцю мила

Лише картинка на стіні:

Багряна осінь жовтокрила,

Яка заснула на листі.

Малюю я … і уявляю

Усе чудове й чарівне,

Творю я казку й добре знаю,

Що казка ця на полотні живе.

Взлітаю в небо, мрію з пензлем

І фарбами витворюю дива.

Малюю світ я цей чарівний,

 Щоб мрії всі мої збува.

Художником я мрію стати

І свою думку донести:

Прекрасне я і всі, звичайно,

Повинні люди віднайти.

І бачити не просто сонце,

Весняний ліс чи води гір,

А землю цю величну та казкову,

Що сяє безліччю барвистих кольорів!

Роки проходять, час минає

Мета у серці не згора.

І я ще й досі намагаюсь стати художником -

Ця мрія із дитинства дуже дорога.

Я буду наполегливо трудитись,

 щоб у майбутньому дійти до перемог.

Я впевнена: професія моєї мрії

Знайде мене навіть попри тисячі думок.

 **Мозжухін Роман**

 учень 9 класу

Дашковецького НВК

 «середня загальноосвітня школа І-ІІІ

 ступенів ліцей»

**Віньковецький район**

Є професій у світі багато,

Є багато талантів і мрій.

Дуже часто гадаю, ким стати,

Та душа лиш належить одній.

Чув про неї я дуже багато,

З Інтернета черпаю знання.
Навіть склав я для неї присвяту,
Це професія — мрія моя.

Я не буду багато казати
Та озвучувать плани свої.
Скажу коротко, лікарем стати -
Це єдина мета у житті.

 **Какалов Володимир**

 учень 11 класу

Бедриковецької ЗОШ І-ІІІ ст.

 **Городоцького району**

**Професія моєї душі…**

Дитинство каже: «Вже мені пора…

Ти юність зустрічай, мій друже!»

А юність мрій наповнена сповна:

Дорослим хочу бути дуже-дуже.

Успішним мрію стати у житті…

Непросто це - та перешкоди не страшні.

Люблю свій край, люблю я Україну!

Я за кордон добра шукати не поїду.

Я мрію лікувати всіх людей,

Щоб хворих не було серед дітей.

Я вірю, що війна минеться

І в Україну спокій повернеться.

От мій сусід героєм став!

На Сході мужньо воював.

Професії військового: «Хвала!»,

Бо найдорожче бережуть – життя…

Художником товариш мріє стати -

Красу життя він любить малювати.

З дитинства свій талант він розвиває,

В картини душу повністю вкладає.

У місті брат будинки зводить,

Яке добро він людям робить.

Усі про власний мріють дім –

Усе життя прожити в нім.

Сестра моя вже педагог –

Того хотів, мабуть, сам Бог.

Знання й уміння віддає,

Щоб були всі розумні ми.

А батько каже: «Село не залишай!

Зерном добірним землю засівай.

Нехай пшеницею колосяться поля,

Щоби врожайними були жнива».

Я розгубився: «То куди іти?

Які обрати у житті шляхи?»

Тут мати: «Прислухайся до серця, сину.

Не схиб - і вірно обери стежину!»

**Борисюк Крістіна**

 учениця 10 класу

 Деражнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3

 імені Героя України Івана Зубкова

 **Деражнянського району**

Кажуть психологом легко бути,

Коли ти може усім допомогти.

І великої шани собі здобути,

Коли про все подбати зумієш ти.

Але чи дійсно воно все так і є?

Невже у психологів проблеми теж є?

Коли ти приходиш додому і знову,

Все шкереберть ще раз іде.

Психологи не вирішують сучасні проблеми,

Але ж підказкою слугують уже

Він допоможе, порадить, почує,

І дасть зрозуміти самого себе.

Він у біді, депресії, горі -

Не відвернеться від тебе ніколи уже.

Завжди люби, цінуй і живи - ось,

Що скаже він - головне.

Ти думаєш, що проблем у нього нема,

А сам він щодня бореться з ними

Але при цьому тобі помага,

А вдячність то від тебе яка?

Він лікар, пожежник чи рятівник,

Коли треба він всюди й завжди.

Як у біду той чи інший потрапить,

Він духом упасти йому не дає.

Сьогодні чи завтра, в наступну неділю,

Ти будь-коли зможеш звернутись туди,

Де не обмануть, поможуть, врятують

І від біди й самого себе.

Отже, професія ця нелегка і тактична,

І не кожному вона підійде.

Але хто прийняв цей тягар на плечі -

Той нікого і ніде не підведе.

**Вапняр Даша Василівна**

учениця 11 класу

Маківського НВК

«ЗОШ І-ІІI ступенів, колегіум»

**Дунаєвецький район**

**Фармація – суспільства надбання**

В житті нелегко обирати фах…

Чотири тисячі на світі є професій.

Та душу хай не огортає жах –

Із них одну обрати треба чесно.

Ну а обрати треба саме ту,

Яка б приносила вдоволення від праці

І наближала би життя мету

Без оплесків, захоплення й овацій.

З-поміж предметів, що вивчаємо, шкільних

Я біологію та хімію шаную.

Щодня цікаво поринати в них,

Тому із ними я весь час працюю.

Себе в дитинстві, пам’ятаю я,

Все лікарем постійно уявляла.

Чи то ляльки, чи то моя сім’я –

Я подумки усіх їх лікувала.

Здоровим бути – суть усіх основ!

Тож не дарма в усіх країнах люди,

Як чхнеш, то кажуть зразу: «Будь здоров!»

А це – найкращий засіб від застуди.

Працюючи за покликом душі,

Не довіряючи порадникам і суддям,

Ти в епіцентрі, хоч і на межі,

Зате приносиш користь іншим людям.

За актуальністю та користю в наш час

Професія важлива фармацевта.

Нажаль, багато хворих серед нас,

І з кожним роком їх ростуть проценти.

Фармація між найдавніших сфер

Діяльності людської посідає

Почесне місце, мабуть, дотепер,

Бо значення неоціненне має.

«Фармакі» - древньогрецьке поняття,

Що означає «зцілює» буквально.

Тому фармація – наука для життя,

Життя без болю, що цілком реально.

Сьогодні я вивчаю вже саму

Систему складу та вживання препаратів.

Вони складні, об’ємні, а тому

Роботи буде з ними ще багато.

А ще в житті у мене є момент:

Трапляється, в аптеку зазираю,

Слідкую, як працює фармацевт,

Клієнтам у біді допомагає.

Рекламу ліків дивлюсь по ТБ,

Всю інформацію збираю та фільтрую

Про заклади навчальні, і себе

До вступу наполегливо готую.

Я знаю, це такий нелегкий шлях –

В медичному навчатись «універі»,

Та все ж я мрію вчитись в Чернівцях

І стати медиком не тільки на папері!

Найбільша перспектива у житті –

У скруті людям всім допомагати.

І відшукати ліки саме ті,

 Щоби могли здоров’я повертати!

Тому без фармацевта, як без рук –

Він без вагання вирішить питання,

Яка причина всіх тілесних мук,

Тому він є інстанція остання.

Отож, зростає значимість аптек:

Вони – здоров’я всіх на світі націй.

Ти проживеш без фільмотек чи дискотек,

Але не обійдешся без фармацій!

**Резніков Іван**

 учень 9 класу

М’якотівської ЗОШ І-ІІІ ст.

 **Ізяславського р-ну**

Багато є професій в світі

Це знають всі: дорослі й діти.

Та вибрати таку я мушу,

Яка мені запала в душу.

Я хочу в школі працювати,

Розумному дітей навчати.

У їхніх творах і віршах

За обрій мандрувати.

З дитинства мрію я про школу -

Цьому не зраджу я ніколи.

Дитячу радість, щирий сміх

Скажу вам: «Не любити гріх!»

Дивитись, як зростають діти,

І їхнім успіхам радіти.

Здійснити не одну надію

У цій професії я мрію.

Я з дитинства мрію про професію вчителя. Мені здається, що це найкраща в світі професія. Учитель несе людям не тільки знання, він несе ще доброту, правду і людяність.

Учитель, мені здається, бачить людей наскрізь. Люди цієї професії оцінюють відразу, хто чого вартий. Це тому, що вони працюють із людьми усе своє життя і можуть по одному слову здогадатися, хто стоїть перед ними. Учителі – дуже принципові люди. Вони повинні жити так, як навчають, відкрито і чесно, адже на них дивляться всі. Вони є взірцем для нас.

Ми всі отримуємо «путівку в життя» від них. Від учителя залежить дуже багато в майбутньому їх учнів. Вони своїм прикладом, своїми принципами, своїм життям показують, як жити. Жаль, лише, що розуміємо ми це коли стаємо старшокласниками.

Але учитель – це не тільки відповідальна, але й дуже нервова робота. Скільки терпіння і такту треба мати, щоб примусити юних непослухів слухати себе, щоб у їх головах відклалось уявлення про предмет! Мій тато теж учитель, і про його працю я знаю не з чужих слів. І хоча зараз він не працює вчителем, та його вчинки говорять самі за себе, адже в душі він завжди буде вчителем.

Мене не лякає відповідальність професії, численні конспекти, наради, і маленька зарплатня. Тому після закінчення школи я буду вступати до університету. Я впевнений, що моя мрія здійсниться. Вчитель – це покликання, це стан душі.

**Горбатюк Альона**

учениця 11 класу
 Митинецької І-ІІІ ступенів **Красилівського району**

У прозі і поезії

Про очі написали

Багато слів прекрасних

Про дивне сяйво склали.

«Очі сині та сині дала мати дівчині,

Ой очі, очі, очі дівочі,

Хто в них задивиться,

Сонця не схоче». [7]

«Чом твої очі сяють тим чаром,

Що то запалює серце пожаром». [9]

«По стежині дівча ішло

Тепле літо в очах цвіло». [2]

«Твої зелені очі так дивляться на мене,

Що цілий світ навколо став ніжно-зеленим». [1]

«А все карі очі, коли б я їх мав,

За ті карі очі душу б я віддав». [4]

«Мила моя, люба моя,

Квіте ясен- цвіт,

Я несу в очах для тебе

Весь блакитний світ». [3]

«Чорнії брови, карії очі

Темні, як нічка, ясні, як день…»[8]

«За тобою завжди будуть мандрувати
Очі материнські і білява хата». [5]

Та іноді буває –

Людина зір втрачає,

Їй лікар-офтальмолог

Мерщій допомагає.

Я мріяла ще змалку

Як окулістом стати,

Очей усі хвороби

Успішно лікувати.

Вступлю до інституту,

Навчатимусь сумлінно,

Очей хвороби різні

Я вивчу на відмінно.

Коли здійсниться мрія,

Аж серденько зомліє,

Я стану лікувати,

Зір людям повертати.

Сліпі – люди нещасні,

Життя без зору гасне,

А лікар-офтальмолог,

Що зір їй повертає,

Нещасну цю людину,

Неначе воскрешає.

Хай сяють ясні очі,

Як зорі серед ночі.

«Ця справа, — кажуть люди, —

Є гідна Прометея,

Щоб очі у людини

Засяяли зорею».

**Список використаних джерел:**

1. Вакарчук С. «Зелені очі» .
2. Діденко В. «По стежині дівча йшло».
3. Івасюк В. «Я піду в далекі гори».
4. Петренко М. «Взяв би я бандуру».
5. Симоненко В. «Лебеді материнства».
6. Симоненко В. «У маленьких очах відбивається світ»
7. Українська народна пісня «Очі сині та сині дала мати дівчині».
8. Українська народна пісня «Чорнії брови, карії очі».
9. Франко І. «Ой ти, дівчино, з горіха зерня».

**Кучер Софія**

учениця 9 класу

Новоушицької ЗОШ

І-ІІІ ступенів №2

**Новоушицький район**

**Мрія дитинства**

Вихователем мрію я бути

З самого раннього малечку,

Щоб радість і щастя відчути

Тих, хто всміхається сонечку.

Та коли я була ще дитина

І мати мене у садочок водила,

Тоді говорити добре не вміла,

Проте слухалась і все розуміла.

Чого серце моє так сильно бажає,

Що турбує мене і постійно болить.

Та лише вихователька, напевно, знає,

Як у всьому мені підсобить.

Немає тут ні тата, ні мами,

Ні сестри, ані брата, нікого немає.

Тільки ти, наша люба, усюди з нами,

І як тобі важко, ніхто й не уявляє.

Ти мене до себе міцно пригортаєш,

Голубиш, цілуєш, життю навчаєш.

Дитинство моє ти щасливе формуєш,

На світле майбутнє мене налаштуєш.

Вірю і знаю, що ти розумієш,

Разом зі мною ти завжди радієш,

Сльозинки мої ти щоденно збираєш,

У ліжечко спати мене вкладаєш.

Ковдрою тепленькою мене вкриваєш,

Обідом смачненьким завжди пригощаєш,

З батьками додому на ніч відправляєш,

А зранку знову мене зустрічаєш.

Голосочком тоненьким «Добрий ранок» скажу,

У відповідь посмішку щиру та теплу побачу,

Кроки дрібненькі несміло покажу,

Любов та увагу притягну на додачу.

Ти навчила слово «мама» писати,

Сонце жовтим на папері малювати,

Друзів вірних на життя обирати

Та знання в любові здобувати.

Твою працю невтомну дуже ціную,

Лагідні руки безмежно цілую.

А як виросту, всіх неодмінно здивую,

Вихователем стану й кар’єру збудую.

Мої почуття ти всім серцем відчуєш,

Як порадами мудрими життя ти гартуєш.

Коли важко мені, ти сумуєш,

Завжди уважно за мною пильнуєш.

Бо я ще не зовсім спіла зернина,

На дні знаходжусь, як морська перлина.

Як на сонці сяє із роси краплина,

Так для вас я просто маленька дитина.

**Столяр Марія**

учениця 11 класу

 Славутської ЗОШ

І-ІІІ ступенів № 6

**м. Славути**

**Здійснення бажання**

Тані, Олі, Свєти, Раї,

Скільки нас є, хто ж це знає?

Таня – вчитель, Оля- пекар,

Свєта – лікар, Рая – аптекар.

Професій світ такий великий,

Що в ньому можна загубитись!

Знайти свій шлях один-єдиний

Потрібно добре потрудитись.

З роками змінювались плани,

Мінялись смак та інтереси.

Шукала довго я стежини,

Якими йтиму до професій…

Живу в епоху Інтернету!

В епоху змін пріоритету

І мрію студію створити,

Графічним веб-дизайном «жити».

Щоб фахівцем хорошим стати,

Комп’ютер необхідно знати.

Програми Adobe, Photoshop,

Exel, Word, Windows, Tracker Op…

Без фотошопу, як відомо,

Не виробиш художній смак.

Тому його потрібно мати,

Щоб інтерфейси проектувати.

Основи сайтобудування

Для веб-дизайну – не останнє.

Щоб веб- сторінку нам створити,

То з ІКТ слід подружитись.

Тож нині часу я не гаю,

Історію мистецтв вивчаю,

Малюю, креслю, «чатю», «спамлю»,

Бо ж так багато знати маю!

Як кажуть люди, без діяння

Немає здійснення бажання!

**Марковська Катерина**

 учениця 11 класу

 Григорівської ЗОШ І – ІІІ ступенів

 **Старокостянтинівського району**

**Омріяна професія**

Є на світі професій багато.

Всі потрібні й корисні нараз.

Та найкраща професія – лікар,

Що рятує життя повсякчас.

 Та лікарем не кожен може стати,

 Не кожен зможе лікувать.

 Чи вдень, чи в ніч, чи в спеку, а чи в холод,

 Йти хворому допомагать.

Людина в «білому халаті»,

Професія і справді не легка,

Неначе ангел біль відводить,

Рятує душу й тіло зігріва.

 Він допоможе серцю в грудях битись,

 Й життю новому народитись.

 І від біди він захищає,

 На допомогу завше поспішає.

Щоб здоров'я усім дарувати,

Я хочу також лікарем стати.

Для цього вчитись старанно я буду,

Й професію омріяну здобуду.

**Савіна Анастасія Олегівна**

 учениця 9 класу

Бережанської загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів

Чорноострівської селищної ради

**Хмельницький район**

 **ПЕКАР**

Ще місто спить … І сонце ще дрімає…

А місяць – жартівник запалює зірки…

Лиш пекар на роботу поспішає,

Щоб встигнути почесну місію здійснить!

Чистий халат. Хустинка. Рукавички.

Мука і дріжджі. Хлюп водички.

Сіль до смаку. Трішечки любові…

Все! Тісто сходить. Вже й буханці готові!

Ожив весь цех: гудуть машини, метушаться люди –

Тепло і щирість тут панують всюди!

Ще лише мить й духмяна благодать

Заповнить все довкола, буде панувать!

Одразу всі про втому забувають,

Радіють, хліб святий з печі виймають,

Іще гарячий, із скоринкою хрумкою,

Вкладають, вантажать, відправляють.

Розпочинається справжня чудасія,

Хлібна магія, диво чарівне:

З усіх усюд біжать, приходять люди,

Щоб хліб купить і запах той вдихнуть.

Несуть додому, хтось, може, на роботу,

А хліб чарівно пахне, вабить нюх,

П’янить і, нібито, благає, просить:

«Ну, відломи шматочок, спробуй відкусить!»

І кожен, я впевнена, не раз піддавсь спокусі,

Не втримався і в сумку чи пакет заліз,

І відламав… Чи відкусив одразу…

Й відчув той аромат, той ніжний смак… До сліз…

Зі мною часто так траплялось,

Коли вранці я біжу по хліб,

То хоч шматочок, скибку чи окраєць

Я мушу з’їсти, це, як оберіг!

То ж, коли я стану обирати

Дорогу у дорослому житті,

Не буду довго думати-гадати –

Лиш пекарем себе я бачу в майбутті!

І хочу я звернутись до людей,

Які щодня невтомно і натхненно

Приносять в кожен дім добро:

«Хвала рукам, що пахнуть хлібом»

**Кушнір Ганна**

учениця 9 класу

 Вишнівчицької ЗОШ І-ІІІ

**Чемеровецького району**

Мріє в небі птах літати,

Риба-у воді пірнати,

А люди мріють і дорослі і малі

Лише добро творити на землі

Хай летить у небо мрія-

Працю до душі приймати.

Час спливе і час настане

Шлях в житті свій обирати.

Одні беруть до рук перо,

Другі сідають за кермо.

Дарує людям хтось пісні,

Оркестр лунає в далині.

А я скажу вам так завзято,

Що фермером я мрію стати.

І не боюсь я працювати,

Бо землю полюбила я від тата

Хоч заблищить чоло від поту,

А фермером я мушу стати.

У мріях вийти ранком в поле,

Оглянути усе довкола:

Ген там вирує колоситься,

Густа, злотистая пшениця.

А потім-гайда у садок,

А ще чека город і ферма.

Усе встига й без нагород,

Працює вправно кожен фермер.

Ще мрія із дитячих літ,

Несе в майбутнє мій політ.

Щоб мати трактори сучасні,

Ну, і комбайни першокласні.

На землі вправно господарювати,

І щедро всіх людей нагодувати.

Нестала б у житті я ким,

Усі професії для нас важливі.

Трудитись треба й пам’ятати всім,

Що руки золоті це справжнє диво.

**Пруська Ольга**

 учениця І курсу

 (10 клас) ліцею Шепетівського навчально-

виховного комплексу № 3

**Шепетівський район**

**Бухгалтерія - це диво!**

Є багато в нас професій,

Bсі корисні і складні,

Tа потрібно обирати

За покликанням душі.

Я для себе знаю твердо,

Ким я стану у житті.

Бухгалтерії натхнення

Буду мати день при дні.

Цифри, звіти, податкові,

«Один ес» і видаткові…

Bсім бухгалтерам відомо:

Має силу кожне слово.

Ця професія важлива

Знає кожен фахівець.

Бухгалтерія - це диво,

Електронний гаманець!

Bсі доходи і витрати

Підрахує без проблем,

Спрогнозує всі податки,

Запровадить безліч схем.

Bcі професії важливі

І потрібні нам щодня.

Обирай свою ти серцем,

Бо вона на все життя!

**Бонюк Каріна**

учениця 9- Б класу

Нетішинського навчально-виховного комплексу

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів та ліцей»

**м. Нетішин**

**Професія моєї душі.**

На світі безліч професій є.

Що із цього саме твоє?

Лікар, бухгалтер, вчитель, поштар...

Професія — це від Бога дар!

Можливо, циркач - людей розважати?

Чи може співак - на сцені співати?

Яка робота манить тебе?

Обдумай і прояви себе!

Актрисою хотіла б стати я.

Хоче так цього душа моя

На сцені, в тетрі роль якусь грати

Глядачів  у залі грою дивувати!

Оплески лунають зі всіх сторін

Біжать прихильники навздогін.

Звучить, ніби мріі малої дитини,

Та всі ми діти якоїсь хвилини!

Зніматися в фільмах хочу постійно,

Червоною доріжкою пройтися граційно!

Спалахи камер, щоб очі з‘їдали,

Жінки, щоб знайшли в мені ідеали!

А ,може, я все ж хочу бути банкіром?..

Суми великі рахувати, приміром.

Сидиш так гордо десь в кабінеті,

Шукаєш часто щось в інтернеті.

О, журналіст дуже класна робота

Новини вести мені зараз охота!

Інформацію з різних джерел збираєш

Чи cидиш з мікрофоном, погоду читаєш.

Вчителем бути теж непогано

Кажеш всім дітям: «Вчіться старанно!»

Пишеш на дошці розумні слова

Та ,напевно, потім болить голова!

Може, стати відомим поетом?

Писати вірші, поеми, памфлети...

Мудрі речі у тексті прославляти,

Поради в творах хороші давати.

Безліч професій на світі є.

Що із цього саме твоє?

Що найбільше до душі припало?

Яка професія серце торкала?

Займайся, людино, тим, чого хочеш!

І в щасливе майбутнє вдало ускочеш!

**Кащена Каріна Володимирівна**

учениця 11 класу Війтовецької ЗОШ

І-ІІІ ступенів

**Волочиський район**

Що робиш?»

«Співаю!»

Все ясно, без слів.

Не треба пояснень,

Ліричних віршів.

Не кожен співає,

І ще й цим живе.

Бо музика в серці,

І з нею, ти – все.

Ти станеш росою,

Сльозою в очах.

Краплиною в морі,

Туманом в лісах.

Професія – сцена,

А сцена – життя!

Ти вийди, вклонися,

Побудь до кінця!

Там безліч облич,

І щирі серця.

Для них я співаю,

Це – моє буття.

Мені завжди страшно,

І руки тремтять,

Та перші акорди –

Й слова вмить летять.

Тут не потрібно кричати,

Й горланити теж.

Тут потрібно співати,

І жити без меж.

Це пісня – про море,

Або ж про кохання.

Можливо, це слово,

Сказане в останнє.

Це все проживу,

Показати теж зможу.

Бо музика в серці,

Вона – допоможе.

**Савчук Катерина**

учениця 11 – А класу

Хмельницького ліцею №15

 імені Олександра Співачука

**м. Хмельницький**

Лікар – моє призначення

Лікар – професія від Бога,

Любові й віри в одужання дорога.

Світ страху, ризику і болю

Життя у пошуку, що посилає доля…

Повірити в себе, і в силу свою,

Впізнати хворобу, хворому допомогти,

Вміти любити життя

І вірити в світле майбуття…

Тож мрія моя – лікарем стати,

Хочу я людей з любов'ю лікувати!

Хочу їх від болю рятувати,

Рани рвані, переломи бинтувати.

Хочу, щоб люди знову вірили в диво!

Не шукали, де безкоштовно, де справедливо.

Хочу, щоб вірили людям у білих халатах,

Хочу, щоб знали, що затишно й добре у теплих палатах.

Хочу, щоб люди, як і колись, так і нині,

Вірили лікарям, нашій усій медицині.

Щоб не займались самолікуванням,

А приходили до лікаря у чисті палати.

Професія лікаря мене давно поманила,

Мов зірка ясна мене просвітила…

Бо не хочу я, щоб люди вмирали,

Від хвороби, від того, що ліків не знали…

Хочу я людей лікувати,

Хочу їм серцем допомагати.

Хочу, щоб і в нашій країні,

Кричали: «Браво, медицині!!!»

У часі, коли поранених багато,

Коли каліками на все життя стають молоді…

Я хочу їх на ноги підіймати,

І вірити в них, в їхню мрію в житті.

Я буду навчатись старанно,

Праці відомих вчених повчу…

І вірю, що не пройде марно,

Знання, що у книгах я віднайду!

Себе я віддам пацієнту сповна,

І серце, і душу свою по частині

І вірю, що буде праця моя

На славу моїй рідній країні…

Я з ним розділю його болі,

Першим повірю, що одужає він!

Я віддам себе повністю долі

І буду чарівником його мрій…

Хочу працю свою присвятити країні,

Хочу прославляти її,

Хочу, щоб довіра нашій медицині

Зростала в країні моїй…

Адже лікар – це порятунок,

Той, кому довіряєш життя,

Лікар - то долі подарунок,

Що вилікує, і проведе у світле майбуття…

Нехай від нині, лікарі,

Стануть вірні країні своїй!

Нехай не стоять гроші між нами,

Щоб ми пишались нашими лікарями!

Вірю, настане той час,

Коли лікар привітно зустрічатиме нас!

З посмішкою огляне і надихне

І з легкістю й щирістю вилікує і вас, і мене!

Вірю у кращі зміни,

Що чекають на нас,

У рамках нашої країни!

Вірю, настане такий час!

**Янчук Маріна**

учениця 9 класу

Приворотської ЗОШ І-ІІІ ступенів

**Кам’янець Подільського району**

Професій в світі є багато –

Є «непрестижні», є «круті»,

Якісь оспівані крилато,

Якісь існують в забутті

Мені ще змалку до вподоби

Та, яку мають вже батьки –

Із споконвіку хлібороби:

Її продовжу залюбки.

Тож агрономом мрію стати,

Щоб хліб й до хліба на столі

Працею завжди здобувати

І слід лишити на землі:

Отой, що в житі колоситься,

На щедрій ниві проросте,

Яким сердечко звеселиться

Й душа духмяно зацвіте,

Бо що іще людині треба,

Коли квітує на землі

Під куполом блакині неба

Врожай у сонячнім теплі,

Коли пшениця колоситься,

Соняшник золотом сія

І піснею беззвучно ллється

Блаженство Боже на поля.

Але, щоб нивонька зробила,

На ній потрібно працювати,

А щоб дива вона творила,

Ой як багато треба знати.

Щоб не нашкодити природі,

Її плекати, вберегти,

Радіти плоду – нагороді,

Знати, уміти і могти.

Тож мрію впевнено плекаю,

Прагну її колись здійснити,

Стежиноньку свою шукаю,

Якою буду дорожити.

Бо приклад гідний уже маю –

Батьків чудових, працьовитих,

Зернинки досвіду збираю

У митях, ними пережитих.

Отож, душею відчуваю –

Мені зі стежки не звернути:

Кращої в світі, твердо знаю,

Немає і не може бути!..

 **Христик Мар’яна**

учениця 11- А класу,

вихованка Летичівського ЦТДЮ,

гурток «Юнкор»

**смт. Летичів**

Я інколи боюся себе запитати,

Ким в житті я хочу стати?

Я не філософ, я іще дитина,

Та все ж, яка моя стежина?

Професій безліч - не злічити:

Чи лікувати, чи садити, чи поваром борщі варити,

Чи шити, креслити, свердлити.

Де не робити - там робити.

Я хочу описати у вірші,

Яка професія найближча до душі.

Усі важливі безперечно.

Тут сперечатись недоречно.

Та лиш одна є матір'ю усіх.

Із неї починається кар'єрний біг.

Так! Ми народжуємось - чистий лист,

А хто нам привива любов та хист?

Звичайно, це батьки й учителі,

Вони найважливіші на землі.

Це не проста собі робота,

Безмежна доброта й турбота.

Насправді, це прекрасне почуття,

Дарувати іншим частинку життя.

От як хірургу треба правильно пришити,

То так учитель має прищепити

Усе найкраще, що дано від Бога

І показати, де яка дорога.

Ні! Це не просто читати у класі,

Ставити двійки в щоденники наші.

А й саджати у душах сонячний цвіт,

Мов пташат відправляти у перший політ.

Тут потрібна безкрайня терпінню сила,

Щоб не обламати дитині крила.

Знайти підхід до кожного серця,

Лишень в любові воно відімкнеться.

В університеті навчають одну програму,

Предмет та методику викладу саме.

А все інше, певно, дає сам Творець:

Оті ключики до дитячих сердець.

Без цього дитячого програміста

Не було би жодного спеціаліста:

Архітектора, лікаря, повара, швачки,

Продавця, пожежника та навіть прачки.

Він показує, яка професійна дорога.

А сам учитель? То частинка бога.

Я знаю, це пекельна праця,

Та я вірю, що з часом усе воздасться.

Я вклоняюсь низько своїм вчителям,

Що є гарним прикладом юним серцям.

**Гуменна Ангеліна**

учениця 9 класу Мшанецької НВК

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів,

 дошкільний навчальний заклад»

**Старосинявський район**

Моя майбутня професія

Професій в світі є багато,

Усіх їх не перелічить.

Хтось обира, що радить тато,

Хтось слуха, що матуся вчить.

Хтось обирає самостійно,

Бо вже омріяв собі шлях.

А хтось порад пита постійно,

Бо сам не вибере ніяк.

Професій світ цікавий дуже,

Різноманітний він такий.

Ти хочеш вибрать путь, свій друже?

Знай, вибір буде не простий!

Когось приваблює наука,

Комусь же до вподоби спорт.

Комусь кулінарія – мука.

Хтось залюбки готує торт.

Хтось вчить дітей, а хтось танцює,

Хтось – хлібороб, хтось перукар.

Хтось будівельник, хтось людей лікує,

Хтось слюсар, хтось співочий має дар.

Чабан пасе овець отари,

Квитки перевіряє контролер.

Літає льотчик поза хмари,

Маніпулює кулями циркач-жонглер.

Я журналістом мрію стати,

Та, щоб збулася мрія ця,

Навчатись треба ще багато,

І йти сміливо до кінця.

Професія мені ця цікава,

Це зустрічі, розмови, інтерв’ю…

Я думаю, що це важлива справа,

Знайти в житті стежиноньку свою.

Робота непроста у журналіста,

Важливо встигнуть у потрібну мить,

Взять інтерв’ю в судді чи в футболіста.

І цінну інформацію «зловить».

Важливі всім новини політичні:

Про економіку і валовий дохід,

Бо є цікавими для вісх питання звичні,

Про курс валют і про музичних хіт.

Новини сповістити про погоду,

Про моди світ, про «Gucci» і «Chanel».

І про дівчат, привабливих на вроду,

Курорти «Буковель» і «Куршавель».

Та поклик їх душі такий, одначе,

Збирать новини і нести у світ,

Буває серце і щемить, і плаче,

Та не спинить уже душі політ…

Які новини на передовій?

Чи тиша там, чи постріли лунають?

І як минув для нас останній бій,-

Про все вони відверто сповіщають.

Я щиро прагну досягти мети:

Поповнити когорту журналістів.

До мрії буду впевнено іти,

Щоб долучитись до спеціалістів.

Я думаю, робота має бути

Не та, що лиш примножує дохід,

А до душі, про інше слід забути,

Й лишити по собі вагомий слід.

**Євсєєв Юрій**

учень 11 класу

Кам’янець-Подільської

загальноосвітньої школи

I-III ступенів № 10

**м. Кам’янець Подільський**

 **Вибір професії**

Зібралась родина і стала гадати:

* Чи вирішив, синку, ким хочеш ти стати?
* Багато професій усяких я знаю,

Та ким мені стати ще досі вагаюсь...

А може, я стану хорошим актором

Або диригентом великого хору?

-Ні, - каже матуся, - артистів доволі,

 їх вже розвелося, як учнів у школі!

Тобі не пробитися, сину, на сцену –

Життя закулісне ... там конкурс, дитино.

* То, може, я спробую вірші писати,

А може, пейзажі буду малювати?..

* Ні, - каже бабуся, - митці - це взірці,

Чи зможеш попереду бути в житті?

* То, може, я буду людей лікувати,

Дітей географії в школі навчати?..

А може, я буду водить кораблі,

Щоб зорі у небі зустріти малі...

А може, а може, здобуду освіту,

Щоб більше побачити білого світу!

Щоб офіс, комп’ютер, щоб крісло зручне,

Щоб затишно, тепло, щоб було усе!

А хто ж буде сіять, житло будувати,

Трамваї водити, пожежі долати,

Варитиме сталь хто? Хто хліб нам пекти?

Хто буде солдатом, щоб мир берегти?!

Та ким би не став я, я знаю, напевно,

Людиною бути - це дуже приємно!

Приносити користь рідній землі

І працею славити ім’я її.

Бо «сродная праця» - це поклик душі,

Це щастя приносити радість усім:

Я вирішив, мамо, я знаю, бабусю,

Я хочу, я буду, з шляху не зіб’юся!

Не манять мене «закордон» і моря –

Вкраїна - миліша мені сторона,

Її над усе я у світі люблю,

Тут долю зустріну, тут щастя

у праці знайду!

**Мельник Петро Петрович**

учень 11 класу Шибенської ЗОШ

І-ІІІ ступенів

**Теофіпольський район**

Як швидко проминув той час,

Як в школу по науку

Мене вели у перший клас

Мої батьки за руку.

І ось, здобувши ці знання,

Клас випускний у мене.

«Яку ж професію обрати?»-

Запитую я в себе.

Яку ж професію обрати,

Щоб людям прислужить

І щоб батьки і вчителі,

 Мною могли гордитись.

Люблю я шахи і футбол,

І про зірки читати,

А ще в оркестр духовий

Ходжу в селі я грати.

 Усе це добре, та мені

 Хочеться більше знати.

 І саме в цьому став мені

Комп’ютер помагати.

Про різні терміни й значки,

Й іноземні мови,

 Про всі народи і світи,

 Про винаходи нові.

У 21 вік новий –

 Комп’ютери усюди:

В лікарні, в школи, в дитсадки…

До них привикли люди.

Я хочу програмістом стать,

Писать нові програми.

І поділитись з вами.

Бо Інтернет тепер у нас,

Майже, у кожній хаті,

Щоб люди були у наш час,

 Всі на знання багаті.

**Пучок Юлія**

учениця 11 класу Москалівської ЗОШ

І-ІІІ ступенів

**Ярмолинецький район**

Я довго думала ким бути,

Щоб краще світ зробити і себе,

І аж сьогодні довелось мені збагнути

Хто у собі цю місію несе.

Слово психолога – то цілюща сила

Не рветься нитка допомоги ні на мить,

Любов і компетентність розкриває крила,

Мов світлий ангел до дитячих душ летить.

« Допомагаючи іншому піднятися на гору,

Ви самі наближаєтесь до вершин»,-

Так зауважив Шварцкопф Норман,

А це є важливо для людини.

Таке покликання найдивовижніше у світі,

Психолог – один із скульптор, що створює людину.

Кожна дитина, учень – це особистість,

Як же цікаво відвідати психолога годину.

Ця місія – вище інтересу,

Як хороше вселяти віру в себе!

Це надавати допомогу у подоланні стресу,

Вчити цінувати те, що людині треба.

І про здоров’я як подбати,

І про найважливіше в світі,

Психолог все вміє доступно розказати

На консультації чи в психологічній просвіті.

Як подолати комп’ютерну залежність,

Підготуватися вдало до ЗНО,

Як посилити увагу, обережність,

В скриньку психолога – і, відповідь дано.

Допомагають, вистеляють дороги

У спілкуванні, у дружбі,

Психологи, мов душу заглядають,

Я хочу теж в психологічну службу.

Рекомендації давати вчителям, батькам,

Проводити співбесіди, анкетування,

Знати що таке ПМПК

І стилі батьківського виховання…

« …є тисячі доріг, мільйон стежинок.

Є тисячі ланів, але один лиш мій…»

Я осягнула слово Симоненка!

Професія психолога в душі моїй!