Елиме арнау

Қасқа тау, қалын түкті, асқар белім

Бабалар таумен тасын басқан жерім

Ащы көл, қара бұлақ, бес қарғай

Қандай әсем табиғаты көркем жерім

Тапсамда жер жаннатын саған жетпес

Сенде өткізген балалык шақ, естен кетпес.

Жидегі , булдіргені, қарақаты ай

Шіркін ай тандайымнан дәмі кетпес

Бабамыз арқа жаққа бет алыпты

Ағайын , туған жерін, Сырды тастап.

Амалдық аулиені пір қып ұстап

Келіпті ел қорғауға қолын бастап.

Бабамыз қол бастаған Кенже батыр

Көрсеткен қалмақтарга заман ақыр

Ресейге қалмақтарды қуып тығып

Жоңғардын сындырыпты сағын ақыр.

Қазақтын бір тал шашы туспесін деп,

Қалмаққа бір суйем жер кетпесін деп

Кеудесін оққа тосқан бабаларым

Артында ұрпақтарын бас иеміз

Өмірдің көбі кетіп азы қалды

Дәриянын суы кетіп, сазы қалды

Кешегі асыр салған жастық дәурен

Бұл кунде елес болып, назы қалды

Отіпті бір кездері сондай заман

Бұл кунде елім тыныш , халкым аман

Алланың жақсылыгы бола берсін

Сіздерге шын тілекпен Кәрім агаң.

Көкшетау суреті

Көкшетау жер жаннаты Арқадағы

Құмарым қанша көрсем тарқамады

Төсінде көкке өрлеген ну- қарағай

Етекте ақ қайыны жайқалады.

Бурабай көл, ұқсатамын толған айға

Еріксіз жетелейді терең ойға,

Әлсің әлсің сіркіреп ақ жаңбыры

Тұрады қуат беріп тұла бойға

Бисмилля деп бастайын сөздің басын

Айта алмай кете алмаспыз Жұмбақ тасын

Ішіне сан ғасырлық сырын бүгіп

Жаратқанға тұрғандай иіп басын

Оқ жетпес күзетіп тұр сонын бәрін

Ғарышпен хабарласып, төгіп нәрің

Ғажайып кереметті сипаттауға

Сөз таба алмай, қиналып тұр мына Кәрім.

Дүние қызыл түлкі, бұландаған

Кей уақыт алдына кеп, суандаған

Алдынан малын кетіп, бағын тайса

Алыстан жоның беріп, қыландаған.

Бұл дуние байлауы жоқ, фәни жалған

Ханнан да , қарадан да артта қалған

Алдына малын келіп, бағын жанса

Жалт етіп, қызыл түлкі қайта оралған

Білсекте бұл дүние жалғандығын

Талайға опа бермей, қалғандығын

Шыға алмай сол фәнидін арбауынан

Өтеміз мал мен мансап армандаумен.

Біз неге тіршілікте алысамыз

Жатпен де, жақынмен де жұлысамыз

Бір мезгіл нәпсімізге тыйым салып

Біз қашан шайтанменен алысамыз.

Өмір туралы толғау

Дүние қас қағым сәт, өтер- кетер

Өткізген бар ғұмырын болып бекер

Дүниенің байлығын жисандағы

Махшарда пайдасы жоқ келіп кетер

Дүниеге қайта келсем, қайта туып

Жүрмес ем бұрыңгыдай дүние қуып

Аллаға құлшылық қып, сауап жиып

Жүрер ем жүрегімді күнде жуып

Халайық , ардақтайық дінімізді

Тіршілікте жатпай тұрмай, ғылым ізде

«Ля илаха ил Аллах», деп деп жалбарынып

Кәлимәға келтірейік тілімізді

Туыспыз әл Масихтың, мұсылман боп

Бір Аллдан басқа ешбір, жаратқан жоқ

Мұсылман боп туғанға мақтанайық

Алланың құлы болып, Мұхаммедтің үмметі боп.

Соғыс жылдары

Атанып, жетім егіз соғыс жылдың

Ит фашист не істемедің, не қылмадың

Жарымай кисе киім, жесе тамақ

Халқымыз күнің кешті қайыршының

Әкеміз соғысыпты фашистермен

Сталинград сұрапыл майданыңда

Сол кеткеннен әкеміз оралған жоқ

Біз өстік басымыздан өткізіп қайғы мұнды

Жоқшылық сол бір жылдар жайлап кеткен.

Екі қолын жомар елдің байлап кеткен

Сиыр жегіп соқаға жер айдаған

Еңбегіне түк алмай, соры қайнаған.

Елде қалған қатын қалаш, бала шаға

Соғысқа аттанып жігіттермен үлкен аға

Солардың көпшілігі оралған жоқ

Жат жерде қалды – ау шіркін нелер сабаз, нелер дана

Адамы сол бір кездің мейірбанды

Бөлісіп жеуші еді ғой үзім нанды

Бір – бірінен жүгіріп шоқ алысып

Япыр – ай солардың бәрі иманды

Байлығы бұл жалғанның денсаулықпен бас амандық

Халқымызға көрсеткесің еш жамандық

Дініміз берік болып аспан ащық

Береке бірлікпенен ғұмыр кешсін

Мейірімді боп бір – біріне құшақ ашып.

Қазағым елім аман, ашық аспан

Неше бір ауыр жылдар өтті бастан

Елім – ай деп зарлаған

Сол бір заман

Тарих боп жазылды ғой және дастан

Бұл күнде өз тізгінің өз қолында

Жұмыла кірісейік ел болуға

Тарихтан тағлым алар уақыт жетті

Қазағым тізгініңді берік ұста

Бірімізді біріміз күн демейік

Бөлінгенді бөрі жер дегендейін

Ыңтымақ, бірлікпенен бір жүрейік

Алланың нұры жаусын халқымызға

Ешқандай дақ түспесін салтымызға

Ел басы нұсқап берген тура жолды

Уәзірлер берік болсын антымызға