**شعر شماره یک**

بلندترین شب کدومه
شبی که به یاد می‌مونه
شب قشنگ یلدا
شب بلند یلدا
در این شب سرد و قشنگ
با میوه‌های رنگارنگ
سیب و انار و هندونه
مزش چه به یاد می‌مونه
آخ مزش چه به یاد می‌مونه
مادر بزرگ خوبم
قصه می‌گه یه عالم
قصه خوب و زیبا
از شب سرد یلدا

**شعر شماره دو**

وقتی پاییز تموم میشه
زمستونم شروع میشه
برف میاد فراوان
تو کوچه و خیابان
یلدا شب اولشه
شادی و شور همراهشه
همه میان به دور هم‌
می‌خوریم آجیل و انار و هندونه
همیشه یلدا یادمون می‌مونه
همیشه یلدا یادمون می‌مونه

**شعر شماره سه**

سی ام آذره و یک شب زیبا
یه شب بلند به اسم شب یلدا

شب شب نشینی و شادی و خنده
شبی که واسه‌ی همه خیلی بلنده

همه‌ی اهل خونه خوشحال و خندون
آجیل و شیرینی و میوه فراوون

شب قصه گفتن و یاد قدیما
قصه‌ی لحاف کهنه‌ی ننه سرما

شب یلدا که سحر شد، فصل پاییز میره
جای پاییز رو زمستون می‌گیره

ننه سرما باز دوباره برمی گرده
کوله بارش رو پر از سوغاتی کرده

سوغاتی‌های قشنگ ننه سرما
بارون و برف و تگرگ و یخ و سرما

**شعر شماره چهار**

شب یلدا می دونی خیلی درازه
یه شب سرده پُر از رمزه و رازه
فصل پاییز برگای درختُ ریخته
رنگ برگا چه قشنگه خیلی نازه
صحبت از فصل زمستون،برف و سرماس
خبراز شیطنتای ننه سرماس
همه امشب می شینیم قصه می گیم
قصه های شاد و شیرین،
بی غم و غصه می گیم
هندونه، انار و آجیل اگه باشه می‌خوریم
شعرای شاد و قشنگی واسه‌ی هم می‌خونیم
شب یلدا پُره از خاطره‌هاس
شب قصه‌های شیرین واسه‌ی ما بچه‌هاس

**شعر شماره پنچ**

شب یلدا می دونی خیلی درازه
یه شب سرده پُر از رمزه و رازه
فصل پاییز برگای درختُ ریخته
رنگ برگا چه قشنگه خیلی نازه
صحبت از فصل زمستون،برف و سرماس
خبراز شیطنتای ننه سرماس
همه امشب می شینیم قصه می گیم
قصه های شاد و شیرین،
بی غم و غصه می گیم
هندونه، انار و آجیل اگه باشه می‌خوریم
شعرای شاد و قشنگی واسه‌ی هم می‌خونیم
شب یلدا پُره از خاطره‌هاس
شب قصه‌های شیرین واسه‌ی ما بچه‌هاس
شاعر : مهری طهماسبی دهکردی

**شعر شماره شش**

سی ام آذره و یک شب زیبا

یه شب بلند به اسم شب یلدا

شب شب نشینی و شادی و خنده

شبی که واسه ی همه خیلی بلنده

همه ی اهل خونه خوشحال و خندون

آجیل و شیرینی و میوه فراوون

شب قصه گفتن و یاد قدیما

قصه ی لحاف کهنه ی ننه سرما

شب یلدا که سحر شد،فصل پاییز میره

جای پاییز رو زمستون می گیره

ننه سرما باز دوباره برمی گرده

کوله بارش رو پر از سوغاتی کرده

**شعر شماره هفت**

وقتی پاییز تموم میشه
زمستونم شروع میشه

برف میاد فراوان
تو کوچه و خیابان

یلدا شب اولشه
شادی و شور همراهشه

همه میان به دور هم
می خوریم آجیل و انار و هندونه

همیشه یلدا یادمون می مونه
همیشه یلدا یادمون می مونه