Асыл ана  
  
“Ана” – әрбір адамның жарық дүниедегі ең жақыны, жанашыры, қадірлісі, қамқоршысы ақ сүтін беріп аялаған жанын да аямаған ардақтысы.  
Ана – жүрек, жүректі құдіретте.  
Ана – тірек, тіректі құрметте,  
Ана – шыңың, шыңыңа сағынып жет.  
Ана – күнің, күніңе табынып өт. –  
деп жырлағым келеді.  
Кез келген адамның әдептілігі мен жан дүниенің сұлулығы, ең алдымен балаға ақ сүтін беріп, әлпештеп өсірген ана жүрегінің жылуынан басталады. Бала бойындағы ең жақсы қасиеттер бізге алдымен анадан тарайды. Ананың нәзік үні, жұмсақ аялы алақаны, жан жылуымен аялауы бізді әлдилеп жұбатады.  
Баласы үшін анасы бармайтын құрбандық бар ма? Ана болу – бүкіл өміріне кететін ұлы рухани күш пен ерен еңбек. Өз баласын бағып қағуда, ол ана өзін-өзі ұмытып барлық күш жігерін сарқа жұмсайды, бұдан оның жаны байи, нәрлене түседі.  
Ал баланың анаға деген махаббаты жеткіліксіз. Оны барынша құрметтеп, сыйлау әрбір баланың парызы. Кейбір балалар арасында, өз ата-анасын жөндеп сыйламайтын, еңбегінің қадірін білмейтін, айтқан тілін алмайтын балалар да кездесіп қалады. Мұндай бала өсе келе ата-ананың борышын өтемек түгілі, екі жүзді сұрхия адам болып шықпасына кім кепіл. Ылайым балалардың тәрбиесі адам қызығарлықтай болып өсе берсін дегім келеді.  
Ұрпаққа бақыт сыйлаған  
Тілейтұғын сырттай жүріп бақ саған,  
Тіршіліктің тынысы мен ажары  
деп өз ойымды білдіргім келеді.  
  
Өмірдегі тірегім  
Анам менің – аялаған ақ гүлім  
Анам менің – бақытым мен шаттығым  
“Анашым” – деп балаң жырын арнаған  
Неге ғана естімеген тәтті үнін  
Анам менің – өмірдегі тірегім  
Анам менің – кеудемдегі жүрегім  
Егер менің қасымда сен болмасаң  
Бұл өмірде қалай ғана жүремін  
  
Өмірдің иесі сен, ғазиз Ана,  
Келтірген дүниеге нелер дана.  
Анасыз батыр да жоқ, ақын да жоқ,  
Өмірдің алтын кілті сонда ғана, -  
дегендей көктем табиғатымен жымдасқан жылылық, шексіз мейірімділік, дүниеге жаңа келген тіршілік иесіне нұрын шашып, келешекке ақ жол, адал ниет нұсқап өмір себуші асқақ құдірет иесі, адам сәулетшісі – ол Ана.  
Адамзат қуат алар ақ сүтіңнен,  
Мәпелеп, әлдилеген пейілің кең.  
Аналық махаббатың кәусар бұлақ,  
Сөнбейтін ақ жүрегің мәңгі шырақ.  
Адам “адам” болғысы келсе, алдымен ананы қастерлей білуі керек.