Шта учимо напамет у осмом разреду:

1. **Почетак буне против дахија**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  |  |  | | --- | | Боже мили! Чуда великога! Кад се ћаше по земљи Србији, По Србији земљи да преврне И да друга постане судија, Ту кнезови нису ради кавзи,; Нит' су ради Турци изјелице, Ал' је рада сиротиња раја, Која глоба давати не може, Ни трпити Турскога зулума; И ради су Божиј угодници,; Јер је крвца из земље проврела, Земан дош'о ваља војевати, За крст часни крвцу прољевати, Сваки своје да покаје старе. Небом свеци сташе војевати; И прилике различне метати Виш' Србије по небу ведроме; 'Ваку прву прилику вргоше: Од Трипуна до светога Ђурђа Сваку ноћцу месец се ваташе,; Да се Србљи на оружје дижу, Ал' се Србљи дигнут' не смједоше. Другу свеци вргоше прилику: Од Ђурђева до Дмитрова дана Све барјаци крвави идоше; Виш' Србије на небу ведроме, Да се Србљи на оружје дижу, Ал' се Србљи дигнут' не смједоше. Трећу свеци вргоше прилику: Гром загрми на светога Саву; Усред зиме, кад му време није, Сину муња на часне вериге, Потресе се земља од истока, Да се Србљи на оружје дижу, Ал' се Србљи дигнут' не смједоше.; А четврту вргоше прилику: Виш' Србије на небу ведроме Увати се сунце у прољеће, У прољеће на светог Трипуна, Један данак три пута се вата,; А три пута игра на истоку. | |  |

1. **Одломак из „Горског вијенца“**

Отпоздрав на писмо

Од владике и свијех главарах    
Селим-паши отпоздрав на писмо.    
Тврд је орах воћка чудновата,    
не сломи га, ал' зубе поломи!    
Није вино пошто приђе бјеше,    
није свијет оно што мишљасте.    
Барјактару дариват Европу-    
грехота је о том и мислити!    
Веља крушка у грло западне.    
Крв је људска рана наопака,    
на нос вам је почела скакати;    
препунисте мјешину гријеха!

Не требује царство нељудима,    
нако да се пред свијетом руже.    
Дивљу памет а ћуд отровану    
дивљи вепар има, а не човјек.    
Коме закон лежи у топузу,    
трагови му смрде нечовјеством.    
Ја се сјећам што си рећи хтио.    
Трагови су многи до пећине-    
за горске се госте не приправља!    
У њих сада друге мисли нема    
до што остре зубе за сусједе,    
да чувају стадо од звјеради.    
Тијесна су врата уљанику,    
за међеда скована сјекира.    
Јошт имате земље и овацах,    
па харајте и коже гулите!    
У вас стење на свакоју страну    
зло, под горим, као добро, под злом.    
Спуштавах се ја на ваше уже,    
умало се уже не претрже;    
отада смо виши пријатељи,    
у главу ми памет ућерасте.

**Или**

Игуман Стефан

Ја сам проша сито и решето    
овај грдни свијет испитао,    
отрови му чашу искапио,    
познао се с гркијем животом.    
Све што бива и што може бити,    
мени ништа није непознато;    
што год дође ја сам му наредан.    
Зла под небом што су сваколика    
човјеку су прћија на земљу.    
Ти си млад још и невјешт, владико!    
Прве капље из чаше отрови    
најгрче су и најупорније.    
О да знадеш што те јоште чека!    
Св'јет је овај тиран тиранину,    
а камоли души благородној!    
Он је состав паклене неслоге:    
У њ ратује душа с тијелом,    
у њ ратује море с бреговима,    
у њ ратује зима и топлина,    
у њ ратују вјетри с вјетровима,    
у њ ратују живина с живином,    
у њ ратује народ с народом,    
у њ ратује човјек с човјеком,    
у њ ратују дневи са ноћима,    
у њ ратују дуси с небесима.    
Т'јело стење под силом душевном,    
колеба се душа у т'јелу.    
Море стење под силом небесном,    
колебљу се у мору небеса.  
Нико срећан, а нико довољан,    
нико миран, а нико спокојан.    
Све се човјек брука са човјеком:    
гледа мајмун себе у зрцало!

1. **„Отаџбина“, Ђура Јакшић**

И овај камен земље Србије,  
Што претећ сунцу дере кроз облак,  
Суморног чела мрачним борама,  
О вековечности прича далекој,  
Показујући немом мимиком  
Образа свога бразде дубоке.

Векова тавних то су трагови,  
Те црне боре, мрачне пећине;  
А камен овај, ко пирамида  
Што се из праха диже у небо,  
Костију кршних то је гомила  
Што су у борби протиб душмана  
Дедови твоји вољно слагали,  
Лепећи крвљу срца рођеног  
Мишица својих кости сломљене, -  
Да унуцима спреме бусију,  
Оклен ће некад смело презирућ  
Душмана чекат чете грабљиве.

1. И само дотле, до тог камена,  
   До тог бедема -  
   Ногом ћеш ступит можда , поганом!  
   Дрзнеш ли даље? ... Чућеш громове  
   Како тишину земље слободне  
   Са грмљавином страшном кидају;  
   Разумећеш их срцем страшљивим  
   Шта ти са смелим гласом говоре,  
   Па ћеш о стења тврдом камену  
   Бријане главе теме ћелаво  
   У заносноме страху лупати!  
   Ал један израз, једну мисао,  
   Чућеш у борбе страшној ломљави:  
   "Отаџбина је ово Србина!"

**или**

**„Светли гробови“ Јован Јовановић Змај** (одломак)

Ко с' осврне да погледи  
Бистрим оком и погледом  
На гробове ове светле,  
Повеснице дугим редом,  
Мора чути како ј' живо,  
Кроз векове, кроз маглину,  
Дед унуку, отац сину,  
Борац борцу довикив'о:  
„Где ја стадох — ти ћеш поћи!”  
„Што не могох — ти ћеш моћи!”  
„Куд ја нисам — ти ћеш доћи!”  
„Што ја почех — ти продужи!”  
„Још смо дужни — ти одужи!”  
То су збори, то су гласи  
Којима се прошлост краси,  
Што продиру кроз свет мрачни  
Са гробова оних зрачни',  
Спајајући громким јеком  
И Божанском силом неком,  
Спајајући век са веком  
И човека са човеком.  
Око сваког светлог гроба  
(Баш к'о горе око звезда)  
Повесница прича ово:  
Хватало се неко коло,  
Коло младо, коло ново,  
Нове клице стара нада,  
Ново цвеће стабла стара,  
Душе чисте, срца млада,  
Наследници светог жара; —  
Ту се слег'о живот млади  
Да се с гробом разговара.  
„И ти паде, драги брате!”  
— „Нисам, децо, вас док траје!”  
„Је л' ти борба била тешка?”  
— „Покушајте, милина је!”  
„Шта си хтео? — куд си пош'о?”  
— „Тамо куд се стићи мора!”  
„Зар је вера тако јака?”  
— „Увек јача од злотвора!”  
„Мало нас је кој' би смели” —  
— „Ал' вас јака сила креће!”  
„Зар ко може стићи цели?”  
— „Ко посумња никад неће!” -  
„А ко беху они диви  
Који су те напред звали,  
Који су те ојачали,  
Који су ти крила дали?”  
— „То бејаху идеали!  
Без њих нема више лета  
Над облаком мрака густа,  
Без њих би се малаксало,  
Без њих би се брзо пало,  
Свет би био гроб без цвета,  
живот празан — младост пуста!”