**ŠIKOVNÁ MLADUCHA**

Milan Ferko

V Tramtárii na hrade Princezná to počula,

je dnes v dobrej nálade za kuchárom bežala

tra a trá kráľ Traladár. šu a šu a pošušky,

Kto si vezme za ženu že sa štedro odvďačí,

jeho dcéru Blaženu – ak ju ihneď naučí

tomu hŕbu zlata dá. variť dobré halušky.

Už hrad ani nestačí, Bola svadba, ujujúj!

stále noví pytači Dodnes ešte tancujú

buch a buch sa búchajú. Hop a hop a hopsasa,

Ó, princezná Blažena, ak len na tom veselí

so mnou budeš blažená – doteraz nepomreli

všetci sa jej núkajú. pri víne a klobásach.

Na kráľovskom nádvorí

hlúpy Jano hovorí

šu a šu a pošušky,

že princeznú Blaženu

vezme si hneď za ženu,

ak vie variť halušky.

Milan Ferko: **VEĽKÝ CESTOVATEĽ**

**Včera sa vybral môj brat na výlet, A keď sa prebudil – bol veľmi hladný,**

**vraj prejde dookola celý svet. Na mieste strovil hneď, čo mal jesť dva dni,**

**Nad ránom ukradomky vyšiel von a ďalej išiel – čo vrch, to vzdych a ston**

**bicykel, bicykel,**

**batoh, batoh,**

**bareta bareta**

**i  i**

**on. on.**

**Slnko mu mávalo a potok hral, Svet je však dlhý a deň príliš krátky**

**pedálmi stále slabšie zaberal, a v noci môžu v lese byť aj škriatky -**

**keď prišiel les, už ťažko vošiel doň dumal. A tak sa zvrtol domov napokon**

**bicykel, bicykel,**

**batoh, batoh,**

**bareta bareta**

**i  i**

**on. on.**

**Zvalil sa ihneď na voňavý mach Ale keď sa chce niekto dozvedieť,**

**a o chvíľu už plával v driemotách. či môj brat prešiel dookola svet,**

**Tri hodiny spal tuho ako slon odpovie – áno! – jasne ako zvon**

**bicykel, bicykel,**

**batoh, batoh,**

**bareta bareta**

**i  i**

**on. on!**

**ZÁHADA**

Milan Ferko

Kto vie, kto vie, čo je andžir alimon? Je to kráľa Svätopluka slávny trón

Je to ona? Je to ono a či on - a či futbalista, známy šampión -

**indžir alimon?** **indžir alimon?**

Je to po francúzsky ako OUI a NON Nosí turban a či dáky klobúk – zvon?

a či po turecky značí lov a hon - Je to pieseň ako Don dondiridon?

**indžir alimon? indžir alimon?**

Je to hviezda a či rieka ako Hron? Je to dáky mister či vznešený don?

Je to televízor? Nový telefón – A či palác, čo nik nesmie vstúpiť doň-

**indžir alimon? indžir alimon?**

Ako vonia? Čo vydáva – aký tón?

Čím sa živí – chlebom a či plameňom

**indžir alimon?**

Je to dáka ryba a či morský kôň

a či azda pestrý čínsky lampión –

**in – dži a - li mon?**

Vie to myslieť? Vie rozlíšiť smiech a ston

a či je to dávno skamenený slon

**indžir alimon?**

**ŠTAFETA**

Milan Ferko

Jahoda poslala v lete Šťastie však,

Danke list: že to bolo nad potokom -

- Som zrelá, môžeš si – ak chceš – lístoček prevzal starý rak

po mňa prísť. A kráčal krátkym račím krokom -

 nie k Danke, ale

Poštový holub mal však naopak.

dovolenku

a briezky nepustili List mu vzal nahnevaný slimák,

svoju lienku a hoci premohol svoj veľký strach

a vetrík ležal ťažko pred ľuďmi na poliach a na cestách

 chorý nad lesom – a liezol smelo po prachu i po vode,

nebolo, kto by bol ten kým prišiel s listom,

lístok zaniesol. Bola zima...

A jahodienka mala také krásne líca!

 A v zime jahody sú iba v rozprávkach

A na druhý deň sa prihlásila húsenica a v obchode.

a išla.

Stretla sa však s tetkou

a šu – šu – šu do ušú –

chcela jej vyrozprávať všetko....

Milan Ferko : **CHÝRNA SVADBA**

Ženil sa úľ s ulicou,

veselo im bolo,

staré laso s lasicou,

tancovalo sólo.

Bolo to tak?

Presne tak,

možno však aj - naopak.

Obzerance papali,

bumbali vzduch z fľaše,

a tak hostia pomaly

išli kadeľahšie.

Bolo to tak?

Presne tak,

možno však aj – naopak.

Zostal dedo s dedinou,

nemal ho kto odniesť,

zakryl pery perinou,

spí tam ešte podnes.

Tak to bolo?

Presne tak,

možno však aj – naopak.

**MILAN FERKO - Rozprávka o repe**

Vyrástla repa veľká, veliká,

toľká, že sa až neba dotýka.

Vraví si dedko: „Sám som len,

sotva tú repu vytiahnem.“

Zavolal babku z brezového hája:

„Poď, starká moja, skúsime ju dvaja.“

Ťahali deň a skoro celú noc,

ráno im prišla vnučka na pomoc.

A potom vnúčik rovno zo školy

pribehol: „Snáď tá repa povolí.“

Ťahajú štyria, s Dunčom už aj piati

a zase smutní sedia na úvrati.

Vidí to zajko, chcel by repu jesť,

pridá sa k nim a už ich je šesť.

Aj kocúr vraví: „Dotiaľ domov nejdem,

kým nepoddá sa, veď nás bude sedem.“

Dedko už celkom spotený nos mal,

keď prišla mačka Mica ako ôsma.

Pribehla myška, začali hneď plesať,

len vnúčik vraví: „Málo nás je desať.

Všetci sme slabí, skúsme radšej takto:

Bež, Dunčo, domov, privolaj sem traktor.“

Prijachá traktor, oceľový kôň,

sadnú si naň a – hneď je repa von.