**JOZEF FECISKANIN**

**66 ROKOV PO DRUHEJ SVETOVEJ VOJNE**

Život mame len jeden,

preto si ho chráňme

ďalšej vojne zblknuť

už nikdy nedajme!!!

 Kružlová 2010 ***Feciskanin***

**V údoli smrti**

Čestní, štedrí, pracovití

ľudia tu vyrastali,

na uzkych poličkách chlieb

každodenný dorabali.

Dedinky malé, pod horami

ako vajíčko, vajíčku sa podobali

drevené domčeky pod slamou

rovnake tu stáli.

Bieda s biedov si tu

ruky podavala,

za pracou mladých ľudí

do cudziny vyhaňala.

Dve svetové vojny tým

krajom sa prehnali,

každá jedna veľké

jazvy zanechali.

O každú piaď zeme

vojaci ťažko bojovali,

zozranených tiel pramienky

krve vytekali.

Tisíce položených mín

dlho po vojne vybuchovali,

krutú vojnovú daň ešte

na životoch brali.

Najťažšie tankové boje

údolie zaznamenalo,

preto po vojne meno

„údolie smrti“ dostalo.

Len prirodné múzeum

boje tu pripomina,

ten kto vojnu prežil

nerad na ňu spomína.

Každé dva roky v údoli

ešte sa bojuje,

tisíce ľudi ukažku bojov

z blizka pozoruje.

Keď vstupite do údolia

úctu padlým vzdajte,

aj tu sa naša sloboda rodila

ľudia! Pamätajte!

(Basničku som recitoval v prírodnom vojenskom múzeu, kde Slovesnká televízia natačala seriál pod nazvom „Od mesta k mestu“)

**Boj o Duklu**

Každy deň vystrely diel

z diaľky sme počuvali,

keď Rusi aj naší

k hranici sa prebíjali.

Sýchravá jeseň, dážde,

blato sa s krvou miešalo,

ťažko v takom terene,

ťažko sa bojovalo.

Ako žito pod kosou

vojaci padali,

ten svoj mladý život

ešte len začínali.

Tak túžili všetci žiť,

hranicu na dosah mali,

no nie všetci živí

sa na ňu dostali.

Šiesteho októbra 1944

do rodnej vlasti vkročili,

našu štátnu vlajku

na hranici vztýčili.

Konečne! Sme doma zdraví,

slzy radosti padali,

rodnú zem vojaci

kľaciac bozkávali.

Ťažko vybojovaná sloboda

tisíce životov zobrala,

spustošená krajina

po bojoch zostala.

Padlým tu na Dukle

pomník vybudovali,

tisíce mladých vojakov

na veky tu zostali.

**Navrat do oslobodenej obce**

Keď prišli Nemci do obce

o hranicu už sa bojovalo,

civilné obyvateľstvo

bunkre si kopalo.

Že prežijeme kruté boje

všetci sme dúfali,

ale sa nedalo,

Nemci nás vyhnali.

Keď delostrelecké granaty

už na obec dopadali,

šancu na prežitie

žiadnu sme nemali.

Petnásteho októbra 1944

sme obec opušťali,

u neznamých ľudi

pomoc sme hľadali.

Ešte v ten deň po odchode,

Rusi obec bombardovali,

len dvanásť domčekov

ako-tak obstali.

Dvadsiatehosiedmeho novembra

obec Rusi oslobodili,

začiatkom marca 1945

domov sme sa vrátili.

Zničené príbytky sme

do poriadku davali,

ako keby sme žiť

znova začinali.

Množstvo zbraní, municie

v chotári zostalo,

na každóm kroku ešte tu

našťastie čakalo.

Boli to ťažké dni,

ľudia hladovali,

zásoby sa minuli

iné sme nemali.

Zo zamrznutej zeme sme

zemiaky vykopávali,

ktoré ešte v zemi

nevybraté zostali.

Pomaly život prichádzal

do normálnych koľaji,

súkromné firmy nám

domy budovali.

**Tokajík**

Mala dedinka v tôni lesov

obeťou sa stala,

len preto, že v lesoch

partizánom úkryt dala.

Každý deň na partizánov

ako na zver poľovali,

v tej dedinke spať

pokojne nedali.

Na nevinnom obyvateľstve

Nemci sa pomstíli,

túto malú dedinku

do tla vypalili.

Ženy aj malé deti

z dedinky vyhnali,

všetkých mužov naraz,

ako zver postrieľali.

Jeden ostal na žive

Nemci nezbadali,

keď do mrtvých tiel

nemilosrdne strieľali.

Mladý chlapec utekal,

partizání ho zbadali,

ako mladého hrdinu

v lese privítali.

Do vypalenej obce

ženy sa vrácali,

potreľaných mužov

tu si pochovali.

Na mieste hrozného činu

im kríž postavili,

po návrate do vypalenej obce

sochu postavili.

**Víťazstvo**

Nad Rejstagom v Berline

červená zástava zaviala,

ôsmeho mája 1945 bodku

za strašnou vojnou dala.

Milióny nevinných ľudi,

ako žralok hltala,

dokaličený svet

za sebou nechala.

Ako drevo nevinných ľudí

v koncentrákoch palili,

mestá, dediny, cesty

všetko tu zničili.

Nevyčisliteľné škody vojna

na všetkom zanechala,

dlho trvalo, kým sa Európy

z toho spamätala.

Ale pracovití ľudia

hlavy nesklaňali,

ešte krajšie mestá, dediny

tu vybudovali.

Milióny krížov, pomníkov

na pamiatku padlým ostali,

aby hrôzy tejto vojny

nám prípomínali.

Čo priniesla vojna,

kto ju prežil vieme,

a tých, čo chcu novú

prísne varujeme.

nech holuby mieru

nad nami lietajú,

a zbraňom na ľudí

nech už pokoj dajú.

**Február 1948**

Po vojne Benešova vláda

z vedenia odstupila,

na čele s Gottwaldom

nová nastupila.

Benešova vláda vtedy

demísiu podala,

masa robotníkov

takto si želala.

Robotnícka vláda všetko

od základu začala,

čo bolo súkromné

pod svoje krídla vzala.

Nové mesta, dediny, továrne

tu sa budovali,

sociálne istoty

všetci ľudia mali.

O takom dačom ľudia

ani nesnivali,

veľa služieb v štáte

zadarmo sme mali.

Školstvo, zdravotníctvo

aj zárobky stupali,

rovnoprávnosť ľudia

všetci v štáte mali.

Ktorým sa režím nepáčil,

za kopčeky zdupkali,

cez slobodnú Európu

na štát nadavali.

Kľučové podníky

v svojich rukách mali,

robotnici vyplaty

ako almužnu brali.

Nastala studená vojna,

zbrane sa vyrabali,

atómovú bombu skazy

na Hirošíme vyskúšali.

**Ked tu družstva boli**

Ťažko sa roľníkov

do družstiev presvedčalo,

aj násilne v niektorych

obciach sa zakladalo.

Na kolektívnu prácu

ľudia ťažko privykali,

prechod z úzkych poločiek

na široké lány.

Postupne si zvykali

už stroje pracovali,

za robotu mesačne

platy dostavali.

Hospodárske dvory

moderné sa budovali,

dobré strojové parky

vybavené mali.

Kravičky po oplotkoch

kvalitnú trávičku mali,

cisternami mlieko

z družstiev odvážali.

Všetkého bolo dosť,

ľudia prácu mali,

z dosiahnutých výsledkov

všetci sme radosť mali.

Platy neboli veľké,

ale lacne potraviny,

boli tu spokojné

robotnícke rodiny.

Dubina, dubina

zelená dubina,

družstevnici tu žili

jak jedna rodina.

Prišla „nežná revolúcia“

družstvá zlikvidovali,

družstevníci tu

bez práce zostali.

Ostali bez práce

pravom nadavajú,

sociálne istoty

žiadne už nemajú.

**Okupácia?**

A zase pasy tankov

v našej vlasti zaškripali,

keď vojská „Varšavskej

zmluvy“ nás obsadzovali.

Hukot tankov, letadiel

v noci spať nedali,

letecky tanky, vojakov

do nás privážali.

Čo to tu sa robí,

čo sa vlastne stalo,

keď tu toľko vojska

sa nasťahovalo?

Tretia svetová vojna?

Nič o tom nepísali,

žeby veľké manevre

u nás plánovali?

Prečo prisli vojská

politici vysvetľovali,

kontrarevolucionári u nás

prevrat plánovali.

Socializmus rozvratiť

vo vlasti si nedáme,

načo potom zmluvu

tu Varšavsku máme?

Že len na krátku dobu

vláda sľubovala,

no táto krátka doba

roky tu trvala.

Sovieti odišli domov

normalizácia nastala,

tretia svetová vojna

tu sa nezačala.

Nebolo to zbytočne

revolúcia sa plánovala,

pri prichode vojsk

odklad nutený dala.

Naša kontrerozviedka

dobre informovala,

preto na potlačenie

vojska tu pozvala.

**Nežná revolúcia**

Štrganím kľučov v mestách

slobodu sme si vybojovali,

železnú oponu nenavidenú

celú sme zburali.

Ostnatý drôt sme si

na pamiatku brali,

rečníci blahobyt

s tribún sľubovali.

Že tu z našej vlasti

malé Švajčiarsko sa stane,

dvojnásobné pláty

každý z nás dostane.

Roky rýchlo ubiehali

na sľuby zabudali,

dvojnásobné platy

len oni dostali.

Uťahovali sme opasky

štátny majetok rozpredali,

no aj tak koruny

v štáte stale chýbali.

Nastal boj o korytá,

podnikanie lákalo,

ale druhé Švajčiarsko

sa tu nekonalo.

Továrne za babku

aj za hranice predavali,

preto často ľudia

do ulíc vychádzali.

Hesla „Dajte nám prácu!“

papalaši nevnímali,

z hrabaním majetku pre seba

nato čas nemali.

O vysoké funkcie, palty

ako supy zapasili,

aby čím najväčšie

susto ukoristili.

Bez sociálnych istôt, práce

mnohí ľudia ostali,

aj takí čo na námestiach

kľúčami štrngali.

**Farmári**

Ako vidieť aj farmári

už dnes problém majú,

cez televiziu

ženy si hľadajú.

Dnes mladým slečinkám

maštálný hnoj nevonia,

farmárskeho naradia

ako čert kríža sa boja.

V mestách život lepší

ako v dedinkách pod horami

prečo by sa s kravami

po poli preháňali.

Skoro ráno treba vstavať

práca až do večera,

či je sviatok, sobota

alebo neďeľa.

Hotely a nočné bary

len snom už by boli,

ťažko by pracovali

na farmárskom poli.

Problémy neboli žiadne

keď sme družstvá mali,

slečinky tu z mesta

radi sa vydavali.

Zájazdy, výlety, rekreácie

mladých priťahovali,

poľnohospodárske inžinierky

dobre zarabali.

Práca na čerstvom vzduchu,

radosť prinášala,

ani jedna neľutovala

že sa tu vydala.

Krásne vilky po dedinách

mladí budovali,

svoje malé ratolesti

šťastne tu chovali.

Aj keď farmári platy

dobré ponukajú,

dnes farmárske práce

mladých neľakajú.

**Samostatné Slovensko**

Po dlhých rokoch manželstva

slovaci o rozvod požiadali,

možno bratia česi

len na to čakali.

Vždy boli krok pred nami

lepšiu životnú úroveň mali,

keď mali prebytok

vtedy Slovensku dali.

Vlastnú vládu i parlament

ľudia si zvolili,

i druhého prezidenta

slováka sme volili.

Robotnícke meno rodičia

Kovačovi dali,

do jeho rúk vládu

sme Slovensku dali.

Jedno volebné obdobie

trvala jeho sláva,

krajina prezidenta

lepšieho hľadala.

Schuster sa videl dobrým

nová metla zabrala,

ale do jednej topánky

voda sa dostala.

Zvolili sme tretieho

dobré úraduje,

loď štátu ako tak

ešte kormidluje.

Za toto obdobie Česi

ešte len dvoch mali,

ako vidieť šťastnejšiu

oni voľbu mali.

Santa Klaus na Čechách

kus lepšie gazduje,

na darčeky pre každého

korún neľutuje.

Judecidenta Havlaˇ

Česi radi mali,

v krátkych nohaviciach

všade ho vítali.

Vstúpili sme do Unie

už i eurá máme,

ale oproti ostatným

slabo zarabáme.

**Parlament**

Ako iné štaty vo svete

aj my parlament máme,

tých najlepších poslancov

do neho dávame.

Že najlepších to len zdanie,

strany návrhuju,

no najviac nezavislí

tam si dovoľujú.

Vysoké platy tam

všetci dostávajú,

ešte mimo toho

mnohí podnikajú.

Poslanecká imunita

na každého sa vzťahuje,

preto si niektorí

aj viac dovoľujú.

Na pretekárske drahy

diaľnice premieňajú,

pod vplyvom alkoholu

za volant sadajú.

Porušujú dopravné predpisy,

policajti pozerajú,

chráni ich imunita

aj sudcov známych majú.

Poslanectvo pre nich,

ako vedľajšie zamestnanie,

vysoké zárobky

no aj vyššie dane.

V najvyššom štátnom orgáne

slušne sa nesprávajú,

ako v materskej škôlke

často sa hádajú.

Nadávky, úražky, facky

v paramente nechýbajú,

začo potom vysoké

platy poberajú?

Že ľudia nemajú prácu

o to sa nestarajú,

právom potom ľudia

na nich nadávajú.

**Pivo – tekutý chlieb**

Ktorá vláda zdraží pivo,

dni má spočítané,

to bolo pre vlády

od Švejka varovanie.

Vtedy dobré pivo

za haliere sa predávalo,

tam dobré pivečko

vždy sa čapovalo.

Aj my varíme dobré pivo

vo svete už známe,

ale prečo ho panove

lacno nepredávame?

Sú pivári, ktorí

dobré zarábajú,

či zlacnie alebo zdražie

nato nepozerajú.

Sú aj takí pivári

čo na pivo nemajú,

lacných desať vypili

teraz dva si dajú.

Na alkohole, fajčení

štáty zarábajú,

aspoň to pivečko pivárom

nech lacnejšie dajú.

Keby tabak, alkohol zdražili

nič by sa nestalo,

len pivečko žeby sa

lacno predávalo.

Dobré chladené pivo

aj ako liek podávame,

v letných horúčavach

smäd nim uhašame.

Či zdražite pivečko

uvažujte vo vláde,

škoda bude bedakať,

keď bude po pade.

Na také drahé pivo

ani Švejka by naťahalo,

na týždeň z dôchodku

by mu bolo málo.

**Padajú lietadlá**

Havarujú autobusy, kamióny,

lietadlá padajú,

každodenne pri nich

ľudia umierajú.

Zastaralé stroje sa

pod havárie podpisujú,

lietadlá pre vysoký zisk

sa nevyriaďujú.

Naší vojaci sa domov

z misie vracali,

ale živí na rodnú zem

už sa nedostali.

Pri havárii Antonova

jeden šťastie mal,

zranený, ale živý

z pazúrov smrti sa dostal.

Skoro celá Polská vláda

nad Ruskom havarovala,

prezident aj manželka

mrtvá tam zostala.

Dennodenne v televízii

tragédie pozeráme,

prečo tie staré vraky

do šrotu nedáme?

Aj kamióny vodičom

život zneprijemňujú,

pravom silnejšieho

havárie zapričiňujú.

Aj tie naše cesty často

havárie zapričiňujú,

aj predpisy často

sa nedodržujú.

Alkohol, rýchla jazda

berú životy ľudí,

nejeden pri havárií

už sa neprebudí.

Aj prírodné katastrofy

daň svoju vyberajú

starí, mladí aj deti

pri nich umierajú.

Netreba ani vojen,

ako muchy kapeme,

proti výkyvom prírody

si nepomôžeme.

Ľudia dnes čas nemajú

len sa ponáhľame,

preto toľko mrtvých

na našich cestách máme.

**Komunálne voľby**

V jednej väčšej obci

voľby sa konali,

do obecného zastupiteľstva

voliči svoje hlasy davali.

Rómskych voličov v osade

o pedesiat viacej mali,

kandidátov na starostu

až dvoch si vybrali.

No najväčšiu šancu

Dežovi davali,

štyri volebné obdobia

za vajdu ho mali.

Vedel čítať, písať,

ako koza bobkov rečí mal,

v osade mal rešpekt

každý sa ho bal.

Za ostatných občanov

tiež dvaja kandidovali,

obidvaja vzdelanie

vysokoškolské mali.

Volebné obdobie jeden dokončoval

na ďalšie štyri roky

znova kandidoval.

Keby všetci Rómovia

Dežovi hlas dali,

prvého Róma starostu

by v tej obci mali.

Dvaja pred voľbami

kandidatúry sa vzdali.

Len starý starosta

tu s Dežom ostali.

Rómove pri voľbách

slabú účasť mali,

každý deň víťazstvo

Dežove oslavovali.

Polovica voličov

v deň volieb dospavali,

niektorí, že boli voľby-

večer sa doznali.

**Cigan komunista**

Do komunistickej strany

len najlepších brali,

najmä robotníkov

čo dobre pracovali.

Cigan Imro murár

v stavebnom podniku,

stať sa kandidátom

mať šancu v dotyku.

Celozávodný výbor KSČ

Imra návrhoval,

najlepšie zo všetkých

v podniku pracoval.

Či chce vstúpiť do strany

Imra sa pytali,

áno, súdruhovia

odpoveď dostali.

Par otázok Imro

na začiatok ti dáme,

si dobrý pracovník

dôveru ti dáme.

Engelsa, Marxa, Lenina

na fotkách mu ukazali,

ktorého z nich poznáš

Imra sa pýtali.

Ti dvaja zarastení

ako sveti vypadajú,

dlhé zarastené brady

len apoštoly majú.

Toho v strede s lysinou

po tvári hladkali,

raz sme boli v Moskve

v múzeu ho ukazovali.

A hladkať vám povolili,

nič nepovedali?

Mimo mňa ich všetkých

na Sibír zobrali.

Nadotykajte sa Lenina

oni neprečitali,

nečudo, veď ani jeden

azbuku nepoznali.

Že si nepoložil ruku

na večne živého Lenina,

komunistická strana Imro

za člena ťa prijíma.

Keby si mu poškrabal tvar

by ťa odstrelili,

kamaráti, čo ich čaká

ani netušili.

**Oslávy 1. mája**

Prvý máj – sviatok práce

na celom svete oslávovali,

tisíce ľudí s vlajkami

v sprievodcoch kráčali.

Na tribúnach funkcionári

sprievod pozorovali,

ľudia zo sprievodu im

na slávu volali.

Za mier, za socializmus

zástupy volali,

obrázmi štátnikov

v sprievode mávali.

Pod menom svojích podnikov

robotníci kráčali,

aj alegorické vozy

sprievod sprevadzali.

„Ten, kto stojí na chodníku,

nemiluje republiku“,

zo sprievodu kričali

asi dobrý vsťah ku KSS nemali.

Čo Cigan, to komunista

heslom Cigani mavali,

a tí na chodníku

strašne im tlieskali.

Na malú stranu Cigan

jeden potreboval,

nezapnul nohavice

sprievod dobehoval.

Ivan, Ivan visí ti

schovaj uja svojého,

Ivan zamaval obrazmi,

povedzte ktorého.

Po sprievode kulturny program

veselice sa konali,

do bieleho rána

mladí tancovali.

Táto tradicia ešte

do teraz ostala,

účasť nikdy nie je taká

aká sa čakala.

**Odbojári**

Tým čo boli v odboji

odbojárske priznávali,

hlasili sa aj takí

čo podiel nemali.

Mesačná odmena k platu

každého lakala,

zásluha odbojárov

sa preverovala.

Veľa neodbojárov

kamarátov mali,

stačilo, keď dvaja

účasť podpísali.

Každý bol odbojár

kde sa bojovalo,

v celej republike

ich nebolo málo.

I v povstaní čo nebojovali

k odbojárom sa hlasili,

že partizánom do hôr

slaninu, chlieb nosili.

Ďalší sa hlasili,

že spojky robili,

čerstvé správy partizánom

do lesov nosili.

Prišla stará babka

odbojárske žiadala,

že do hôr partizánom

jedlo donašala.

Dobre, babko priznáme,

a ako Vám ďakovali?

Danke milá babko

takú odplatu mi dali.

Nie partizánom babko,

Nemcom ste donašali!

Súdruhovia a Nemci

s partizánmi nebojovali?

Babka mala pravdu

aj Nemci bojovali,

babke odbojárske

bez slova priznali.

**Kultúra**

Moderné pesničky, tance

zelenú na celej čiare majú,

piesne , tance naších predkov

bokom ostavajú.

Aj hudba moderná

na celom svete zavládla,

moderné sa hrajú filmy-

odstavujú divadlo.

Nič proti modernosti

mladým to doprajme,

ale na piesne, tance staré

nikdy nezabudajme.

Ľudová kultúra zanika

modernosť starší neradi majú,

na tie časy ľudoviek

často spomínajú.

Len festivaly ešte

ľudovú kultúru zachraňovali

sály, amfiteátry vždy

obsadenie mali.

Veľa dedín už

staré zvyky zanechali,

aj také slávne obce

čo v tom prim držali.

Profesionálne súbory

SĽUK, Lúčnica, PUĽS,

radosť ľuďom prinášali

celú republiku už precestovali.

Podpolianke slávnosti

Detva, Východná, Svidník,

verní tradicii zostali

nie len na festivaloch

ľudí zabávali.

Aj národnosti tu žijúce

svoje festivaly majú,

v svojej rodnej reči

ľudi zabavajú.

Ešte veľa dedín u nás

malé súbory majú,

i skladateľov starších

čo piesne skladajú.

**Prírodné a kultúrne pamiatky**

Bohatý je Prešovský kraj

na kultúrne pamiatky,

na krásne ľudové kroje

čo vyšivali naše babky.

Kaštiele, zámky, hrady, jaskyne

dominantou zostali,

aj keď prírodné živly, zub času

na krase im ubrali.

Bardejovské kúpele, Ružbachy

malé veľhory tu máme,

z Lomnického štítu

do diaľav pozeráme.

Morské oko, hrad Podčičva

i rozvaliny Brakova,

to je vzacná krása

nášho domova.

Aj maľučké more ale naše

Domašu tu máme,

Pieniny, Dunajec

na plťoch plávame.

Drevené kostolíky slávu

svetovú nám ziskali,

politikov, hercov

za tútorov dostali.

V krátkej basničke sa nedá

všetko vymenovať,

to by sa muselo

veľa zapísovať.

Krásne hory, lesy, skaly

aj Poloniny tu máme,

i prales, ktorým

ako chrámom kráčame.

Čisté, zdravé vody

s pod zeme vytiekajú,

liečivé minerálne vody

už ľudia poznajú.

Aj keď malý kraj rozlohou

krás veľa tu máme,

každý rok turistov

radi tu vítame.

**Svidnícke slávnosti**

Tu pod Duklou a makovicou

ľudia vždy spievali,

smutné aj veselé

piesničky skladali.

Pri pasení kráv, oviec

pastieri spievali,

ich prekrásne hlasy

chotárom sa ozývali.

Na svadbách, zábavach

ciganska hudba hrala,

aj keď to kraj biedny,

mládež sa zabavala.

Regrutské piesničky

regruti spievali,

keď drevené kufriky

na voz nakladali.

Rusiní spievavý národ

festival to dokazuje,

dva dni je veselo

spieva sa a tancuje.

Súbory z Rusínskych obci

dva dni sviatok majú,

domácim i hosťom

radosť rozdávajú.

Známí aj neznámi umelci

v tom kraji vyrastajú,

aj na svetových podiách

slávu dobývajú.

Herci divadelní, filmoví

vynikajúci tanečníci,

učinkujú v súboroch

možno aj v Lučnici.

Škoda, aby ľudovú kultúru

sme nezachovali,

to je poklad našich predkov,

ktorí zanechali.

Aj druhé národy

ľudovú kultúru podporujú,

zo štátnych pokladníc

korún neľutujú.

Na kultúru našich predkov

nikdy nezabudajme,

ako vzácnú pokladnicu

s láskou otvárajme.

**Kniha osudov**

Najkrajší dár od rodičov,

život sme dostali,

ako pridavok sudičky

knihu osudov nám dali.

Vieme, že len jeden život

všetci prežijeme,

čo je v knihe zapísané

nikdy sa nedozvieme.

Čo bolo včera, a čo dnes

o tom všetci vieme,

ale čo bude o mesiac

to sa nedozvieme.

Nevieme, čo nás čaka,

ani sa nedozvieme,

v tejto knihe osudu

si nezalistujeme.

Keby sme si aspoň raz

knihu prečítali,

miesto, kde čaká smrť

by sme obchádzali.

V tejto knihe osudov,

ako v romane nezalistujeme

lebo je to tajomstvo,

ktoré sa nedozvieme.

Čo, kedy a kde nás čaká

len sudičky vedia,

aj keby sme zlatom platili

nič nám nepovedia.

V živote aj „prísne tajné“

časom odtajníme,

ale knihu osudov

nikdy neotvoríme.

**Počasie sa zbláznilo!**

Ako keby príroda,

kontrolu nad sebou stratila,

že také vrtochy

burkám dovolila.

Búrky, hromy, blesky, voda

skázu prinášali,

ľudia pred povodňami

životy ratovali.

Ťažké ako olovo mraky

vodu neudržali,

ako z vedier na zem

všetko zvylievali.

Prudká voda cesty,

ako papier trhala,

lávky, mosty so sebou

nemilosrdne brala.

Zosuvali sa svahu,

stromy ako podťaté padali,

od podmoknutia múry

na domoch praskali.

Poškodené mosty, cesty

dediny od sveta odrezali,

ani dopravné spoje

už nepremávali.

Obyvateľov potravinami

helikoptéry zasobovali,

hasiči, vojaci, policajti

ľuďom pomahali.

Tým, čo mali poistené

poisťovne úhradu davali,

ostatní náhradu

od štátu žiadali.

Bol to nešťastný rok,

aký ani starší nepamätajú,

čo už dajaky krížik

na svojom chrbta majú.

Ľudia s celej republiky

bratský pomáhali,

po celom území

zbierky sa konali.

**Pravá tvár demokracie**

Ako poznáme dejiny

režimy sa striedali,

až ku socialistickému

niektoré štáty sa dostali.

Teraz máme nový režim

demokratický sme ho nazvali,

žeby sme sa ku kapitalistom

nikdy nevrácali.

Dubček bol za socializmu

ale s ľudskou tvárov,

rovnoprávnosť pre každého

ale bez miliónarov.

Všetko čo bolo dobré

aby naďalej zostálo,

aby obyvateľstvo voľnosť

a slobodu malo.

Nepredavať veľké závody,

aby ľudia sukromne podnikali,

aby ľuďom voľnosť

náboženskú dali.

Slobodu a náboženstvo

„nežná“ nám vybojovala,

sociálne istoty, prácu

ľuďom sľubovala.

Dvojnásobné platy

už len snom zostali,

veľa ľudí u nás

bez práce zostali.

V žiadnom režíme toľko

bezdomovcov nebolo,

ani my sme nemali

odkiaľ sa tu toľki naraz vzali?

Ten režím len názov

ma demokratický,

ale podľa skutkov

je kapitalistický.

**Boli aj také časy**

Boli aj také časy

keď kontigent roľnící dávali,

preto ošípané doma

na čierno zakáľali.

Na zakáľačku vtedy

zakaľací list dávali,

povinné bravčovú masť

aj krupon davali.

A tak sa na čierno

po dedinách zakáľalo,

z ošípaných doma

všetko im zostalo.

Ľudia sa naudavali

každý niečo choval,

keď prišla kontrola

mäso dobré schoval.

Dármo príslušníci VB

domy kontrolovali,

gazdovia ukryty

dobré pri domoch mali.

Jeden gazd z koryta

ošípanú vyťahoval,

keď verejnú bezpečnosť

nad obcou spozoroval.

Posadil sviňu na latrinu,

na hlavu jej šatku dali,

stopy po zakáľačke

dobre zamaskovali.

Keď kontrola prišla

gazda rubal drevo,

bol istý že nenájdu

tvaril sa veselo.

Celý dom od zakladov

prílušnici prehľadali,

no nenašli nič

hlavami kývali.

Na jedného to prišlo

išiel na latrynu,

Povedal: „pardon“,

videl tam gazdinu.

**Čierní baroni**

Na základnú vojenskú službu

skoro všetkých brali,

len zdravotne postihnutých

na vojnu nebrali.

Boli aj takí odvedenci,

čo na socializmus nadávali,

do pracovných táborov

všetci rukovali.

Kňazi, inžinieri, lekári

v Jachymove pracovali,

na miesto zbraní im

čakany a lopaty dali.

Ostatní na vojenských

majetkách pracovali,

ošípané, hydinu

pre armádu chovali.

Velitelia do táborov

za trest sa dostali,

niektorí vzdelanie

ani základné nemali.

V druhej svetovej vojne

mnohí bojovali

no ale vzdelanie

si nedoplňovali.

V kameňolome poručík

na skale svoj posed mal,

pivečko fľaškové

rad sebe popíjal.

Raz mu skalu vojaci

lepidlom nalepili,

nohavice keď sadol

sa mu prilepili.

Kedy zavola pomoc

vojaci čakali,

nožnice na strihanie

pripravené mali.

Pekne okolo zadku

do kruhu ostrihali,

z holým zadkom poručíka

aj kus ľutovali.

Nevedel, čo sa stalo

vojaci sa rehotali,

do kameňolomu poručíka

viacej neposlali.

**Dušu Bohu...**

Dušu Bohu a nám dukáty

zbojníci volali,

ktoré potom chudobným

štedro rozdávali.

Ukoristené plátno vždy

od buka do buka merali,

starším aj dievčatám

na sukne dávali.

Boli to smelí junáci,

draby sa ich bali,

aj grófi, ktorým kaštiele

radi podpaľovali.

Novodobí zbojníci

už tak nevolajú,

za bieleho dňa na ulici

chodcov okradajú.

Atamami ich robotu

často kritizujú,

oni už s miliónami

na účtoch gazdujú.

Tych mladých zbojníkov

ako zajace chytajú,

na roky do vezenia

často ich dávajú.

Ale ich ataman (bossovia)

takú smolu nemajú,

znamých, politikov, sudcov

na každom poste majú.

Celý svet už riadi

neviditeľná máfia,

kde sa na nychhrabe

slabá policia.

Ti menší zbojníci

chudobu okradajú,

a chudobní ľudia

málo korún majú.

Tí, čo veľa kradnú

ešte málo majú,

aj oni chudobu

radi okradajú.

**Obecný rozhlas**

V každej obci sa najde

žena s podrezaným jazykom,

roznašať klebety

to je už ich zvykom.

Nič sa v obci neutají,

čo by nevysnorila,

aj keby svoje krivé nohy

po členky schodila.

Ako obecný rozhlas

správy rozširuje,

„odkiaľ klebety berie?“

každý sa čuduje.

Že starosta ma milenku,

žena sa dozvedela,

manželka dlho nečakala

o rozvod požiadala.

Kto mal viacej korún,

zlodejom ho nazvala,

ale koľko má ona

nikdy sa nepriznala.

Že Anča susedová

už je v druhom stave,

ten, ktorý je prespal

študuje v Bratislave.

Že videla, ako pán farár

služku bozkávali,

že nie jednu noc

spolu sa vyspali.

Najviac pána učiteľa

v obci ohovarala,

že chcel ju pomilovať,

ale mu nedala.

Pán učiteľ sa dozvedel,

vynadano dostala,

na ďaleko potom

vždy ho obchádzala.

Moderné klebetnice už

esemesky posielajú,

že ktorá jim poslala,

ťažko sa doznajú.

Starosta jej ponukol,

aby v rozhlase vysielala,

predstavte si, pred ľuďmi

do oči mu napľuvala.

Ponukni svoju milenku,

tak mu povedala,

že ona v rozhlase nebude

klebety vysielala.

**Športka**

Každý týždeň na dochodku

manželia športku podali,

už dva roky tipovali

a nič nevyhrali.

V jednom týždni šťastie

sa na nich usmialo

na manželove narodeniny

prvú cenu im dalo.

Stará škoda HB 1000

v garáži im stála,

tisíc malých bolesti

už každý deň mala.

Manželka pripravila

slávnostnú hostinu,

na ktorú pozvala

skoro celú dedinu.

Kúpili novú Fabiu,

aj pre deti zostalo,

nevidané šťastie

sa na nich usmialo.

Manžel bol dobrý šofér

na družstve kombajnista,

keď sedel za volantom

žena bola istá.

Na škodovke starej

aj žena sem tam zajazdila,

no ale vodičák

nikdy nespravila.

Raz jej muž hovori:

Na vylet ideme!

deti aj rodiny

ponavštivujeme.

Žena potrebné veci

do auta nabalila,

na garáži dvere

dokoran otvorila.

Že muža prekvapi

auto naštartovala,

namiesto do predu

spiatočku tam dala.

Pridala viac plynu

do predu pozerala,

s novou Fabiou na strome

v záhrade pristala.

Starý, koniec výletu

mužovi zavolala,

ako zmoknutá kura

pri Fabii stála.

**Pri Jadranskom mori**

Na sľuby komunistov

veľa ľudi neverilo,

žeby sa za krátku dobu

k blahobytu zlepšilo.

Veľké vojnové rány

ťažko sa hojili,

že nám bude dobre

komunistom neverili.

Skoro všetko podľa plánu

do poriadku davali,

štátne majetky, družstvá

nové sa zakladali.

Veľa nových závodov

sa vybudovalo,

aj pomerne dobre

už sa zarabalo.

Družstvá aj závody

rekreácie planovali,

ľudí do kúpeľov

zadarmo posielali.

Na družstve manželka

s manželom pracovali,

na dva týždne poukáz

ku moru dostali.

V mori každý deň

od rána sa kúpali,

v prepýchovom hoteli

všetko zadarmo mali.

Veľa slov v ich reči

na naše sa podobali,

preto s dorozumením

problémy nemali.

Mužu, to sú sprostaci,

pozri sa čo napísali,

„Ledové piče“ obaja

na stanku čítali.

Aj toto tu predavajú?

ohromení zastali,

ale rady turistov

pred stankom čakali.

To chládené nápoje

tu ženo predavajú,

to len chládené nápoje

oni tak volajú.

A tak aj oni ako ostatní

chladené nápoje popíjali,

lebo horúčavy pri mori

už dlho trvali.

**Hlúpy Jano**

Pokiaľ nebola mechanizácia,

ľudia ťažko pracovali,

aj na družstevné polia

stroje už dávali.

Družstevníci seno ručne

na vlečky vykladali,

mozolnaté dlane

družstevníci mali.

Prišli riadkovače nové

seno pozhrabovali,

samozberacie vlečky

sami nakladali.

Prišli nové kombajny

dobre sa už žalo,

zo zásobníkov zrno

na vlečky sa sypalo.

Ani slama ručne

už sa nezhrabovala,

do pekných balíkov

už sa lisovala.

Stohy ako budovy,

ako keby ich murovali,

odkiaľ podľa potreby

slamu rozvážali.

Zemiaky vyoravače

zo zeme vyoravali,

do vedier ich družstevníci

na poli zbierali.

Zemiaky sa ťažko v mechach

na vlečky nakladali,

ťažké mechy dvaja

vždy chlapi dvíhali.

Nakladače na vlečky

potom namontovali,

„hlúpy Jano“ meno

nakladaču dali.

Hlúpy Jano jak pierka

vrecia vyhadzoval,

aj ten dlane družstevníka

ako by ľutoval.

**Prečo si má mamko**

Prečo si ma mamko moja

takú mladú vydala,

najkrajšie dievčenské roky

si mi zahatala.

Moje rovesničky ešte

na školách študujú,

z dievčenského života

ešte sa radujú.

Dievčenský zelený vienok

si mi z hlavy zobrala,

dlho budem na neho,

mamko spominala.

Ako strom si moje

mladé roky podťala,

dcéru alebo syna

budem kolísala.

Nebudeš dceruško moja

za vienkom plakala,

najlepšieho chlapca som ti

za muža vybrala.

On bude mať titul

ty ho nebudeš mala,

mladého lekára

som ti pohľadala.

O ruku ťa požiada,

 večer príde k nám,

dceruško moja zlatá

veľkú radosť mám.

Budeš pani doktorová

vážená v tomto kraji,

za takého by druhí

aj svoj život dali.

Dnes dobrého lekára

každý potrebuje,

koruny za zdravie

nikto neľutuje.

Keby si chcela študovať

o vnúčatá sa postarám,

ako každá babka

aj ja ich rada mám.

**Bitka na zabáve**

Cigan, hraj! Cigan, nehraj

a už to začalo

všetko čo svietilo

sa porozbíjalo.

Nevídaná bitka

v celej sále nastala,

aj nevinná osoba

facku tam dostala.

Každý bil každého

ani nevedel koho,

až kým polícia

nezasiahla do toho.

Keby jedna dievčina

políciu nezavolala,

možno jatka krvavá

by sa v sále stála.

Polícia pohotovo

svoje svetla použila,

bendrekom nejednému

ranu uštedrila.

Ti dvaja kohúti ešte

po zemi sa vaľali,

obidvaja nože

v svojich rukách mali.

Po paru úderoch z rúk

nože popadali

a nebolo kedy, keď

púta na rukách mali.

Aj ranených bolo veľa

pohotovosť volali,

ti dvaja kohúti

stále sa hadali.

Ešte šťastie, že bitka

len tak sa skončila,

že čierna sanitka

mrtvých nevozila.

Aj také zábavy

na dedinách sa konali,

mladí ešte do teraz

rozum nedostali.

**Malé ale krásne**

Malé ale krásne

v srdci Európy máme,

naše malé Slovensko

predať si nedame.

Mimo moria príroda

krásu nevídanú stvorila,

aj malé veľhory Tatry

ako stráž nám postavila.

Málebné údolia, rieky

lesy dookola voňajú,

baníci nerastné bohatstvo

z útrob zeme dobyvajú.

Hrady, zámky, stražné bašty

ešte nám ostáli,

aj keď z niektorých už

ruiny ostali.

Podzemné jaskyne turistom

svoje krásy otvarajú,

preto z celého sveta

turistov lákajú.

Minerálne pramene

z podzemia vytekajú,

preto liečivé kúpele

okolo sa stávajú.

Na miesto morí priehrady,

jazerá krásne máme,

Zemplínsku Šíravu

aj malú Domašu máme.

Nie len naši, aj cudzí turisti

po Slovensku putujú,

prekrásnu prírodu

denne obdivujú.

Areál snov v Tatrách

sme vybudovali,

rajom zimných športov

ľudia ho nazvali.

Ľudia šťastní tu žijú

aj keď nie v prepychu,

ale majú radi

našú republiku.

**Zemiaková brigáda**

Boli časy, keď družstevníci

vo veľkom zemiaky pestovali,

bez pomoci brigad

by ich nevybrali.

Preto každé družstvo

svoj patronát malo,

podľa potreby na zber

často ich volalo.

Najviac na brigády

študenti chodili,

sväzacké organizácie si

niečo privyrobili.

Tam, kde bolo veľa Rómov

vo veľkom sa nepestovalo,

ani štátu dodávku

veľkú sa nedavalo.

Keď zemiaky dozrievali

darmo ich strážili,

Rómovia ako na vlastné

kradnúť ich chodili.

Niekedy cez noc

aj dva áre vykopali,

za nimi družstevníci

už len dozber mali.

Dármo ich trestali,

ktorých nachytali,

že vraj hlúpy „gadžo“

všetci sa vysmiali.

Načo by na svojom

ťažko pracovali,

keď z družstevných polí

zadarmo nakupovali.

**Teta z Ameriky**

Ako dvadsaťročná teta

do Ameriky odchádzala,

dedinku, aká bola

v pamäti zachovala.

Drevené domčeky pod slamou

školu, obchod, poštu,

vtedy tu nemali,

len drevený kostolík

kde Bohu úctu vzdavali.

Len poľná cesta kamenistá

viedla do dediny,

v biede a chudobe žili

gazdovské rodiny.

Petrolejky alebo triesky v peci

svetlo im davali,

preto do postele

skôr sa ponáhľali.

Aká je tu bieda

teta dobre znala,

dvakrát do roka doláre

dajaké poslala.

Že príde do kraja

mamke napísala,

budeme ťa čakať,

mamka odpísala.

Na prílet lietadla

v Košiciach čakali,

auto pred letiskom

nové zaparkovali.

A kde mate voz?

Sestra sa pýtala,

že kupili auto

sestre nepísala.

Sestričko moja zlatá

tu už družstva máme,

za prácou do Ameriky

už neodchádzame.

Aj toto nové auto

už sme si kúpili,

murovaný dom nový

sme už postavili.

Prečo si mi sestro

o tom nič nepísala,

mne doláre chybali

a tebe som ich posielala.

**Zjazd somárov**

Európsky zväz somárov

veľký zjazd pripravoval,

kde ho usporiadajú

dlho rozhodoval.

Bratislavu na Dunaji

mnohí navrhovali,

lebo najmenej na Slovensku

somárov sme mali.

Sovieti stolicu Moskvu

sami navrhovali,

lebo v prepočte na obyvateľov

najviacej ich mali.

Tajne hlasovali,

Bratislava vyhrala,

hala na „Pasienkoch“

sa pripravovala.

Vítame Európskych somárov

svetelná tabuľa oznámovala,

železničná stanica, letisko

somárov vítala.

Predseda zväzu Ivanov

srdečne všetkých vítal,

ale hlavný prejav

horšie ako prvák čítal.

Vzdelanie nemal žiadne,

v stepi pasol kozy,

alebo suché seno

nakladal na vozy.

Pri voľbe nového predsedu

tajné hlásovali,

najviac hlásov Michalovi

Slovákovi dali.

U nás všetci somári

základné vzdelanie mali,

čo strednú nedokončili

titul „Osol“ mali.

Aj vysokoškolské diplomy

niektorí už mali,

čo rodičov na vysokých

funkciách vtedy mali.

Maďarskí somári tu

najviac pripomienok mali,

lebo tu od nepamäti

svojich bratov mali.

Rusi nás kritizovali,

že najmenej somárov máme,

že o populáciu

slabo sa staráme.

Slovensku hrozilo už

že vyhynú somári,

preto nám sovieti

oslice ponukali.

Predseda Michal bol proti

že svoje oslice tu máme,

že vyhynie rasa

obavy nemáme.

Zo všetkých štátov tu

somári diskutovali,

tlmočníci do slovenčiny

všetko prekladali.

Sovietskí somári náš vzor

na záver volali,

všetci spití na mol

Bratislavu opušťali.

**Za veľkou mlákou**

Štát za veľkou mlákou

Amerika voláli,

tisíce ľudí z prácou

tam sa sťahovali.

Zem neobmedzených možnosti

každého lakala,

aj keď ľachká práca

ich tam nečakala.

Cestovné pásy neboli

ľudia vymyšľali,

aj na dobytči sprievodný list

mnohí cestovali.

Bane, farmy, fabriky

tam na nich čakali,

každý jeden dolár

ťažko zarabali.

Niektorí mali šťastie,

ktorí reč poznali,

aj vysokoškolské vzdelanie

šikovnejší ziskali.

Zlata horúčka na západe

vtedy panovala,

dobrodruhov, zlatokopov

za ziskom ťahala.

no nie všetcí vysťahovalci

také šťastie mali,

aj keď soche slobody

nohy bozkávali.

Nekaždá rodina

za more sa dostala,

nejedná stará loď

ku dnu putovala.

Amerika prekvitala,

vojny nepoznala,

len raz v historií

proti sebe bojovala.

Juh proti Severu

dajaké spory mali,

ale ako rozumní ľudia

ruky si podali.

**Krava na koľajniciach**

Keď železničná doprava

ešte len začínala,

parná lokomotíva na stanici

už odfukovala.

Lokomotíva zapískala

vyprávca zelenú dal,

rad drevených vagónov

krajinou sa ťahal.

Veľký pokrok techniky,

aby ľudia nečakali,

zima, leto, nečas

pod strechou cestovali.

Vlak sa vliekol krajinou,

vozne do seba naražali,

keď z ničoho-nič

v strede poľa zastáli.

Pán konduktor, čo sa stalo

sprievodcu sa pytali,

otvaráli okná

z vláku vychádzali.

Rušňovodič pískal,

krava chvostom zamavala,

čo ma vyrušuješ,

teraz som driemala.

Na kravu na koľajniciach

ako na čudo pozerali,

niektorí odvážlivci

za chvost ju ťahali.

Mladý zverolekár

v tom vlaku cestoval,

že tam leží krava

aj on spozoroval.

Ľudia, dajte pokoj

za chvost neťahajte,

ja sa na ňu pozriem,

odstup si od nej dajte.

Táto krava je telná,

teliatko vytiahneme,

inač po tejto trati

ďalej nepôjdeme.

Krava malého byčka

od radosti olizovala,

slabým zamučaním

zverolekárovi ďakovala.

**Tirák**

Čo sa mi môže stať,

keď poviem, že mám ťa rad...

spieval si kamiónista,

cesta bola hmlistá.

Mlhu mlhové svetla

slabo preražali,

vodiči v taký čas

oči na stopkách mali.

Cesta polmaly sa krátila

aj sa mu driemalo,

ale to len krátku

chvíľu vždy trvalo.

Zrezu počul škripot

a už sa obimali,

zakliesnení v kabinách

obaja zostali.

Pokiaľ prišla zachranka

od bolesti stonali,

horko-ťažko z auta

vonku ich dostali.

Ako kolegovia

pričinu vyhodnocovali,

obidvaja skromne

vinu si priznali.

Tu istú piesničku

obidvaja spievali,

ale pre haváriu

ju nedospievali.

Preto takú pieseň

za volantom nespievajte,

lebo mlha je zradná

vždy pozor davajte.

Vtedy, keď to nečakáte,

vtedy sa to stane,

no nie každý šťastne

z toho sa dostane.

**Na Hradčanoch**

Dvaja kmotrovia si

pri telení krávy pomáhali,

ale na zapitie doma

nič ostré nemali.

Krčmu na malom kopci

Jednota stavala,

pre strmé schody meno

„Hradčany“ dostala.

Krčmárka ich videla,

pivo čapovala,

čo si dajú druhé

na dverách sa pytala.

Pivo, chladená borovička

hrdlom sa klzala,

kačmarka za pultom

sveter hačkovala.

Pivo a borovička im

do hrdla stiekala,

i krčma pomaly

už sa zaplňala.

Táto siláž na nich

už zaučinkovala,

aj krčmárka ich už

domov vyhaňala.

Pod zámocké schody

horko-ťažko ich dostali,

pod zelenou tujov

ležať ich nechali.

Pri odchode z krčmy

chlapi si nevšímali,

že dvaja kmotrovia

pod tujou zostali.

Už rosa padala

keď sa prebudzali,

ako malé teliatka

na seba pozerali.

kmotričku môj drahý

ale sme si dali,

ešte dobre, že ženy

nás tu nehľadali.

**Sociálistický zväz mládeže**

V Sovietskom zväze mládež

svojú organizáciu mala,

ktorej slávne meno

„Leninský komsomal“ dala.

Čo bolo Sovietske

za vzor nám davali,

aj u nás sme organizácie

rôzne zakladali.

Socialistický zväz mládeže

organizácia meno si dala,

alebo Gottwaldova mládež

inak sa volala.

Mladší pionierske u nás

organizácie zakladali,

aj malé „iskričky“

najmenších sme mali.

„Vždy buď pripravnený“,

v pozore salutovali,

červené šatôčky

na svojích krkoch mali.

Zväcaci už dospelí ľudia

všade pomáhali,

oni pri pozdrave

„česť práci“ volali.

Tam, kde republika

najviac potrebovala,

tam sa pomôcť mládež

naša ponáhľala.

Budovali Ostravu, metro,

tráť mládeže stavali,

aj jednotné roľnícke

družstvá zakladali.

Z úsmevom, kde čakala práca

zväzaci kračali,

pekné modré košele,

na hrudi odznak mali.

**Večne živý Lenin**

Lenina v mauzoleu

ako oko v hlave strážili,

chcel si pozrieť Moskvu

von ho nepustili.

Na výročie októbrovej revolúcie

vodku dostavali,

celú noc si strážní

do hrdla nalievali.

Lenin nato čakal

kedy ich premôže,

že si potom kľudne

aj vonku výjsť môže.

Po Červenom námestí

dobré sa mu kráčalo,

pozorne si pozeral

čo nové sa tú stálo.

Navštivil aj svoje hory

čo meno im po ňom dali,

Lomonosovu univerzitu

na nich zbudovali.

Ale na rieku Nevu

stále ho ťahalo,

či sa v Zimnom paláci

nič nové nestalo.

Cnelo sa mu za Aurorou

aj tam ho ťahalo,

či by ešte z nej

vystreliť sa dalo.

Vstupil na Auroru

komsomolka, stráž mala,

Ruky hore! zrezu

na Lenina zrevala.

My tu na Aurore

pevnú stráž držíme,

ani večne živého Lenina tu

v noci nepustíme.

Natašo, ja som Lenin

Nataša neverila,

veliteľovi stráže

telefonom oznamila.

Nebuď hlupá, Natašo,

mrtví nevstavajú,

a nespí mi v stráži

sny sa ti snívajú.

No ale Nataša,

že Lenin verila,

s večne živým Leninom

dlho hovorila.

**Základná vojenská služba**

Na vojenčinu za socializmu

povinne sa rukovalo,

podľa čiernych kufríkov

brancov sa poznalo.

Zväzarmovské organizácie

brancov pripravovali,

aby ľahšie život

vojenský znašali.

Kasárne po republike

tisíce bráncov vítali,

na boj proti nepriateľovi

ich pripravovali.

„Za vlasť, za socializmus,“

hesla ich vitali,

s uzkou dušičkou bránou

niektorí kráčali.

Podľa sovietskej armády

aj hodnosti mali,

pred prísahou ostré

streľby ich čakali.

Potom, ako remeň

vojenčina začala,

za celé dva roky

vojakov kresala.

Nie ľachké to boli roky

ale vydržali,

domov ako chlapi

z vojny sa vracali.

Teraz mladí chlapci

povinne nerukujú,

o svojom osude

sami rozhodujú.

Teraz už armádu

profesionálnu máme,

moderné vyzbrojená

zaruku v nej máme.

Mnohé kasárne u nás

prázdne ostavajú,

na rôzne misie

vojakov posielajú.

Na internáty na byty

kasárne prerábame

počtom veľkú armádu

už teraz nemáme.

**Prerušená láska**

Medzi dvoma mladými

vzplanul prámeň lásky,

na lúkach rozkvitali

krásne sedmikrásky.

Každý večer mila ho

pod dubom čakala,

prekrásnu budúcnosť

v snoch si vysnívala.

Nežné slová, objímanie

tu konca nemali,

horúce bozky ako blesk

na ústa padali.

Tieto krasne večery

dlho netrvali,

povoľavací rozkaz

milému poslali.

Druhá svetová vojna

práve sa začala,

nie jedna dievčina

za milým plakala.

Ťažká to bola rozlúčka

zle tušenie mala,

malý plod ich lásky

pod srdiečkom chovala.

Na východný front

milého poslali,

kde denne vojaci

nevinní padali.

Rodičia milého

lístoček dostali,

že syn v boji padol

a kde ho pochovali.

Mila nič nevedela

dopis od milého čakala,

ani jeho ani dopisu

sa už nedočkala.

Narodil sa synček

milého čakala,

od rodičov smutnú

správu sa doznala.

Jeho meno pri krste

synčekovi dala,

na túto vernú lásku

dlho spomínala.

**Bratia Česi**

K naším bratom Čechom

najlepší vzťah máme,

naše bratstvo nikdy

rozbiť si nedáme.

Žili sme v spoločnom štáte

Nemci nás rozdelili,

po druhej svetovej

zase sme sa spojili.

Nová Československá armáda

o Duklu bojovala,

zástava Česko-slovenská

na hranici viala.

Cez Duklu sloboda

naša prichádzala,

tisíce životov vojakov

vojna si vyžiadala.

Vojnou zničenú republiku

spoločne sme budovali,

s každého úspechu

sme sa radovali.

Po nežnej revolúcii

sme sa rozdelili,

ale straženú hranicu

sme neurobili.

Len formálna čiara,

ktorá štát rozdeľuje,

ale slobodne každý

kedy chce cestuje.

Tak ako pred tým,

aj teraz si pomáhame,

dobré skusenosti

radi si vymieňame.

Do Europskej únie

spoločne sme vstupili,

pre dobrú spoluprácu

základ sme položili.

V bojoch spečatené bratstvo

narušiť si nedajme,

tak, ako brat s bratom

vždy sa radi majme.

**Prefikaná líška**

Na družstevnej fárme

hydinu chovali,

každý deň okolo nej

líšky sa motali.

V blízkom lese pri fárme,

svoje pelechy mali,

pred večerom vždy

na lov sa vydali.

Skúšali aj cez deň

ale nepochodili,

poľovníci vždy

dajakú zastrelili.

Ako sa dostať na farmu

líšky špekulovali,

návrh starej líšky

potleskom prijali.

Dažďovú a prebytočnú vodu

kanálom vypúšťali,

tu si bezpečnú cestu

líšky vyhľadali.

Družstevníkom sliepky

každý deň kapali,

kade líšky chodia

darmo vchod hľadali.

Pletivo nepoškodené

brány, dvere zatvárali,

no ale líšky nikdy

vzduchom nelietali.

Že kanál otvorený

to ich nenapadlo,

až keď malé dievčatko

do kanála spadlo.

Tri vetre okolo kanála

polietavalo perie,

bolo jasné, že tou cestou

líška sliepky berie.

Kanál zatvorili

nič už nekapalo,

liščie osadenstvo sa

z lesa sťahovalo.

**Partizánske lesy**

Lesy naše, lesy

tie čay dávno za vami,

keď ste partizánom

ukryt poskytovali.

Nemci na partizánov

ako na zver poľovali,

vy ste im ukryty

bezpečné davali.

V horách na čistinách

vatry plapolali,

zbrane, strelivo, potraviny

z letadiel zhadzovali.

So zurivosťou Nemci

na ohne pozerali,

ísť v noci do hôr

odvahu nemali.

Pre partizánov to bolo dobre,

tma ich ukryvala,

nejedná mostová konštrukcia

v povetrí lietala.

Vlaky, zbrane, potraviny

na front sa nedostali,

s partizánskych prepadov

už boli zúfalí.

Fronta sa približovala

Nemci ustupovali,

partizáni z hôr

do dolín schádzali.

Na civilnom obyvateľstve

Nemci sa pomstili,

pod lesami partizánskymi

obce vypalili.

Ako stado krav Rusi

do Berlína hnali,

koniec vojny sme všetci

túžobne čakali.

Tam, kde vojna začala

tam sa aj skončila,

všetko, čo sa dalo

vojna nám zničila.

**Vysadkár**

Narodil sa v Krežlovej

rad život mal,

ako mladý chlapec

na gazdovstve pracoval.

Mladého odvedenca

za vojaka vzali,

proti bratom Rusom ho

bojovať poslali.

Z rýchlou divíziou

až pod Kaukaz sa dostali,

ako prebehnuť k Rusom

cestičky hľadali.

Útek sa vydaril

k Rusom sa dostali,

bok po boku s nimi

kratko bojovali.

Keď sa naša brigáda

v Buzuluku formovala,

všetkým verných Slovákov

do boja volala.

Dostal sa k vysadkárom

SNP pomoc potrebovalo,

lietadlom vysadkárov

na pomoc poslalo.

Pri Banskej Bystrici

vysadok vysadili,

vojaci sa na boj

dobre pripravili.

Mimo jedného zranenia

šťastie pri ňom stalo,

jeho bojových druhov

len málo ostalo.

**Zelená vŕbina**

Vŕbina, vŕbina

zelená vŕbina,

už má zanechala

včera moja mila.

Už má zanechala

staršieho si vzala,

a mňa chudobného

chlapca zanechala.

Vzala si starého

ale bohatého,

kus žiaľu vložila

do srdca mojeho.

Všetko prebolelo

spomienka zostala,

aj na mňa dievčina

krásna sa usmiala.

Pekná, skromná, pracovitá

z rodu chudobného,

nechcela sa vydať

za boháča starého.

A tak sme sa dvaja

chudobní pobrali,

o dva roky domček

vlastný svoj sme mali.

Aj malého synčeka

už sme kolísali,

bok po boku životom

spolu sme kračali.

Moja prvá láska

už rozvod podala,

so starým pijačískom

žiť nedokázala.

**Vojna skazu zanechala**

Na svetových bojiskách

tvrdo sa bojovalo,

každé jedno tisíce

životov zobralo.

Povolavacie rozkázy

aj starší dostavali,

čaty, roty, pluky

stavy doplňali.

Aj celá Európa

v plameňoch horela,

toľko životov nebrali

ani mor ani cholera.

Denno denne hroby

čerstvé pribudali,

na drevených krížoch

prilby sa blýskali.

Plakali rodičia, vdovy, siroty

čo blízkých tam mali,

neraz túto vojnu

neraz preklinali.

Strašné spustošenie

vojna zanechala,

na mier celá Európa

túžobne čakala.

Ti, čo šťastie mali

z frontov sa vracali,

malo-ktorý z nich

prišiel celkom zdravý.

Dokaličenú Európu

do poriadku sme davali,

taká ako je teraz

dlhé roky trvali.

**Veselá dedina**

Dedinka pod horou

Veselá sa volala,

tá mimo pohrebov

smútok nepoznala.

Na pohreboh hudba

nerada smutočné hrala,

aj žena za mužom

len tam poplakala.

Veselá, Vesely, Veselica

priezvyska prevladali,

smutné meno žiadne

v dedinke nemali.

Cez obec Veselka

rieká pretiekala,

ktorá len pri búrkach

plné kopyto mala.

Nebola tam nudza

nikdy o zábavu,

tancovať ste videli

aj storočnú babu.

Len veselé deti

vo Veselej sa rodili,

radi sa aj cudzí

vždy tu zabavili.

Prišli z Veselého

jarmočníci volali,

kravy, kozy, ovce

len veselé predavali.

Aj slivovicu pálili

čo veselosť dodávala,

kto jej viacej vypil

bolela ho hlava.

Nie preto, že bola zlá

ale mieru nepoznali,

ako vodu niektorí

do seba nalievali.

Ľudí s priezviskom Smutný

neradi v obci vitali,

ani dievčata za smutných

sa nevydavali.

Preto Veselčania

veľmi dlho žili,

viacej ako sto rokov

väčšinou slávili.

**Krása priťahuje**

Máme radi krásne ženy

krása priťahuje,

no vinečko čím je staršie

každý rad koštuje.

Mladé vínko nedozreté

v pivniciach dozrieva,

tak aj z mládej dievčiny

stáva sa zrelá žena.

Dobré staré vínko

zdravíčko upevňuje,

po dobrom vínečku sa

aj lepšie miluje.

Láska v každom veku

príde na každého,

ten, kto si vypije

vínečka starého.

Ten, kto staré vínko pije

a ženy miluje,

ten sa určite veku

vysokého dožije.

No nielen krása žien

aj krása prírody priťahuje,

za ňou po celom svete

človek rad putuje.

Krása hôr, lesov,riek

podzemné jaskyne, jazerá,

aj z vyšav štítov

človek rad pozerá.

Hrady, zámky, kaštiele

vodopády padajú,

aj prekrásne zátoky,

čo moria vytvarajú.

**Bohaté dievča**

Bohatých rodičov

mladá deva mala,

na vysokej škole

ešte študovala.

Že veľa eur to stálo

nato nepozerala

veď rodičov známych

milionárov mala.

O prepychovom aute

už dlhšie snívala,

ale vodičský preukáz

doteraz nemala.

Bola to maličkosť,

rodičia všetko zariadili,

k narodeninám bavoráka

ako dar kupili.

Aj vodičský preukáz

len tak-tak, že urobila,

na novom bavoráku sa

dlho nevozila.

Pod vplyvom alkoholu

za volant sadala,

vtedy, keď kontrolu

polícia mala.

Pri stopovaní auta

policajta zrazila,

zvodidlá pri ceste

autom prerazila.

Na nemocničnom lôžku

otom rozmyšľala,

z ťažkého zranenia

len-len, že sa dostala.

Za zranenie policajta

dva roky dostala,

z nového bavoráka sa

dlho neradovala.

S vodičským preukázom

na dlho sa rozlúčila,

tak jedná bohatá

dievčina skončila.

**Krádeže**

Kradlo sa za socializmu,

kradne sa aj v demokrácii,

zostávame verní

starej tradícii.

Keby sme neviem koľko

policajtov mali,

krádeže yb ďalej

na svete pokračovali.

Aj malí zlodejičkovia,

čo ešte len začinajú,

každý veľa krádeži

už za sebou majú.

Veľa priležitosti na krádež

sami ponukáme,

keď na svoje veci

pozor nedávame.

Zlodeji profesiónali

dobre zarabajú,

bez práce milióny

už na účtoch majú.

Ukradnúť bankomat

alebo vylupiť banku,

pre nich polícia

nema kľudného spánku.

Na každú akciu majú

plán vypracovaný,

polícia bezmocná,

len krči pleciami.

Dnes sa kradne všade,

krádnu aj politici,

ako malí zlodejí

nekradnú na ulici.

Rozhodujú o miliárdach

priležitosť majú,

policajti, sudcovia

chrbat im zakryvajú.

Dnes už za peniaze

kúpiš aj zlatú Prahu,

alebo krasavicu

našu Bratislavu.

**Olympiáda**

Športovci celého sveta

veľký sviatok majú,

Európske aj svetové

rekordy padajú.

Najlepších športovcov

štáty vysielajú,

tie najlepšie výkony

vždy od nich čakajú.

Na stupne víťazov

nie každý sa postaví,

ale len tí najlepší

čo najviac trenovali.

Päť olympijských kruhov

dvetadiely znamenajú,

nad štadiónmi vlájky

hrdo plapolajú.

 Každá jedna medaila

za drinu odplata,

no najviac sa cení

tá, čo je zo zlata.

V každj disciplíne

tvrdo sa bojuje,

nato každý trening

dobrý potrebuje.

Aj naší športovci

vykony dobré podávajú,

aj keď neveľa, ale vždy

medaily prinášajú.

Najviac medaily nám

vodáci prinášali,

na každej olympiáde

medailu ziskali.

Dakedy športovci

toľko nezarabali,

vtedy ako povolanie

športovci nemali.

Dnes špičkoví športovci

milióny zarabajú,

ako povolanie

šport vykonávajú.

**Šťastné a veselé**

Vianoce, sviatky pokoja a mieru

slavíme každý rok,

do Nového roku od nich

len maličký krok.

Sneh vrzga pod nohami,

mrázik priťahuje,

zo stromov sneh stvrdnutý

na zem opaduje.

Pod vianočným stromčekom

darčeky deti rozbaľujú,

so spiatymi ručkami

Ježiškovi ďakujú.

Ďakujeme ti, Ježišku,

za tieto krásne dáry,

zariaď, aby sme Vianoce dvakrát

v kalendári mali.

Aj dospelí darčeky

radi rozbaľujú,

na rozdiel od detí

navzajom si ďakujú.

Pri vianočných stromčekoch

koledy spievame,

keď zvonky zazvonia

koledníkov čakáme.

Veselé Vianoce

šťastlivý Nový rok,

aby v Novom roku bol

šťastný každý krok.

Aj takéto vinšovačky

z ich úst počujeme,

za krásne vinšovanie

ich obdarujeme.

Všade pokoj, ticho

zvony vyzvaňajú,

na sveté pobožnosti

veriacich volajú.

Šesdesiate šieste Vianoce

už slavíme v mieri, pokoji,

vojaci na fronte

ich slavili v boji.

**Už sa udí**

Už sa udí v udiarni

slaninka voňavá,

blízkou osadou Rómov

vôňa sa ťahala.

Rómovia od dávna

slaninku radi mali,

v noci si od gazdov

zadarmo kupovali.

Ich chute gazdovia

už dávno poznali,

keď bola udiareň vonku

vždy psa uviazali.

Gazdového psa raz

v osade zbadali,

uspávací prášok

do klobásky mu dali.

Gazda psa priviazal

od udiarne odchádzal,

ale stráž jú dobré

ešte mu prikázal.

Pred polnoc na psa

driemoty prichádzali,

kedy zaspí Rómovia

spoza vŕby čakali.

Ešte dvakrát zivol,

aby vystrahu dal,

a už v hlbokom spánku

ako zarezaný spal.

Polovicu slaniny si

Rómovia odnášali

až na pôjd v osade

dobre ju schovali.

Ráno gazda prišiel,

polovica chybuje,

vedel celkom presne

odkiaľ vietor duje.

Zavolal políciu

do osády sa pobrali,

či v noci nenakupovali

Rómov sa pytali.

Pani policajti, nie

v noci sme všetci spali,

žiadne nočné nákupy

v noci sa nekonali.

Ale v jednej chatrči

slaninka voňala,

zavolali Róma

odkiaľ sa tú vzala.

Dármo sa Rómovia

dármo vyhovárali,

práve tieto platy

v údiarni chybali.

**Hrabala, hrabala**

Hrabala na poli

drobnú ďatelinu,

jej spev bolo počuť

cez celú dolinu.

Hrabaj, dievča, hrabaj

ďatelinku zelenú,

ten najkrajší šuhaj

vezme ťa za ženu.

Od rána do večera

by som jú hrabala,

keby som takého

za muža dostala.

Pozri, tam pod lesom

šuhaj žitko kosí,

rad zo sojky pierko

za klobúkom nosí.

Za švarným šuhajom radi

dievčata pozerajú,

možno mu zo Sojky

perečká hľadajú.

Dohrabala ďatelinku

hore pozerala,

najkrajšie perečko

Sojka zhadzovala.

To je dár pre šuhaja

perečko hladkala,

ďakujem ti Sojka

za ňou zavolala.

S hrabľami na pleci

ku nemu kračala,

keď dokášal žitko

vtedy pri ňom stala.

Dobrý deň, šuhajko,

milo sa usmiala,

toto najkrajšie pierko

za klobúk mu dala.

Také krásne pierko

žiadna mi nedala,

ku pierku ho dvakrát

vrelé pobozkala.

Ruka v ruke spolu

do doliny kračali,

veselo im bolo

cestou si spievali.

Na ten krásny párik

ľudia pozerali,

veľa šťastia, lásky

v duchu im želali.

**Dve vojenské prilby**

Pod starým bukom od vojny

dve prilby ležali,

jedna bola z ruskej

druhá z nemeckej hlavy.

Ako sa tu dve prilby

pod ten buk dostali?

Dlho s kamarátom sme

o tom rozmýšľali.

Črepiny v starom buku

už pozarastali,

ako jazvy po ranách

hrče tam zostali.

Možno nejednému vojakovi

život buk zachránil,

pri výbuchu granátov ich

svojím telom chránil.

Preto samé hrče

na tom buku zostali,

aj tí dvaja vojaci

tu pod ním skonali.

Vojakov pochovali,

prilby tu zostali,

keď voják proti vojakovi

zblízka bojovali.

Alebo tie dve prilby

deti tu nechali?

Keď pri pasení kráv

na vojakov sa hnali?

Nikto nevie presne,

prilby nerozprávajú,

a ich majitelia už

večný sen snívajú.

Možno boli rovesníci,

rodičia ich čakali,

možno ženy aj detí

malé doma mali.

**Partizánska vojna**

Frontová línia v boji

bojujúcich rozdeľuje,

z jednej i druhej strany

tyl vojska zasobuje.

Zo zadu nepriateľa

nikdy nečakajú,

obe strany zázemie

zabezpečené majú.

Partizánske vojny líniu

frontovú nepoznajú,

z každej strany aj v noci

vojákov prepadávajú.

S ktorej strany zautočia

partizáni neoznamujú,

pod nosom im v noci

mosty podmiňujú.

Na jednom mieste nikdy

dlho nebojijú,

ako kočovníci

z miesta na miesto

sa sťahujú.

Lesy, hory, skaly ich

cez deň zakrývajú,

v noci sa prepady

smelo vyražajú.

Jednotkám na frontoch

veľmi pomáhajú,

transporty na front

vo vzduchu lietajú.

V tyle nepriateľa

smelo operujú,

muničné sklady do vzduchu

často vyhádzujú.

Žiadne vojny pred tým

partizánov nepoznali,

zoči-voči armády

proti sebe bojovali.

**Dva jablčka na konári**

Lístočky z jablone

do jedného opadali,

na konári dva červené

jablčká zostali.

Pod namrazou na jabloni

konáre sa ohybali,

ako kliešť červené jablčká

na jednom sa držali.

Prečo len dva jablčká

na konári zostali?

Oberači ich tam

pre vtáčiky nechali?

Vrabcom nechutili

jabloň obletovali,

pokiaľ sa hladné sýkorky

o nich nedoznali.

Dve sýkorky každý deň

jedno jablčko ozobávali,

to druhé na konári

ako rezervu nechali.

Dlho tu dve sýkorky

sa neukazovali,

možno na druhej jabloni

ešte zásoby mali.

Až na štedrý večer

jablčko da dočkalo,

až štyri sýkorky

jablčko zobkalo.

Najlepšiu pochuťku

na štedrý večer nechali,

preto na večeru

aj hosti pozvali.

**Šťastný a veselý**

Najveselšie na svete

sa oslavuje koniec roka,

nápoje by sa nezmestili

ani do veľkého potoka.

Veľa nás stojí korún

ale nebanujeme,

veď len jeden život

každý tu žijeme.

Výbušniny, petardy, svetlice

k oblohe vylietavajú,

detí aj dospelí s toho

veľkú radosť majú.

Vinšovanie rodín, známych

nikde nechybuje,

zdravie, šťastie, lásku

každý nám vinšuje.

Aby ten Nový rok

bol lepší ako starý,

aby život kvitol

ako kvietky v jari.

Aby sa len dobra úroda

na poliach rodila,

aby žiadna duša

žobrať nechodila.

Aby nikdy bombardery

nad nami nelietali,

aby vojny skazu

ľudstvu neprinašali.

Možno, že ľudia zmudrejú

nebudú sa biť,

lebo v mieri vždy

najlepšie je žiť.

**Kmotrovci**

Dlhé roky kmotrovci

v láske naživali,

cez voľné dni a sviatky

vždy sa stretávali.

Aj deti v priateľstve

dobré naživali,

dvaja na jednej škole

spolu študovali..

Ako mohli, tak si

navzájom pomáhali,

kmotrovci si nové

domy budovali.

Aj ošípané spolu

v jednom chlieve chovali,

obe strany pri krmení

po týždni sa striedali.

Ale jedna ošípaná

na váhe stracala,

vždy, keď staršia kmotra

službu pri nich mala.

Druhá kmotra často

muža upozorňovala,

že najlepšie krmivo

len svojej dávala.

A tak medzi kmotrovcami

hádka sa vyostrila,

práve, keď sa doba

zabijačiek blížila.

Dozvedeli sa o tom deti

čo na vysokej študovali,

že sú rozumní ľudia,

aby sa nehádali.

Že jedna z ošípaných

slabšie priberala,

to sa veľmi často

pri krmení stáva.

Zabijačka bude spoločná,

tak to vždy robíte,

všetko na polovicu

pri nej rozdelite.

Ale máme múdre deti

kmotrovci uznali,

ešte lepšie, ako predtým

spolu nažívali.

**Štedrý večer**

Veľká je to radosť

keď je rodina spolu,

keď spolu zasadnú

k štedrovečernému stolu.

Za prípravené dary

gazdyna Bohu ďakuje,

hojný Štedrý večer

každý z nás miluje.

Všade pokoj, ticho

sviece na stole blikajú,

rozžiarené očká

datí pri nich majú.

Roznofarebné svetlá

aj na stromčeku blikajú,

pod ním ako vždy

dárčeky čakajú.

Každý so zvedavosťou

darček rozbaľuje,

čo dostal ten druhý?

Očkom pozoruje.

Sviatky, mieru a pokoja

na cleom svete oslavujú,

vianočné ozdoby

vtedy tu kráľujú.

Či na snehu, alebo blate

to nerozhoduje,

ten deň dobrých ľudí

na svete zbližuje.

Navzájom si vinšujeme

šťastie, zdravie, lásku želáme,

lebo len raz v roku

štedrý večer máme.

Keď zazvoní zvonček

dvere otvárame,

prvých koledníkov

radi privítame.

Zahlaholia veľké zvony

na polnočnú kráčame,

tichá noc, tmavá noc

v kostole spievame.

**Roky povojnové**

Ťažké roky povojnové

dávno sú za nami,

nové stranky dejín

písať sme začali.

Budovali sme nový svet (režim)

ktorý sme nepoznali,

ľudia na ten režim

ťažko si zvykali.

Rovnoprávnosť každému

a moc robotníkom,

v štáte sme stop! dali

všetkým továrníkom.

Na moc jednej strany

ľudia si zvykali,

aj keď neboli spokojní

verejne nenadávali.

Ten, kto išiel proti

s tým sa vysporiadali,

lacnú prácovnú silu

kde trebalo mali.

Terajšia demokracia

veľa sľubovala,

 ale väčšinu ľudí

aj ona sklamala.

Vylepšený kapitalizmus

budovať sme začali,

tisíce ľudí odrazu

bez práce zostali.

Tí, čo sa mali zle

miliónarámi sa stali.

ako huby po daždi

nové strany sa vytvarali.

Každá program svoj

voličom ponukala,

každá jedna nám

raj tú sľubovala.

No namiesto sľubov

opásky sme priťahovali,

odrazu sme prácu

pre všetkých nemali.

A tak miesto sľubov

ďalej sa trápime,

naším politikom už

malokto veríme.