SEDNEM SEBE NA LAVOČKU – D-A-G-atp.

1.(: Sednem sebe na lavočku,

i na lavočku zos frajirku,

u našim parku, (šavo šašče),

i šumne na mne vona patri,

zmaľovanima očami

a jej hutorim, i že ju ľubim.:)

Rf. (: I my se vezmeme,

spolu budzeme, i bóže,

i som rad,že ju mám-

že s ňu ostanem, i ľudze. :)

/ 1-36 /

1.-

Rf.- Fine ☺