**Krôsniãta-nipòcãta**

Muzyka: Jerzy Stachurski

Słowa: Tomasz Fopke

Tłumaczenie z kaszubskiego: Tomasz Fopke

Chto nasëpôł w bótë solë, pitóm, chto?

Namalowôł cos na stole, jakbë kłos…?

To krôsniãta-nipòcãta zrobia takcos nama

Pùdã, dóm jim co do misczi – tej bãdą pòmagac…

Pòzaplotłé kònióm grzëwë w copków szesc

I wëpité mimkóm mlékò, bleczą: jesz…

To krôsniãta…

Pòspùszczóné lëftë z kòłów, kòżdi – flak…

Wëczapóny kòmin szôdzą czôrno blãk

To krôsniãta…

Zawiesziwô sã kòmpùter rôz pò rôz

A do tegò jakbë w krziże wilk mie wlôzł…

To krôsniãta…

Kraśnięta- niegrzeczniuchy

Kto nasypał soli w buty, pytam, kto?

Namalował coś na sole, jakby kłos?

To kraśnięta- niegrzeczniuchy zrobiły coś takiego

Pójdę, dam im coś do miski- wtedy będą pomagać…

Pozaplecione końskie grzywy w sześć warkoczyków

I wypite mleko kotków. Miałczą: jeszcze…

To kraśnięta…

Pospuszczone powietrze z kół, każdy dętka…

Komin wybrudzony sadzą zupełnie

To kraśnięta…

Zawiesza się komputer raz po raz

A do tego bolę mnie plecy…

To kraśnięta…