Fligrowanié

Muzyka, słowa i tłumaczenie z kaszubskiego: Tomasz Fopke

Fligrowanié! Fligrowanié!

Chto sã nie dô zòchlëc na nie?!

Chtëż bë nie chcôł blëżi nieba?

Tegò nama wiedno trzeba!

Ùzdrzec z górë swòjã szkòłã,

Wszëtczich szkólnëch i premiera…

Òbôczëc nôwëższé górë,

Piramidë, sana fórë…

Pòznac, jak tam nitką cenką

Lëdzëska przed sebie biegną.

I kąsk wikszé jadą statczi.

Czëc cywilizacje zwãczi…

Mòże pòtkómë aniołë,

Abò mdze w kòsmòsu stolem…?

Abò głosno co zazwòni,

Czej czas przińdze òdecknieniô…?

Podróż samolotem

Podróż, podróż samolotem!

Któżby się nie dał namówić?

Kto nie chciałby być bliżej nieba?

Tego nam zawsze trzeba!

Ujrzeć z góry swoją szkołę

Wszystkich nauczycieli i premiera

Zobaczyć najwyższe góry

Piramidy, fury siana…

Poznać, jak tam cienką nitką

Biegną przed siebie ludziska

I ciut większe pojazdy

Słychać dźwięki cywilizacji…

Może spotkamy anioły,

Albo będzie w kosmosie stolem?

Albo coś głośno zadzwoni,

Gdy trzeba będzie się obudzić…?