Zabiéróm na wanogã

Muzyka: Jerzy Stachurski

Słowa: Tomasz Fopke

Tłumaczenie z kaszubskiego: Tomasz Fopke

Zabiéróm na wanogã zabôwczi, co je lubiã

W bùdelce cepłé pitkù i żélczi sobie wpùrgnã…

Zabiéróm na wanogã do graniô „w nogã” balã

I aùtkò, i trzë ksążczi… Nie strasznô jimra wcale…

Na wanogã, pòj z Tónkã dzys wëcmanim!

Na wanogã sã zabierz razã z nim!

Zabiéróm na wanogã sztërnôsce lopów smiéchù

I w grochë ten sznëpelnik, czej bãdã mùszôł czichnąc…

Zabiéróm na wanogã skòpicą bëlnëch ùdbów

Piãc wiatrów szadzy włosë – wanoga mie sã ùdô!

Na wanogã, pòj z Tónkã dzys wëcmanim!

Na wanogã sã zabierz razã z nim!

Zabieram na wycieczkę

Zabieram na wycieczkę ulubione zabawki

Ciepłe picie w butelce i żelki do wsiorbnięcia…

Zabieram na wycieczkę piłkę do gry w nogę

I samochodzik, i trzy książki… Nie straszna nuda wcale…

Na wycieczkę, chodź dzisiaj razem z Tośkiem!

Na wyprawę zabierz się z nim!

Zabieram na wycieczkę czternaście naręczy śmiechu

I chustkę w grochy, na wypadek kichnięcia…

Zabieram na wycieczkę masę dobrych pomysłów

Pięć wiatrów mierzwi włosy- to będzie udana wyprawa!

Na wycieczkę, chodź dzisiaj razem z Tośkiem!

Na wyprawę zabierz się z nim!