Várban az ünnep

Volt egy nagy vár,

a vár falában egy bástya ál.

A vár előtt egy oroszlán,

az oroszlán egy nagy komolyság.

A várban egy nagy borostyán,

háromszor nagyobb a szokottnál.

Mellette egy kicsi romoknál,

romok közt süni mocorgás.

Arra járt a kisleány,

halotta a mocorgást.

Nem segíthetett rajta,

mert a süni megszúrhatta.

De aztán még volt sok gyötrelem,

mert ha ezt megtudják döbbenet.

De most aztán vannak még más dolgok,

mint a nagy lakoma combok.

A vár falán száz darab virág,

mi tarka barka színű virág.

Mert ha ezt nem tudják,

Ki tör a nagy vulkán.

Az ünnepség elkezdődött,

ha ennek vége nem lesz felejtődött.

Oly sok néptánc várta őket,

Hogy még a tánc tartott a jégesőben.

Mikor vége lett a néptáncnak,

ették a combot jó étvággyal.

Hogy aztán a nép kineveztek egy emlék tárgyat,

sok sok szívből jövő lánccal.

Ennek az ünnepségnek vége lett,

a vers is mindjárt tönkre megy.

Ha ezt a verset írtam volna még,

a nap is lement volna éjfélnél.