SMĖ-LIO BAN-DE-LĖS

|  |
| --- |
| Lo-pas Ran-ka Ban-daLo-pi-nė-lis Ran-ku-tė Ban-du-tė |

Papt. Papt. Pa-psi nuo sto-go la-šai. Ver-kia var-ve-kliai. Ty-žta snie-gas. Štai ir že-mės lo-pi-nė-lis žiū-ri į sau-lę. Že-mė lip-ni, min-kšta lyg te-šla. Tik imk ir kepk ban-de-les.

 E-ly-tė min-ko smė-lį ir ke-pa py-ra-gus. Jie ga-ruo-ja, džiūs-ta prieš sau-lu-tę, kve-pia že-me. Mer-gai-tė ne-jau-čia, kad šą-la ran-ku-tės, kad ba-tuo-se žliug-si van-duo...

 Smė-lio ban-de-lės pa-čios gra-žiau-sios ir ska-niau-sios.

ŠVIL-PY-NĖ

Kar-tą pa-va-sa-rį dė-dė pa-dir-bo Juo-zu-kui švil-py-nai-tę. Nu-lau-žė gluos-nio ša-ke-lę, at-pjo-vė ly-gų ga-le-lį, sti-priai ran-ko-mis pa-su-ko. Žie-vė at-šo-ko nuo ka-mie-no. Iš-kir-po žie-vė-je a-ke-lę, nu-mo-vė žie-vės vam-zde-lį. Pas-kui pa-da-rė kam-šte-lį ir į-sta-tė į vam-zde-lio ga-lą li-gi a-ke-lės. Kai pa-pū-tė, tai su-švil-pė, kad au-sis nus-pen-gė.

PIR-MA-SIS DRU-GE-LIS (S. Paltanavičius)

Ber-niu-kai bren-da miš-ku - kels in-ki-lė-lį. Stai-ga Ar-vy-du-kas šūk-te-li:

* Žiū-rėk!

Tarp ru-dų la-pų vie-nas gel-to-nas kaip ci-tri-na.

* Tai ne la-pas. Dru-ge-lis!- sa-ko Ar-vy-du-kas.
* Tik-rai dru-ge-lis. Varg-še-lis. Su-šals.
* Neš-ki-me į sau-lu-tę.

A-rū-nas at-sar-giai i-ma dru-ge-lį ir ne-ša ten, kur plies-kia sau-lė. Pa-de-da ant sa-ma-nų. Dru-ge-lis pa-ke-lia spar-nus ir ...

A-rū-nas šyp-so-si:

* Ma-tai, mes iš-gel-bė-jo-me dru-ge-lį. Jam tik sau-lės rei-kė-jo. Sau-lės ši-lu-mos.

SKRUZ-DĖ-LĖ IR BA-LAN-DIS (Lietuvių sakmė – S. Daukantas)

Skruz-dė be-ger-da-ma į-kri-to į u-pe-lį. Ba-lan-dis, ma-ty-da-mas skruz-dė-lės ne-lai-mę, nu-lau-žė ša-ką ir į-me-tė į u-pe-lį. Taip skuz-dė-lė ir iš-li-po.