**Básne v štúrovčine od žiakov zo Štúrky**

Išjeu Shrek z bažin  
ku nám do ďeďini  
rum a pivo si tu dau  
menej on piť bi mau  
  
včera už on tu bou  
mobiu tu zabudou  
mobiu mu vraťilí  
peňjaze straťili

**Alex Arvay**

Slnko zapadá za okras,   
No, ako nám ťeraz buďe svjeťiť?   
Či buďeme potme choďiť?   
A či navždi už buďe tmavá tá naša oblasť?   
  
A toho slnka už ňikďe ňjet,   
Prajem si, abi už bolo speť,   
Mrzí ma, že sa mi ho ňepodarí vráťiť,   
už naveki buďem po ňom smúťiť.   
  
Odchádza sťa bi času ňemalo na zbit,   
Snáď aspon mesjac príďe,   
A keď ňje, tak pocit ukrivďeňja,   
Alebo túžba po mojom slnku.

**Nela Benková**

Bívali sme na viďjeku   
z okna bolo vidno rjeku.   
Mama, tato, sestra, brat   
každí večer sme sa mohli hrať.   
Cez ober sme pásli ovce   
a večer jedli šúlance.   
V lese bolo hríbou dosť   
zbjerali sme ich pre radosť.   
Prať choďila do potoka   
bola to tam rjadna stoka.   
Psa sme mali skveljeho   
strážili sme za ňeho,   
v zime padau bjeli sňeh   
zaljezli sme pod pelech.   
Na peci nám vrela kaša   
čakali sme na Mikuláša,   
zemjaki dau do ponožki   
buďe aspon na haluški.   
V zime bolo sňehu dosť   
padau stále pre radosť.   
Takto si tu nažívame,   
a radosť z toho máme.

**Martina Haffnerová**

Nad hlaďinou sa vznáša  
Kúski hmlistích oblakou.  
Jednorazovje príchodi,  
Ktorje potom zmiznú v oblakoch.  
  
Vzduch, ktorí nás obklopí, sa mení,  
A aj mi sa s ňím meňíme.  
Všetko, čo prišlo, zasa oďišlo,  
A mi sme naďalej tu.

**Emma Hurtošová**

Radostná nádhera sveta,  
prekrásna nálada dňa.  
Radostná farba zelená,  
veselí nádich do ňeba.  
  
Radostňje slnko svjeťi,  
radostňje stromi kvitnú.  
Radostná peseň čaruje,  
radostňje srdce bije.

**Alexandra Maceková**

**Diana Pavelková**

Strai kids tá juhokórejská skupina  
pre moje uši ňje je lepšja žjadna iná.  
Bang Chan,Changbin a Han  
repuje si každí sám.  
  
Chceš viďeť ako sa má tancovať?  
je treba Minho,Hiunjina a Felixa pri sebe mať.  
Tam kďe vokál zňja,  
určiťe Seungmin a Jeongin je.  
  
Od roku 2017 ako jedna roďina sú,  
do krásňeho k-popu ťa odňesú.  
Takú hudbu,taňec,či viďeoklip ňemá ňik.  
Preto som ich velkí fanúšik.

**Simona Píšová**

**Krása sveta**

V krásach sveta sa straťím,

čarovnimí mjestamí sa zahalím.

V horách viskoích čňja vrchou,

v oceáňe sa lúčmi slnka rozhvjevau.

V kveťinách vidím farbi tancovať,

v zápaďe slnka sa naďalej rodí.

Krása sveta ma fascinuje,

vždi ma jej príťažlivosť omamuje.

Tak si ju vichutnaj, muor prjaťeľ,

objavuj ju v každom jednom detaile.

V kráse sveta sa skríva magickí dotik.

**Diana Pavelková**

**Ježko**

Ježko je tvor maličkí,  
krátke má však nožički,  
Víďe ježko do pola,  
vetrík naňho zavolá:  
,,Ježko, ježko pobehňi, hruški už sú na zemi”.  
Zrazu vístreu ako z ďela!  
Na hruške už sedí včela!  
Ježko ríchlo beží,  
isťe v poli zbojňík leží.  
Možno naňho mjerja ďelom?  
Ktovje či beží správňim smerom?  
Prišjeu k hruškám koňečňe,  
na chrbťe ich odvlečje.  
Ríchlo beží s hruškamí,  
a zbojňíci s puškamí.  
Ježko cíťi hruški sladkje,  
už je doma pri záhradke.

Ježko sa len tomu ďiví,  
že prišjeu domou živí.

**Liliana Hrnčírová**

Chladnička keď plná je,

vždi sa na mňa usmeje.

Viťjahnem z nej mrkvičku,

uhorku či papričku.

Uhorku ja rada mám,

no šupki z nej ňepapám.

Chiťím škrabku, mišťičku,

hňeď mám úsmev na líčku.

Do mišťički šupki dám,

do komposťera ukladám.

Keď si dávam mrkvičku,

vezmem si hňeď vidličku

a poďelím sa so susedom v kurníčku.

Bola som aj maličká, keď učila ma mamička,

že mlječko rada mačička.

No ja rada papričku

a najradšej brokoličku,

ktorú raďi majú ťjež

naše prasa aj náš pes.

Keď ja nezjem chlebíček či rožťek malí.

Možno hladní sú aj iní,

ktorí sú v tej chvíli samí.

Poďelím sa velmi rada s mamkou, ockom mám aj brata.

Keď mi ňječo ňechutí,

sestra sa tu hňeď rúťi

a tou malou hlavkou krúťi.

**Nella Manduľáková**

**Ponďelkoví večer**

Seďím večer seďím, na počítač hlaďím

Ponďelkovím dňom znavení, na ňič ňemislím

Seďím, poznačení ďenním ruchom

Vtom bum, hlasní zvuk sa ňesje vzduchom

Bum, hlasní zvuk otrjasou celím mojim duchom

Strach srdce mi zovrje, pot mi ťečje ríchlim tokom

Vstaňem a k oknu skočím bistrím skokom

Zrazu zazrjem lavím okom, hla to pes a črepňík pod oblokom

**Michal Brunovský**

Dom, mjesto, kďe srdce bíva,  
v ňom radostí a láski obíva.  
Veselje ďeťi hrávajú sa vo dvore,  
a na stole voňja čerstvá kvapka kávi na stole.  
  
V dome sa ťetovaňje sni skrívajú,  
milovaňím a radosťou u nás bívajú.  
V kažďej izbe pokojňe žjarja,  
kďe sa nám vitvárajú prjaňja.

**Dominika Holekšiová**

Ked pozrjem na modranskí kraj už mi všetki žilki v ťele hrajú  
v tom modranskom sveťe všetko sa tam len smeje  
je to takí kraj náďeje  
a ked pozrješ rovno od Modri k Pezinku v tej príroďe krásu Karpát zhládňeš  
potok ťi slová kričí  
lesi silu zvestujú  
raj sa modranom ňesje  
a v Modre čas ríchlo ubjeha  
oj Modra naša  
ti nádherná dolina  
kdo ťa raz objaví večňe ťa spomína

**Peter Jánoš**

Jedno upršaňje ráno   
Povedau som áno   
Svojej milej mame   
Na raňajki dáme   
Pražeňicu   
  
Jedno upršaňje ráno   
Ňebolo to dávno   
Vlastňe je to dňes   
Čo ju musím zjesť

**Toman Kubík**

V ďevjaťej trjeďe školou kráčam,  
kroki v chodbe známe, kamarátstva vážim.  
Taška na pleci, kňihi a perá v ruke,  
v sveťe učeňja objavujem svoje múdre stránki.  
  
Učiťelá v trjeďe, kňihi v regáloch múdre,  
čísla, slová, svetovje ďejini študujem v pokoji.  
Kamaráťi v lavici, smjech a hri,  
ďevjata trjeda, kďe srdce rasťje.  
  
Šport na dvore, futbalová lopta ljeta,  
prjaťelstvá pevňje, ako skala, ňezňičiťelňje.  
Ťesti a písomki, občas aj stres,  
no v ďevjaťej trjeďe, spolu sme silňejší ňež sme časť.  
  
Na chodbe šepká vetra tajomní vánok,  
v kňihách skritje príbehi, ktorje nám zvišujú kŕč.  
Ako chalan v ďevjaťej trjeďe, krokujem životom,  
v srdci náďej, že zajtrajšok nám otvorí noví svet krás.

**Jakub Mojžiš**

**Zázrační čas**

Začína čas zázrakou,  
keď otca baví ribolou,  
mama zdobí celí bit  
a spjeva si známi hit.  
  
Oťec kapra ňechiťiu,  
aspon pri vízdobe sa pričiňiu.  
Mama má tromf v hrsťi,  
vipraží nám ribje prsti.  
  
Na prekvapeňja sa ťešíme  
a od ňedočkavosťi aňi ňespíme.  
Premíšlame čo tam buďe asi,  
či svetrík, či šampón na vlasi.  
  
Mama varí večeru,  
oťec bere sekeru,  
abi stromček pripraviu,  
svjatočňe nás nalaďiu.  
  
Večer sadňeme k prestretjemu stolu,  
oťec vždi prevezme hlavnú rolu.  
Modlitbu nám predňesje,  
ňič nám ňje je predňejšje.  
  
Stuol je plní víbornjeho jedla,  
v obívačke sa trbljece jedla.  
Užívame si vzácňe chvíle,  
oblečení v slávnostnom štíle.

Potom bežíme k stromčeku,  
ňedočkavosť vrje v človeku.  
Rozdávame si darčeki  
a takto šťastní chceme biť naveki.  
Najvzácňejšje na chvílach spoločních  
je spokojnosť v očjach otcovích.  
A objaťje v maminom náručí,  
lásku mi naveki zaručí.

**Bianka Púdelová**

Som na svojich žjakou velmi hrdá.   
Naprák tomu,   
že na hoďinách nás vždi čaká práca tvrdá,   
pracujú ako včjelki.   
Nájdu si však volňje chvílki   
a vikúzlá zo spleťi slov,   
čo sa im v misli skríva.   
Žarti, trápeňja, ňezbedi   
odhalí mi rím.

Odpusťiťe malje chibički,   
Robja nám radosť básňički.

**Slovenčinárka ☺**