JARNÍ POHÁDKA

Stalo se to sto let zpátky, jedna víla prastará,

koukala se do pohádky, ztratila klíč od jara.

To vám bylo nadělení, všude jenom sníh a mráz,

tráva se tu nezelení, kam se ztratil jarní čas?

Haló, jarní čaroději, vzbuď se, vykroč do světa!

Ať se kouzla, čáry dějí, ať nám louka rozkvétá.

Už k vám letím, milé děti, nemračte se, hola, hola.

A teď mějte na paměti jak se tedy jaro volá:

,, Haló, jaro, raz dva tři, zima už sem nepatří.

   Čáry, máry, čtyři, pět, probuď se a zahřej svět."

,, Sníh ať taje, stromy pučí, tráva ať se zelení,

   slavík zpívá, včelky bzučí, příroda ať nelení."

A teď děti hledejte sněženku a petrklíč,

na magii nedejte, každý z vás má k jaru klíč.

VČELKA

Letí, letí včelka

asi takhle velká.

Zdraví každou květinku,

načechrá jí sukýnku.

Letí, letí včelka malá,

sedá z květu na květ,

stejně jako loni zjara

usmívá se na svět.

ŽABKA

Potkala jsem u rybníku

krásnou malou žabičku.

Seděla na obrubníku,

zpívala si písničku.

Kvá, kvá, kvá, jaro začíná.

Pak seděla na leknínu

krásná malá žabička,

koukala se na hladinu

zářícího rybníčka.

Kuňk, kuňk, kuňk

a do vody žbluňk.