**LÕÕTSAJUMAL ETENDUS  
10.06 – 19.06**

**2021**

**SINILILL**

Kord kõndisin ma halja aasa peal  
üht imekaunist neidu nägin seal.  
:,: Ta noppis lilli imeilusaid  
ja punus pärga sinililledest.:,:  
  
Siis teretasin teda viisakalt  
ja kostsin talle õrna häälega.  
:,: Ei sellist lille teist ei leia ma  
kui sinus peidus olev sinilill.:,:  
  
Me põõsa alla maha istsime  
ja lõbusasti juttu vestsime.  
:,: Ta peake puhkas minu rinna naal  
ja tema sinilille murdsin ma. :,:  
  
Kolmveerand aastat möödund sellest aast  
ja asi ununenud oli taas.  
:,: kui aga äkki üllatati mind  
mul koju toodi väike piripill. :,:  
  
Seepärast armsad sõbrad ütlen ma,  
te ärge laske juhust mööduda,  
:,: kui vahel murdub murdub mõni lill,  
siis on see ikka väike sinilill. :,:

**ÜKS NOORMEES JA NEIU**

Üks noormees ja neiu kord seisid metsateel,

seal linnud laulsid puiel ja päike säras veel.

Siis korraga parv sääski neid hammustamas käis,

neid piiras kari lehmi – küll, kurat, tegi hinge täis!

:,: Aga neidudel meeldib see väga,

see on neidude südamesoov.

Igal õhtul, kui voodisse läevad,

ainult poissmeestest näevad nad und. :,:

Poiss ostis neiul püksid ja siidikombinee.

Ise küsis: „Kallis Kati, kus on sinu kambrike?“

Kui poiss siis kambri jõudis, tal tee peal seisis äi.

Mis ütles poisis süda? Küll, kurat, tegi hinge täis.

**:,:** **Refr :,:**

Siis noormes jättis neiu, ja sirge puiestee,

sest äialt saadud muhud tal kipitasid veel.

Kes tuleks nüüd veel kosja, neid poisist ilma jäi.

Mis ütleb äia süda? Küll, kurat, tegi hinge täis.

**:,:** **Refr :,:**

**JUMALAGA VÄIKE KASESALU**

Jumalaga väike kasesalu,

jumalaga väike onnike.

Minu kohus võitlusesse minna,

kodumaast ma pean nüüd lahkuma.

Jumalaga väike armas neiu,

viimast korda suudlust oodata.

Ja minu rinda nagu tuleleegi,

ühe roosiõie kinnitad.

Armastusest roosiõis siis räägib,

igatsusest, kasesalust ka.

Väike onn las jutustada sulle,

ära sõpra võõrsil unusta.

Ja kui kuul mu rinna purustanud,

võõras mullas pean ma puhkama.

Ja minu hauakünkal vahtraoksal,

laulab ööbik alalõpmata.

Armastus siis jäädavalt on kadunud,

unistused kasesalust ka.

Päike eal ei paista nõnda soojalt,

kui sest aknast väiksest onniksest.

**POPURRIII**

:,: Läksin mina, läksin mina, läbi küla tänava

Neiu pani parajasti kinni õue väravat :,:

:,: Oh sa poiss, seda sa ei tea, kuidas sinu õnn võib õitseda pea :,:

Julgesti vennad nüüd tööle,

Võitlema hüütakse meid.

:,: Endale priiuse maale

Rinnaga murrame teed :,:

Tõusime rahvast, kus häda,

võimetu valguse püüd.

:,: Vabadus vennalik side

Olgu me võitluse hüüd :,:

Aeg on ju ülesse astu,

vabadust igatseb vaim.

:,: Suudab siis võidelda vastu

kõdunev rõhuja võim? :,:

Väärame võimuka käega

Ikke, mis lasub me pääl.

:,: Kostab siis võimatu väega

Vabanend rahvaste hääl :,:

**SÕDURI KUTSE**

Sõduri kutse tõi Kuramaa randa,

häälitsev mälestus Eestisse jäi.

Kaugel teist viibin ei kätt suuda anda

kirde tuul eile sul tervisi tõi

:,: Suudlustest mulle ei piisa, neid ihkan ma miljoneid

surnuks sind suudleks mu piiga kui laip ei reedaks meid :,:

Armas on tüdruk ka Venta jõe suudmes,

Eestlane kiiresti kalliks tal jääb.

Sosinaid õrnu on kuramaa tuultes,

kui talle ütlen, ma ära ei läe

**:,:** **Refr :,:**

Õhtuid nii palju koos minuga veedad

kas olen süüdi kui armastad mind

pisarais silmil mind koju kord saadad

häälitsev mäletsus lohutab sind.

**:,:** **Refr :,:**

Meri ja männid need vaikivad sellest,

vesi viib jäljed, mis liivale jäid.

Mäletad sa laulsid sinisest lillest,

Venta jõe kaldal kus noppisid neid.

**:,:** **Refr :,:**

**MU ISAMAA ARMAS**

Mu isamaa armas, kus sündinud ma,

:,: sind armastan ma järjest ja kiidan lauluga! :,:

Ei seedrid, ei palmid ei kasva me maal;

:,: kuid siiski kenad männid ja kuused, kased ka. :,:

Ei hõbedat, kulda ei leidu me maal;

:,: kuid viljakandvat mulda on küllalt igal pool. :,:

Su hooleks end annan ja truuks sulle jään

:,: nii kaua, kui kord suren ja oma hauda lä’en! :,:

Oh õitse veel kaua, mu isade maa!

:,: See maa, kus palju vahvust ja vaimuvara ka! :,:

**VÕROMAA**Kis tiid viil ilman säänest uhkõt paika,

kos rüäpõld kündäs oru nõlvalõ,

sääl põllumiis piät kimmält atra hoitma,

et tuu ei lähäs vao päält kõrvalõ.

Küll uhkõ omma, Võromaa, su mõtsa

nuist läbi minnen kuuli käüdüs sai.

Ma mõnikõrd jäi saisma silla kotsil,

kos käänülise jõe mann kallu kai.

:,: Võrumaa, Võrumaa, kõgõ ilusamp sa,

sinnu kitä ma egal puul ollõn.

Sükäv Ööbikuorg, korgõ Munamäe torn

minnu terütäs minnen ja tullõn. :,:

Sääl karja lätsi läbi likõ haina,

kos ritsik tekse umma kurja häält,

is olõ aigu mul sis takka kaia,

kuis imä lehvit mullõ trepi päält.

Ku saas viil ütskõrd minnä latsõpõlvõ,

saas mürrätä sääl piinü liiva pääl,

saas käkki hennäst mõtsa samblõ hõlma,

sis kohegi es lännü ärä säält.

**:,:** **Refr :,:**

**PILLIMEHE LEIB**

Eks saatus ikka kaitse iga pillimeest

nii meritsi kui maitsi õnnetuse eest.

Ta hoiab hädas suure paha eest,

kaitseb teda suure raha eest -

eal ei leia raha üles pillimeest.

Nii peied kui ka pulmad teavad pillimeest,

ja peitu ainult julmad poevad pilli eest.

Kui teised söövad, pillimees teeb tööd,

kõik tantsu löövad - sina rütmi lööd.

Pill ei puhka päeval ega südaööl.

:,: Jah, nii see saatus näib kui laul -

ei hinda olla saa me aul.

Kurbus, rõõm - pillimehe leib,

kes see teab, kuis ta käsi käib,

kuni veel käsi hoida pilli võib. :,:

SOOLO

Kes oskab õhku müüa - kõhutäie eest?

Kes suudab laule süüa - ainult pillimees.

Kurbus, rõõm - pillimehe leib,

kes see teab, kuis ta käsi käib,

kuni veel käsi hoida pilli võib.

**2x :,:Refr:,:**