**128 - Aan de oever van de Nete**

Aan de oever van de Nete

Diep verscholen in het riet

Zat ne kleine joenge kikker

Ba z’n moeder oep de knie

Ziede daar, sprak toen de moeder

Ziede daar, dien ooievaar

‘t Is de moordeneir van a vader

A fret em op me huid en haar

Potverdore, zei die kleine

Heeft die smeerlap da gedaan?

Als ik groot en sterk zal wezen,

Zal ‘k hem oep z’n bakkes slaan.

Ge moet niet wachten, sprak de moeder

Ge moet niet wachten, kleine vriend

Hij staat te slapen, potverdore,

Geft hem rap wat ‘em verdient.

En die kleine, vol coureuzje,

Sprong tot bij dien ooievaar

En sloeg hem op zijn bakkes

En die vogel wier ‘t gewaar.

Vele jaren zijn verstreken

En die kikker is ni meer

Maar dien ooievaar zijn bakkes

Doet nog altijd even zeer.