Nyertem én a lottón,

egy ötös szelvénnyel

és e nyereményen

Óriásországba mentem.

Óriások földje,

különleges hely,

és sétált egy hangya,

s oly nagy volt mint egy pej.

Egyszer csak valami,

érinti a fejem,

felnézek hát mi volt,

egy óriás pityog.

-Hát a kendnek már mi baja?

Ezt kiáltom jó hangosan,

De az óriás meg nem hallja.

Megcsiklandozom hát lábát,

hátha ő úgy lenéz már.

Kacagni kezdett, a böszme nagy óriás,

a föld rengett, de nagyon, Úgy biz ám!

Hát az órás lehajol, s megkérdeztem tőle:

Kendnek mi a baja?

hogy könnyeit úgy folyatja!

Hagyja abba, mert a végén

 Árvíz lesz itt, jó nagy biz még!

Hát nekem az a bajom,

Szálka ment a lábamba,

Ráállni sem tudok jól!

Jajj de sajog?

Jajj de sajog!

Emelje fel a jobb lábát,

kihúzom én azt!

Hát ahogy ő emeli,

nem is akármilyen szög az!

Ez János vitéz kardja.

Na ez meg is van.

-nagyon szépen köszönöm!

Mivel szolgáljam vissza?

Nem kell nekem semmi

Megvan már mindenem,

de most búcsút intek!

Ahogy megyek tovább,

egyszer csak zuhanok,

Nagy nagy árok, benne víz volt,

Hát én csak zuhantam, zuhantam...

Szerencsére, idejében kezdtem el még úszni,

Mert egyébként, meg tudtam volna fulladni.

JÖsz közben a büdös bence,

jajj nekemjajjnkem, NA mlst végme lesz,

DE cask lábam kapta, cipőmet, ruhámat,

Jajj most mit csináljak!

Ott van ott egy fa,

felugrottam, s leszakítottam

egy jó levelet róla.

Kicsit hajtogattam,

Aztán fel is húztam.

jó ruha lett belőle,

Cipő nadrág ingecske.

Vándorlok én tovább,

Hát ott egy sasmadár,

Megkérdezte:

Vigyelek?

-Nagyon szépen kérlek.

Felkapott a hátára,

repült 7határon.

egyszer csak leszállt, mert már ő sem látott.

Nagy feketeség nyílt itt most előttem,

óriásország palotája,

nyílott most előttem.

-Adjon Isten jó napot!

Köszöntem én szépen.

Magának is, egyen velünk!

Üljön ide rendben.

Kér kősziklát? Mi azt esszük.

Nincs itt másik fogás.

* Nem, köszönöm, válaszoltam

 végén még beletörik a fogam!

Óriások királya így szólalt meg hozzám:

Tetszel nekem te ember hadd hallom neved hát!

elmondtam a nevem, beszéltünk még kicsit.

Aztán pedig szépen e szavakat mondtam ki:

* Én engedelmével most már el is mennék.

Szép volt birodalma, de én most megyek, saját méretemhez.

* Rendben van hát de adok még valamit!

Ezt mondta, s ilyet nyújtott nekem:

Egy kép volt az magáról,

alá is volt írva.

Rá volt írva nagy betűkkel:

ÓRIÁSORSZÁGBAN!

-A viszontlátásra, további szép napot,

majd még visszajövök hogyha én majd tudok.

-A viszontlátásra!

Mondta ő nekem, majd kíséretül egy óriást velem elküldetett.

Az Óriás elvitt, elköszöntem tőle,

Hazajöttem ,s megérkeztem saját méretemhez!

Ha nem hiszik el, az az ő dolguk,

DE emlékeimből ezt a csodás napot,

Soha el nem hagyom!