Ryszard Martyna

**O koniu – gra słów**

Koń ma swoich zalet wiele.

Od zarania jest człowieka przyjacielem.

Przebieg historycznych wydarzeń

Z udziałem koni, spisywali kronikarze.

Gdy zagrały surmy zbrojne

konie zawsze szły na wojnę,

tam krew swą przelewały,

ginęły na polu chwały.

Padał rozkaz: „chwyć za broń!”

Potem odzew: na koń, na koń…”

Znane były też rycerskie turnieje,

które dla rycerskiej chwały na dziedzińcach

zamków się odbywały.

Koń zwłaszcza ten pociągowy

zawsze był silny, zdrowy.

Przed oraczem ciągnął pług

by spłacić swej ojczyźnie dług.

Taka była potrzeba, pracować

na kawałek chleba.

Pasuje koń do karety

Przez szlacheckie obyczaje

zwiedzał obce kraje,

miasta, które wiodły prym

takie jak: Paryż, Wenecja, Rzym…

W miastach gdy poranek świtał,

o bruk stukały końskie kopyta,

strzelał do taktu woźnicy bat.

To była rozkosz jechać dorożką.

Taki piękny był tamten świat!

Koń był znanym bohaterem

na cyrkowej arenie,

nad głową strzelał tresera bicz,

oklaskami nagradzał widz!

Prawda tu jest jeszcze taka

o tym trzeba powiedzieć jeszcze,

że w malarstwie Gierymskiego i |Kossaka

koń zajmuje zaszczytne miejsce.

Dziś koń jeszcze z tego słynie,

że spotkamy go w stadninie.

Niejeden Arab czy Arabka

mają na piękną arabkę chrapkę.

Trzeba to powiedzieć tymi słowy,

że ten koń jest dochodowy.

Jest prawda nie przysłowie,

że zmalało nam końskie pogłowie.

Jak tak dalej będzie szło,

To koń będzie – lecz w ZOO.

Mądra końska głowa,

pozostanie już w przysłowiach:

- „ szable w dłoń i na koń!”

- „ Pańskie oko konia tuczy”.

- „ Haruje jak koń”.

- „Łaska pańska na pstrym koniu jeździ:.

- „ Kto nie ma konia, ten piechotą chodzi”.

- „ I w sto koni nie dogoni”.

- „ darowanemu koniowi nie patrzy się w zęby”.

- „ Zdrów jak koń”.

- „ Baba z wozu koniom lżej!”

W Lasach Janowskich

Szklarnia ma stadninę swoją,

która konika biłgorajskiego jest ostoją.

Konie tu dobrze mają,

rodzą się, rosną, brykają

i turystom radość dają.

Janów Lubelski – Szklarnia, 23 czerwca 2022 r.

„ Dzień Konia”