O jazvecovi a medveďovi   
        
      Za troma vodami a troma mostami vedľa železničnej trate, žil v malom lesíku na okraji dediny jeden starý jazvec.   
      Jedného dňa však jazvec vysmedol. Ale našťastie mal svoju noru  blízko potoka, tak si povedal „skúsim sa znelo napiť možno ma smäd prejde.“ Nikdy z tohto potoka nepil tak to chcel skúsiť teraz. Prišiel  a napil sa. V tom momente akoby mu niekto zobral čiernu oponu z očí. Lepšie videl lepšie počul ale aj zmúdrel.   
      Bol nadšený s toho kam až dovidí .Povedal si že začne veštiť. Tak začal stavať veštiareň. Bola hneď pri tom čarovnom potoku. Neskôr keď už všetko dokončil, vyvesil oznamy. V nich bolo napísané „Veštenie: Potočná 358/9 jazvec.“ Zvieratá len tak chodili. Každému veštil. Všetci boli spokojní. Raz ku nemu prišiel medveď a povedal mu „prosím keď si takí múdry pomôž mi s poľovníkom chce ma uloviť.“ Jazvec súhlasil a povedal mu „ choď a vykop jamu, prikry ju lístím, a keď to budeš mat hotové nalákaj poľovníka do ten diery a zasip ho zeminou. Potom ťa už loviť nebude.“ Medveď to urobil a stalo sa tak ako povedal jazvec. Prišiel poďakoval sa mu. Začal sa ho vypytovať odkiaľ má takú múdrosť. On mu všetko povedal, a aj medveďovi sa zachcelo po takej múdrosti. Ale nevedel nájsť takí prameň kde by vyvierala čarovná voda .Darmo hľadal darmo snoril nevedel ju nájsť.   
      Jedného dňa našiel pohár vody pol pred veštiarňov. Medveď ju rýchlo vypil a tak ako jazvecovi tak aj jemu dala tato voda múdrosť. O niekoľko dní si povedal „idem ja do sveta nebaví ma to tu.“ Išiel šiel až narazil na čerta. Čert sa ho spýtal čo tu robí a on odpovedal idem svetom tak som aj tu narazil. Čert využil príležitosť a chcel aby mu dal svoju dušu. Medveď to bral ako srandu a súhlasil. Ako keby v okamihu všetko očernelo a pred ním sa zjavila ohnivá klietka. Hneď sa v nej aj ocitol. Tri roky tam bol zavretý. Tri roky nič nejedol. Ale po troch rokoch jazvec začal premýšlať kde zmizol medveď. Všade chodil vypytoval sa a tak ako medveď tak aj on sa ocitol v pekle. Akokoľvek romýšlal akokoľvek skúšal. Vyslobodiť sa nedalo. O par dní sa mu zablyslo v hlave „ oheň porazí voda.“ Ako vždy pri sebe nosil čarovnú vodu. Otvoril fľašu, a akoby vedela lietať, voda vitriskla  z fľa še. Uhasila všetok oheň. Lucifer sa prišiel pozrieť čo sa to deje a keď to videl nazlostil sa väzni poli preč a on tam bol uväznený. Medveď sľúbil jazvecovi že už nikdy nebude piť s toho potoka. Vrátili sa spať do lesa a veštili spolu.     
      Všetko to začalo tým, že slniečko pripekalo, jazveca smädilo a spod ostrého vŕšku vyvierala skoro živá voda.