**Prôt Bèrgs mi me**

Ik liep dur de Meuleweg,

zoew mar te droewme.

Hij ston bê d’n Boeij op de stoep.

Zônne há’k noit gezien, èn ik

wis nie mer wè’k zegge wô.

Ik zin: “Och munne jonge toch,

ge zet wel ’n doewdzonde werd.”

Èn hij zin:

“Ik kom uit de Piekenhoef.

Ik spreek helaas geen dialect.”

Èn ik zin:

“Prôt Bèrgs mi me.

Ekkes Bèrgs mi me.

Volges mijn gôn wij

vanoavend lèkker same kijke,

in de hèèj bê Hoessenbosch.

Dan nog ’n pilske bê de Berchplôts.

Èn nor Silly’s vur ’ne superfrikendèl.”

Èn ik há ’m hemmôl in m’n tès.

Ik wis dè’t dikke mik waar.

Kon nie geluujve dè hij mijn wô,

wènne blêêje toch.

Zô gröts ès unnen hond mi zeuve starte

da waar ik.

D’r gebeurde wè mi mijn,

toen hij zin:

“Ik kom uit de Piekenhoef.

Ik spreek helaas geen dialect.”

Èn ik zin:

“Prôt Bèrgs mi me.

Ekkes Bèrgs mi me.

Volges mijn gôn wij

vanoavend lèkker same kijke,

in de hèèj bê Maupertoes.

Dan nog ’n pilske bê de Merx.

Èn nor New York vur ’ne superfrikendèl.”

Nog ’n woordje Bèrgs:

Kom vort nou

Kom vort nou

Kom vort nou

Kom vort nou

Kom vort nou

Kom vort nou

Prôt Bèrgs mi me.

Ekkes Bèrgs mi me.

Volges mijn gôn wij

vanoavend lèkker same kijke,

in de hèèj bê ’t Ganzeven.

Dan vur ’n pilske nor de Roots.

Èn bê’t Bikkeltje ’ne superfrikendèl.