Dialogizácia poviedky Ťapákovci / scénka

**Iľa ( vchádza s džbánom vody, nahnevaná a rozhorčená)**: Iba o kúštik, že som do nej nespadla. Pre váš fruštik, ešte o život prídem. Keď nechcete studňu opraviť, choďte vy sami po vodu.

**Paľo** (ľahostajne a posmešne) : Nezamoč sa, kráľovná.

**Anča** (sedí a bieli zemiaky, namrzená vzdoruje Ili): Keď sa ti nepači, choď, kde ti bude po vôli.Tá studňa bola ako sa ja pamätám vždy tak a nik sa nezamočil.

**Iľa**: čože si ešte nespala. /vraví k chlapom/Ak ju nenapravíte ja vás sama oznámim žandárom.

**Anča**: Choď si do Jablonckov rozkazovať. Ty si tu nie pani.

**Iľa**: Ja tebe nevravím, ale týmto somárom tu. A vy, čo by ste jeden druhému po hlavách chodili – vy nedbáte.

**Anča**: A keď sa ti nepáči,načo si šla za Paľa? Mohla si sa vydať za kráľa.

**Iľa**: Veď som len to zvinila, že som šla zaň. Chceli ma aj druhí dosť. A ty si čo? Zmija, kalika .

*Koniec*