Potkají se dvě ženy... "Ach jo", říká první, "poslala jsem manžela pro brambory a přejelo ho auto." "To je hrozný! Co budeš dělat?" "Nevím... asi rejži."

Manžel se šťourá v jídle a ptá se své ženy: "To je zase z plechovky?" "Ano, zlatíčko. Na plechovce byl tak roztomilý pejsek a navíc na ní stálo: »Pro vašeho miláčka«, tak jsem neodolala."

Ona:„Miláčku, v těch nových brýlích se mi nelíbíš."  
On: „Ale já přeci žádné brýle nové brýle nemám..."  
Ona: „To je pravda, ale já ano."

Hrozně jsme se se ženou pohádali kvůli dovolené. Já chtěl jet do Paříže; ona chtěla jet se mnou.

Žena si stěžuje svému muži: „Podívej se na ten pár, co se přistěhoval naproti, jak se k sobě krásně chovají. On ji drží za ruku, líbá ji, podrží jí dveře... Proč takovéhle věci nemůžeš dělat taky?”  
„Zbláznila ses? Vždyť tu ženskou vůbec neznám!”

Krejčí bere zákazníkovi míru na šaty a ptá se ho: "Jste svobodný nebo ženatý?" "A proč se ptáte?"  
"No, když jste ženatý, tak nesmím zapomenout vám přišít ještě jednu tajnou kapsu na peníze."

„Holky, tak se budu vdávat!" oznamuje Květa Růžičková přítelkyním. „Lojzík mě má moc rád a požádal mě o ruku. Ale asi si nechám svoje příjmení..." „Ono je to dneska v módě," přikyvují kamarádky. „O to by ani nešlo, ale on se Lojza jmenuje Zvadlý. No přece se od teďka nebudu všude podepisovat Zvadlá Květa?!"

„Jak se cítíš v manželství?"  
„Omládl jsem o deset let. Úplně jako když je mi patnáct. Piju a kouřím zase tajně."

Budoucí manželé spolu potichu rozmlouvají.   
Dívka: "Až budeme svoji, poneseme spolu všechny problémy společně, že, miláčku."  
"Ale já žádné potíže nemám."  
"Však taky ještě nejsi ženatý."

Povídají si dva kamarádi:  
"Ty nemáš nepříjemnosti s manželkou, když se vrátíš domů pozdě v noci?"  
"Ne. Já se s ní vždycky vsadím, že přijdu brzo, a ona má pak radost, že vyhrála."

„Pane celníku, můžu si dovézt zlato do Karibiku?“ ptá se muž po telefonu. „Ano, ale jen přiměřené množství.“ dostane se mu odpovědi. „Tak mi ještě řekněte, pane celníku, jestli je devadesát kilo přiměřené množství?“ „To určitě není, to už je příliš!“ odpoví celník. Muž se otočí na svou manželku a praví: „Tak to vidíš, zlato, musíš zůstat doma.“

„Vstávej miláčku, už jede autobus!“ budí žena svého muže. „No a, copak mu ležím v cestě?“

První roky manželství jsou často bouřlivé, protože se manželé ještě neznají tak dobře. Později je to ještě bouřlivější, protože se znají až moc dobře.

Manželé slaví diamantovou svatbu a jejich hosté se jich obdivně ptají, jak to dokázali, spolu takových let? Muž jim na to odpoví: „Když jsem si tady Adélku bral, dohodli jsme se, že já budu vždy dělat velká rozhodnutí a ona ty malá… no a za celou dobu nebylo třeba žádných velkých rozhodnutí.“

Manželský pár se vypraví na velký nákup do města. Manželka se trochu zakoukala v butiku s oblečením, když najednou zjistí, že manžel nestojí vedle ní a že ho ani nikde nevidí. Vytáhne telefon, volá muži, mobil zvoní a zvoní, konečně manžel: „Haló?“ „No prosím tě, kde si, už jsem se bála, že se ti něco stalo, tak kde seš?“ „Ale co by se mi asi tak mohlo stát. Hele, pamatuješ se na ten zlatnickej krám, jak se ti tam před pěti lety líbil ten diamantovej náhrdelník a tenkrát jsme si ho nemohli dovolit, a já ti slíbil že jednou bude tvůj?“ Ženě se stáhne hrdlo, hrknou slzy do očí: „No samozřejmě si ten obchod pamatuju.“ „Nooo, tak já sedím v hospodě naproti."

„I když jsme se včera se ženou pohádali, byl jsem to já, kdo měl poslední slovo.“ holedbá se muž v hospodě. „Jo? A jak jsi to ukončil?“ ptají se kumpáni. „Řekl jsem jí: tak si to teda kup!.“

Manželka mi nechala na lednici vzkaz: "Nefunguje to, odcházím k mamince." Vůbec to nechápu, zkontroloval jsem všechna piva v lednici a jsou krásně studená!

Novomanželé se hned po svatbě pohádají, vůbec spolu nemluví, a když jde o něco důležitého, napíšou si to na kousek papíru. Jednou manžel napíše manželce na lísteček: "Vzbuď mě zítra ráno v 6, jedu na služební cestu a budík je rozbitý." Manželka jen přikývne a nic na to neřekne. Druhý den se muž vzbudí v 10 hodin a najde na nočním stolku vzkaz: "Vstávej, je 6!"

Přijde muž do hračkářství, s tím, že chce koupit dárek pro dceru, která má ráda panenky Barbie. Zavolá si proto na pomoc prodavačku, a ta mu představuje jednotlivé modely: „Tohle je Barbie mořská panna, cena tisíc korun, tohle je Barbie nevěsta- tisíc korun, tady Barbie gymnastka- tisíc korun, rozvedená Barbie pět tisíc korun.“ „Počkejte prosím, proč je rozvedená Barbie o tolik dražší než všechny předchozí modely?“ nechápe muž. „Protože k rozvedené Barbie patří Kenovo auto, Kenův karavan, domeček….“

Manželský pár po deseti letech sedí v parku na lavičce, paní se zasněně dívá do koruny stromů a pozoruje vlaštovky, jak sameček pěkně krmí jeden hladový krk po druhém. „Kdyby ses tak takhle o nás uměl postarat i ty.“ povzdychne si vyčítavě paní manželovi. Ten se na její slova zvedne a odchází: „Počkej, kam teď jdeš?“ „Nachytat pár much.“

Přijde chlápek k pokladně do kina a říká: "Dva lístky"  
Holka za pokladnou: "Hobit?"  
- "Ne, to je moje manželka..."

Potkají se dva kámoši:  
"Prej jsi se oženil?"  
- "Jo, jo oženil"  
"Tak to musíš být šťastný..."  
- "No, to musím."

Když je krize v manželství, tak je vina na obou stranách  
... jak na straně manželky, tak na straně tchýně.

„Pane Strnad, proč tak spěcháte domů?”  
„Musím vařit oběd!”  
„Manželka je nemocná?”  
„Ne, hladová!”

Přijde Pepa ke zpovědi: „Pane farář, žena se mě pokouší otrávit, co mám dělat?”  
„Já si s ní promluvím.”  
Večer se farář vrátí a radí Pepovi: „Tak jsem mluvil s tvou ženou a myslím, že mám nejlepší řešení - vezmi si ten jed!”

„Ale, čerstvě ženatý a už si sám přišíváte knoflíky?”  
„A vy myslíte, že se ženatým nikdy neutrhnou?”

Ptají se Pepy: „Měli jste někdy ty a tvoje paní na různé věci rozdílné názory?”  
„Ale ano, měli... ale já jí to raději nikdy neřekl!”

Ptají se kamaráda: „Prý jsi naučil manželku hrát karty?”  
„To je pravda, vyplatí se mi to. Včera už se mi podařilo vyhrát nad ní alespoň půl své výplaty!”

Jarda se pravidelně vracívá v povznesené náladě k ránu domů a manželce už to začíná značně vadit. Dá tedy muži ultimatum, že pokud dnes nebude do deseti doma, od zítřka má utrum, neboť bude zamčeno. Manžel se velice snaží, leč nějak to zase nevyšlo. S otevřením dveří hodiny tlučou jednu. Ráno se rozzlobená manželka ptá, v kolik že to večer přišel.  
„No přece v deset, jak jsi poručila.”  
„To je tedy zajímavé, můžeš mi říct, proč naše hodiny tloukly jenom jednou?”  
„Ale Maruško, tak dlouho je máme a ty ještě nevíš, že tu nulu tlouct nedovedou?”

Paní Kalianková si stěžuje manželovi: „Pepo, ty jsi nenormální a nemožný manžel.”  
„Nestěžuj si, já se oženil dobře. Že jsi se blbě vdala, za to já nemůžu!”

Věštkyně upřeně sleduje křišťálovou kouli a věští klientovi: „Vidím, že jste otcem dvou dětí!”  
„To si myslíte vy, já jsem ale otcem tří dětí!”  
„To si myslíte vy!” usměje se věštkyně.

Na radnici přišel svatební pár. Oddávající úředník byl zděšen, protože za nevěstu byl ustrojen vousatý muž. Ženich vysvětluje: „Nevěsta si vymkla kotník, tak ji zastupuje její bratr.”

„Ach, člověče, já mám doma trápení, každou noc se mé ženě zdá, že si vzala milionáře.”  
„Člověče, to máš ještě dobré. Mojí manželce se to zdá právě ve dne!”

„To jsem, ráda, že jsi konečně doma!” vítá radostně paní už ve dveřích manžela.  
„Proč taková péče?”  
„Ale, hlásili teď ve zprávách, že nějaký idiot spadl i s autem do Vltavy!”

„Moje žena je velmi skromná, nikdy mě o nic neprosí...”  
„Moje žena taky jen poroučí.”

Na břehu řeky si povídají dva rybáři.  
„Je zajímavé, že moje žena si pamatuje přesně den naší svatby a já si na něj nevzpomenu nikdy!”  
„To se dá vysvětlit velmi jednoduše, vzpomínáš si na den, kdy jsi chytil svoji největší rybu?”  
„Jasně! Bylo to 3. září 1953!”  
„No vidíš! A ty si myslíš, že si to pamatuje i ta ryba?”

Říká Pepa v hospodě: „Včera jsem se vrátil z práce a žena chtěla jít do kina. Řekl jsem jí, že to nepřipadá v úvahu!”  
„A jaký film jste viděli?” zajímá se jeho přítel.

Dumá pan Kalianko nahlas: „Čím to je, že ti největší pitomci mají ty nejkrásnější ženy...”  
„I ty lichotníku!” přivinula se k němu manželka.

Tatínek si jde poslechnout, jak se jeho syn modlí před spaním. Když synáček odříká modlitbu až po amen, tak dodá: „Dobrou noc, mami, dobrou noc, tati, sbohem, babičko.”  
To tatínkovi leží celý den v hlavě, a když přijde z práce, jeho žena mu oznamuje: „Zemřela babička.”  
Otec tedy opět poslouchá večer synovu modlitbu: „Dobrou noc, mami, dobrou noc, tati, sbohem, dědo.”  
Na druhý den zemře i děda. Třetí den opět otec poslouchá synka: „Dobrou noc, mami, sbohem, tati.”  
To je na otce příliš. Celý den je nervózní a v práci se nemůže na nic soustředit, protože čeká svou smrt. Když přijde celý vynervovaný domů, žena mu říká: „Drahý, víš, kdo dneska umřel? POŠŤÁK!”

Ptá se žena manžela: „Miláčku, jak se mám obléknout na ten dnešní koncert?”  
Manžel se podívá na hodinky: „Rychle!”

Chlápek byl na návštěvě u svého staršího kolegy. Nemohl si nevšimnout, že kolega oslovuje svoji manželku zlatíčko, drahoušku, poklade a podobně. Když byli sami v obýváku u kafe, ptá se ho: „To máš takové štěstí na manželství, že vám vydržely takhle láskyplné vztahy celých dvacet let?”  
„Abych se přiznal, tím to není. Zapomněl jsem, jak se žena jmenuje!”

Bouchl manžel do stolu a zařval: „Kdo je pánem v téhle rodině?!”  
Obratem dostal od manželky facku.  
„Ale, Amálko, to se už ani zeptat nemůžu?”

Po několika letech manželství si žena řekne, že svého muže něčím překvapí. Tak jde do města, kouká do výloh a přemýšlí, čím by ho jenom mohla překvapit. Vtom uvidí plynovou masku. Okamžitě jde do prodejny a masku si koupí. Odpoledne, když se manžel vrátí domů z práce, si nasadí plynovou masku a schová se do skříně. Když manžel otevře skříň, vybafne na něj a řekne: „Miláčku, co je na mně nového?”  
Muž pohotově odpoví: „Vytrhala sis obočí.”

Stěžuje si Pepa kamarádům: „Něco jsem manželce řekl a ona se mnou měsíc nemluvila.”  
„To je snad dobře, proč jsi tedy smutný?”  
„Ona už zase začíná a já si zaboha nemůžu vzpomenout, co jsem jí tenkrát řekl!”

Ptá se paní manžela: „Pepo, co bys dělal, kdybych umřela?”  
„Asi bych se zbláznil!”  
„A oženil by ses znovu?”  
„Takový blázen bych zase nebyl!”

Soňa se ptá svého přítele: „Miláčku, neviděl jsi náhodou mé pleťové mléko?”  
Přítel polkne: „Ne, ale káva má dnes nějakou zvláštní chuť.”

Baví se dva: „Setkal ses někdy s létajícími talíři?”  
„Ano, čtrnáct dní po svatbě.”

Přijde manželka s manželem do restaurace. Oba si objednají polévku a manželka se polije. Načež prohlásí: „Já teď vypadám jako prase!”  
A manžel odpoví: „A ještě máš polité triko!”

Chlubí se chlápek přátelům: „Moje žena nemá proti mým koníčkům vůbec nic, naopak mě v nich podporuje.”  
„A jaké koníčky to jsou?”  
„Vaření, mytí nádobí, uklízení, žehlení a zašívání prádla!”

Paní Kalianková si stěžuje manželovi: „Pepo, ty jsi nenormální a nemožný manžel.”  
„Nestěžuj si, já se oženil dobře. Že jsi se blbě vdala, za to já nemůžu!”

Pan Karafiát se vrací z kremace své drahé manželky. Když se cestou ohlédne za krásnou blondýnkou, spadne pár centimetrů od něj obrovský kus omítky.  
„Pane Bože!” zvedne vdovec oči vzhůru. „Že už by byla Máňa v nebi?!”

Uprostřed noci někdo náhle zazvoní u dveří. Manželka se vzbudí a vykřikne: „Proboha, manžel!”  
Manžel se také vzbudí a vyskočí z okna...

Paní Novotná pobízí manžela: „Běž už konečně koupit chleba a mléko!”  
„V takovém počasí by člověk ani psa nevyhnal,” brání se pan Novotný.  
„A kdo ti říkal, že s sebou máš brát psa?”

Žena křičí na muže: „Byla jsem slepá, hluchá a hloupá, když jsem si tě brala!”  
Manžel spokojeně poznamená: „Vidíš, jak jsem tě vyléčil!”

Žena se ptá manžela: „Viděl jsi někdy zmuchlanou pětistovku?”  
„Ne,” říká muž znuděným hlasem.  
Manželka tedy před ním zmuchlá pětistovku.  
„A viděl jsi někdy zmuchlanou pětitisícovku?”  
„Ne.”  
„Tak se podívej...” a muchlá před ním pětitisícovku.  
Pak se ho ptá: „A viděls někdy zmuchlaných pět set tisíc?”  
Muž na to nechápavým hlasem: „Ne...”  
„Tak to se jdi podívat, stojí v garáži!”

„Miláčku, musíš mi na každou otázku odpovídat otázkou?”  
„Opravdu to dělám?”

„Nemám nic proti tomu, abys šel na pivo,” povídá paní Nováková takhle jednou v podvečer manželovi. „Jenom chci, abys byl do osmi doma.”  
„Tak jo,” odpoví radostně pan Novák. „Do osmi budu doma a pak půjdu.”

Standa už několik let chodí do rodiny partnerky, ale o svatbě zatím nepadlo ani slovo. Matka dívky to nevydrží a dá mu ultimátum: „Buď si Lenku vezmeš, nebo se už neuvidíme!”  
„A nešlo by obojí spojit dohromady?”

Budoucnost:

Žena má obavy o budoucnost, dokud se nevdá.

Muž nemá obavy o budoucnost, dokud se neožení.

Manželství:

Žena si vezme muže a doufá, že se změní, ale marně.

Muž si vezme ženu a doufá, že se nezmění, ale marně.

 Na svatbě: "To je ale škaredá nevěsta."  
"No dovolte, to je moje dcera!"  
"Promiňte, nevěděl jsem, že jste její otec."  
"No dovolte, já jsem její matka."

Snoubenci domlouvají podrobnosti svatebního obřadu: „Chci, aby byla svatba slavnostní, varhany ať hrají hodně hlasitě!“ přála si nevěsta.

„Já bych chtěl svatbu spíše tichou,“ skromně pronesl ženich.

„Snad bychom měli splnit poslední ženichovo přání,“ doporučil kněz.

Nevěsta se ptá snoubence: "Drahý, co tě upoutává na děvčatech? Inteligence, nebo krása?"  
"Ani jedno, ani druhé, víš, že se mi líbíš jenom ty!“

Idealista  
„Proč se ten Pepa ještě neoženil?”  
„Stále ještě čeká na svůj ideál.”  
„A jaký je jeho ideál?”  
„Taková, která by si ho chtěla vzít!”

Novomanželé na svatební cestě, on v hotelu objednává pokoj na týden. Recepční se nakloní k novomanželce a povídá: „Vy se mu musíte pořádně líbit. Obyčejně u nás objednává pokoj jen na jednu noc.”

„Mladíku, takže vy se chcete stát mým zetěm?”  
„Upřímně řečeno, nechci. Ale nevidím jinou cestu, jak bych si mohl vzít vaši dceru.”

„Vybral jste si dobře,” pochvaluje ženichovi nevěstu oddávající úředník. „Paní je velice oblíbená. Už je tu počtvrté!”

Dva malí kluci se poflakují před radnicí, z které právě vycházejí novomanželé. Jeden na toho druhého mrkne a povídá: "Tak co, provedeme jim něco?" Druhý kývne, že jo. Rozeběhnout se k ženichovi, pověsí se mu za krk a křičí: "Ahóój , tati.... "

Ženatý muž může zapomenout na své chyby.  
Je zbytečné, aby si tutéž věc pamatovali dva lidé.

Novomanželé po první hádce. „Víš co miláčku? Abychom předešli další takové hádce, tak až budeme mít na něco stejný názor, tak budeš mít pravdu ty a když různý, pak budu mít pravdu já!“

Úspěšný muž je ten, co vydělá víc peněz, než jeho žena dokáže utratit.

Úspěšná žena je ta, která takového muže najde.

„Mami, proč je nevěsta celá bílá?“ ptá se Bětka maminky. „Protože bílá je barva štěstí, nevinnosti a radosti a dnešek je jejím nejradostnějším dnem.“ vysvětluje snaživě maminka. Po chvíli mudrování se holčička znovu otočí na maminku a ptá se: „A proč je ten ženich celý v černém?“

„Dobrý den, věřím, že dnešní den zůstane ve vaší paměti jako ten nejšťastnější ve vašem životě.”  
„Ale já se žením až zítra!”  
„No právě proto.”

„Jsme teprve týden svoji a ty už jdeš domů k ránu?”   
„Nemohl jsem přijít dřív, miláčku! Vyprávěl jsem svým přátelům ve vinárně, jak jsem s tebou šťastný.”

„Požádal jsi mého otce o moji ruku?”  
„Ano. Zatelefonoval jsem mu.”  
„A co řekl?”  
„Nevím, kdo volá, ale souhlasím.”

Mladík se byl seznámit s rodiči své nevěsty. Po návratu domů se ho matka ptá: „Tak co, Jiříčku, jaké to bylo?”  
„Víš, podle mého názoru jsem se jim moc líbil. Její otec se třikrát nabídl, že mě odveze domů.”

Dívka rozmlouvá se svým chlapcem: „Až budeme svoji, chci sdílet všechny tvé starosti   
a trable a pomáhat ti nést tvé životní břemeno.”  
„Ale já žádné trable ani starosti nemám.”  
„Taky ještě nejsi ženatý.”

Po dvaceti letech vztahu se ptá žena muže: „miláčku, nemyslíš, že bychom se měli vzít?“ „Proboha kdo myslíš, že by nás ještě chtěl, v našich letech.“

   „Nejmladší dcera dostane věno 200 tisíc, starší 300 tisíc a nejstarší 500 tisíc!”  
   „A ještě starší dceru byste neměl?”

„Příteli, tak jsem slyšel, že jste se oženil.”  
   „No jo, už mě nebavilo vysedávat po hospodách.”  
   „No a co teď?”  
   „Teď už mě to zase baví!”

  „Sáro,” osloví matka nevěstu, „proč si pokaždé, když přijde tvůj ženich, sundaváš brýle?”  
   „No, bez brýlí vypadám líp,” vysvětluje dcera. „A on taky!”

Zloděj vyloupí banku, vezme dva muže jako rukojmí a ptá se prvního:  
"Viděl jsi mě, jak vykrádám banku?"  
Muž odpoví: "Ano."  
Zloděj jej okamžitě zastřelí.   
Potom se ptá druhého muže:  
"Tys mě taky viděl, jak vykrádám banku?"  
Muž odpoví: "Já ne, ale moje žena tě viděla. A řekla to tchýni!"

Úspěšný muž je ten, co vydělá víc peněz, než jeho žena dokáže utratit.

Úspěšná žena je ta, která takového muže najde.

„Mami, proč je nevěsta celá bílá?“ ptá se Bětka maminky. „Protože bílá je barva štěstí, nevinnosti a radosti a dnešek je jejím nejradostnějším dnem.“ vysvětluje snaživě maminka. Po chvíli mudrování se holčička znovu otočí na maminku a ptá se: „A proč je ten ženich celý   
v černém?“