Mamica – moja briga

Dok hlapičinska mamica moja jajci pobira

Unda pre hiži nejga mira

Pomali se dogega do koca

Te se tam z kokošaj svadi

Heš to, heš sejm …

Z žepalukjastoga rauke zeme

Prebira jajci, dugo broji pa po gjeizdi premejče

Raubec joj z glove lejzi pa se srdi

Naglas se sauma sobom spomina, kuliko ih ima

I ruži kak stora mašina

Se deske popeta, pajceke gledij

Najemput ju vijdim kak več za stolom Glas koncila čita

i nad koncilom spi i glova joj visij

zbudij se fčasi i nazoj čita

a unda puše v prste, ne znam zakaj,

unda ruže na obloku premejče

namejšča se kak kvaučka

te pa več vu vrtu pleje

pa se sakomu šteri prejde lejpo smeje

kruha i jabuke mlacka

a meni šest jajci peče, kaj ne bum lačna

unda se spusti kmica

pozapre vrota, obloke, rolete spušča

gumiličinoga čaja si z mlejkom skuha

vgasne svetlo

nebre zaspati, Božeka zove i

prestone moja briga.

Ime i prezime: Leticija Špoljarić, 7.a, OŠ Sveti Martin na Muri