Muoja draga babica

I dien dinis se zna zmisliti

 kak je tuo negdar bilu,

 kak je saki dien kruh miesila

 i vu vruoči ga peči pekla.

Krave je po briegima pasla

 pa se ž jimi skrivača igrala.

 Znala se ž jimi luviti,

 ali negdar ih i zgubiti.

 Se tuo una meni guvori

 z osmiehum na lico,

 a suozama v puspanim očima.

 Mislim si ja v sebi,

 liepu je tuo negdar bilu.

 Tešku, al liepu.

 Una je imiela djetinstvu,

 nie ga zgubila kak dinišnja muderna deca.

 Morti se je igrala v blatu,

 i sa zamazana bila,

al sigurnu nie neputrebnu

 svuoje zlatne suoze lila.

 Lana Stolnik, 8.a