Nujbuolji prijautelj

Negder tum živi jaden dečec

štarni mi ja glji kok brot.

Z njim nemu zefrkuncija.

Do ne igrice roundu zgubi,

An mobitel hejti v zijd.

Tok ja jok!

A do pak go pitom:

„Koj sa dijelo?“,

ljijepe mi velji:

„Kok furt, pastelju grijejam!“

Nade Buog da sa

zijam svodit z njim.

 Ljuodi meji,

čoujam vum unda

sikakve nuova riječi!

Furt an manje nevina pevijedo.

Pevijedo e škuole i

kok mu sa nedo zodeču pijsoti...

I kok go vučitelji zenevijek špuotoju.

Baš čudne… misljim si ja!

Sejane ga imum rada.

An bi mi dal i zodnji kemoud sve čukuloda.

Rada ga imum –

glji kok brota!

*Ema Lonjak, 7.b*