**Wiosna na bezperod**

Idzie do nos wiosna, wielgimi krokami

nale na moj dusiu, dojś nimoze za nic

Niedziela Palmowo, izoinko biegiym,

kocanki na wiyrbie przysypane śniegiym

Roz ciepło, roz zima, zguptacone drzewa

kwiś majom cy drzymaj, co im robij trzeja

Wielgi anomalio jaze ziymi ciynzko

jak dali tak bydzie, łostanymy z klynskom

Nie uświadcys jabka, chrobacne zielone

zaś śliwki wyngierki same poradzone

No przepiyknom zime tejze wiosny momy,

uwidzymy lato jakiego dockomy

Moze bydzie wiosna, nabo jesiyj przecie

bo juz same dziwy dziejom się na świecie