Jakok dostała lekcje wysywanio

 Brygida Murańska

Było to cołkiym nie downo. Moja mama co rada wysywo kwiotki na łobrusak w kozdej wolnej kwili, łostawiła roz na stole swojom wysywanke . Jo sie bawiła prawie lalkom szmaciankom cok łod potki dostała. Przysło mi do małej głowy, coby z tego pisiatego materiału powyszczigaj sukiynusie dlo lalecki. Wziynak nożycki i pryndko uciynak kawołek ka były wysyte kwiotki. Powiązałak to szczympkami co mi łostały i posłak do izby uciesono ze lalka mo nowom sukiynke. Kie mama przysła z pola i zacyna biadolij nad wysywankom, wlazłak pod stoł i naciągłak łobrus, bok sie wystrasyła co bydzie. Mama wołała, sukała mie ka ino a jo jak mysa pod mietłom siedziałak pod stołym . Kie juz mie tak walny cas sukała i zaś wlazła do izby, siadła na łozku i krzycy. Usłysała jak pociągom nosym. Podniesła łobrusek i godo łozeźlono:

- Aaaaa tu cie mom, co ty dziywce jesce wymyślis? Jak nie włosy wyszczidzone do łysa to pociynto wysywanka. Kie uwidziała lalecke to juz jom kapke popuściło . Wziyna mie do kuchni, kozała nawlyc igłe, dała kawołek płotna z łodbitym kwioteckiym i pomaluśku pokazywała jako sie wysywo. Mi sie to wsytko myliło, kiedy nitka na gorze a kiedy na dole. Mama godo:

- Widzis jako to ciynzko i mozolno robota? A psuci łatwe i pryndkie. Teroz trza siedziej i miyjsce w miejsce wysyj cały kwiotek. No i zek siedziała do wiecora za kore. Co było źle mama pruła i zaś łod nowa. Takom mi mama dała kore i piyrsom lekcje wysywanio.