Nojlipje moje poje

Kal san došo prvi put u moje poje

u meni se ništo prilomilo,

ulomilo i srce mi se skamenilo.

Moje poje

koje se umoru toća

puno je lipega voća.

O lavura sveta mi svaka ura,

pa ka ćaća na gradele buto ribe

bi će mi svaki komadić ol potribe.

Ka črčojci udru svoj dišpet

divota je ko da čuješ najlipji sonet.

Ka dojdeš na broč

biće ti jasno da je to najlipji škoj,

a biće ti jasno i zač.