Proliće

Proliće dolazi,

iz zimskog sna sve se budi.

Šuma zeleni, polako lista,

a ono malo sniga na suncu blista.

Tice pjevaju, gnjizda delaju

i s visine gizdavo gledaju.

Nebo se plavi u daljini žažara,

ajme sutra lipog vrimena.

Kad je tako lipo vrime,

niko se ni ne sjeti one grde zime.

Svi su po vani, si ništo delaju,

dica se igraju, a veliki pospremaju.

Vrtle treba očistiti,

još malo će se početi saditi,

špajze treba naputi,

pa po zimi gladi neće bit.

Lipo je lito i jesen i zima,

ali proliće posebne čari ima.

*(mrkopaljski lokalni govor)*

Antonio Grgurić, 6. r.