Sandra Buršić, 2.c:

 **Lipota mojega kraja**

 Moj kraj, moja Istra je kako tić velikega srca, ča sa sobon nosi lipe, stare uspomene ke se ne moru zabiti, uspomene na naše starije koji su nas vadili dobro delati i živiti tote, na vitru i buri, poli mora.

 Poli nas se vajka delalo, ali i uživalo. Naši didi su nas vadili kako veživati loze, strići ulike, delati zemlju i saditi česan, žbulju i kumpir, ma anke zidati i kažune od grote. Slagali bimo grotu na grotu, bez melte i u krug da gre, a pokle svega tega, vadili su nas kako svega imati.

 Ni bilo hiže bez jene prave ženske kaista je doma stala blago nahraniti, dicu čuvati i za sve večeru učiniti. Kad bi sve načinila po hiži i oko hiže, pošla bi pomoći delati. Dizala je i ona grote, sadila česan, žbulju, kumpire i kopala brajde. Nikad njoj ni bilo teško niš načiniti. Svi su bili složni. Cila kumpanija je bila tote, kad god se ča delalo, i kega si zva za pomoći, vajka bi doša: piliti drva, brati grojze i ulike, ma i kakove kobasice načiniti. Steši nisu niš pitali, vajka su dilili sve ča su imali, samo da njin je u kumpaniji bilo stati.

 Didi su zidali kažune za se skriti od teplega sunca i ledenoga dažda, ma i ko se ča delalo, i manjadu bi unutra načinili. Su nas navadili ko rabi delati, da ćemo imati. Jer su i oni Boga molili za sve ča imaju i da njin vajka dela da.

 Ma da ne bi bilo kako su nas vadili samo delati. Znali su uzeti jeno malo slobodnoga vrimena pa bi u hladu ležali i ćakule povidali.

 U našen kraju triba stati zato ča se niš ni gambjalo i dica su ustala tote pokazati kako je bilo lipo i će biti vajka dok nas je.