Hušnjakovo

Dragecu se našemu jeden breg baš dopal

i veliku luknju spod njeg' je skopal.

Nutre je on našel neke kosti stare,

veliju da su stareše i od susedove Bare.

Kopal je on, kopal, kak da je ponorel,

a si su govorili da je h' glave zgorel.

Si su mu se smejali i bedakom zvali,

najrajši od sega h' novine bi ga dali.

Ni se htel on svaditi, niti biti prost,

znal je da bu skopal barem jenu kost.

Kopal je on, skopal i jeden suk,

a gda je male bolje pogledal, bil je slonov kuk.

Tuj je staroga košča bile , prek hiljade ljet

i za njih zde bormeč zna skorej celi svet.

Drageca zde rada mame, za brata bi ga šteli,

čak su spomenik pod bregom h' njegov spomen deli.

Larisa Legčević, VIII.b razred