MOJ PRADIDE

Svaki put kad prođen porton, vidim gajetu svoga pradide. Bija je infišan u nju. Piturava ga je, sređiva po cile dane. Svaki bi dan iša bacat mriže. Svoj ulov bi odma volija pojist uz čašu dobre bevande. Ima je grišpane ruke i grišpano lice, osmiha lipoga upućen judiman. Liti bi prababa u svojon traverši donila na brod kruva, ribe i kumpira. Pradidia bi ukrca furešte i odveja na Hvar. Tamo bi se ilo i pilo. Furešti bi bili jako zadovoljni. Dolazili bi oni i sljedeće lito i jedva bi dočekli dan kada bi ih moj pradide brodon vozija na Hvar. Zna bi krpit mriže i gledat u more. Po moru bi zna kakvo će sutra biti vrime, nije mu tribala televizija. Sam bi prosudija oće li biti bonaca, tramuntana. levanat, garbinada ili nevera. Ja san ponosna na svoga pradidu i kad ga zaboravin, gajeta u portu me odma siti na njega.

Karla Grgić, 7. razred

ŽIVOT U MOM MISTU

Ima jedno misto,

tamo sve je uvik isto,

al meni je šesno njime landrat,

veselo se incat

i na koga u kali intrat.

Lipo je tu liti.

U moru se točat,

vrućina te smanta

i digod padneš u afan.

Tražiš kome ćeš sobu afitat,

furešti luduju.

Vruće je,

šudar ti od znoja mokar,

moli Boga da će šoldi za ovo sve miritat.

U ladnije doba godine bura često dere,

bičve navučeš na se,

stisneš se u neki kantun i spavaš.

Uvik je u nas arija čista

i svake godine intarada sve veća.

Stari se ribar po moru vaja,

drži se za timun

i nada se da će ulov

na peškariji prodat.

Šesna divojka štracon riba pod,

tinel se mora blistat.

Lipo je s banka gledat moje misto

koje će, nadam se, uvik ostat isto.

Nenka Vela, 7. razred

ZIMA U DALMACIJI

Ovdi u Dalmaciji često bude ružno vrime priko zime. Judi vanka po kiši nose lumbrele. U kući se zatvaraju ponistre i škure da ne bi ladna arija ušla u kuću. Vitar sve nosi. Ako nestane struje, vade se šterike i obuvaju debele bičve.

Emilija Matija Vulinović, 7. razred

MOJE MISTO

Moje lipo malo misto

veliko si ka cili svit.

Di god pojdem, tebe nosin.

Uvik me grije tvoja lipa rič.

Duje Talijančić, 7. razred

RAKATEŽA

U našj kužini rakateža svoje misto

nikad nema isto.

Zna se di šta stoji,

ali rakateža bidna digod

ka da ne postoji.

Na nju se može intrat

u kredenci,

u škafetu

među tećama ili pjatima.

Traži je tako mater

i beštima na se,

jel' rebambila, pita se.

Iznenadi se kad je nađe,

nasmije se i „a tu si“ kaže.

Drugi put sve je isto

jer rakateža je opet prominila misto.

Mia Mihaljević, 7. razred

JEDNOGA LIPOGA JUTRA

Jednoga lipoga jutra izija san malo putra,

nije mi tribalo ništa do sutra.

Onda sam oša do mula da kupin kilo gavuna,

a imali su i friških tuna po 100 kuna.

Krenija san doma priko Lištuna,

a dva su mulca sidila isprid mog portuna.

Ta dva dišpetuna zvali su me

da s njima igran baluna.

Nisan tija.

Nastavija san dalje do svog timuna.

Na stolu me čeka pijat inćuna.

Izija san malo i ubija oko na krevetu do kantuna.

Tomo Šulenta, 6. razred

KATRIGA

Sija san od umora na banak. Bija mi je prenizak pa san se pribacija na drvenu katrigu. Trusnija san s nje na pod. Zabolila me tintara. U sebi san promislija zato je i bila mukte. Poludija san.

David Begović, 7. razred

JEDAN OBIČAN DAN

Probudila san se. Otišla san odma do ponistre. Bija je lip dan. Obukla san gaće i majicu i otišla do dućana. Kad san kupila spizu, mukte san dobila jednu boršu. Imala je fjok sa strane. Kad san došla doma, sila san na katrigu i uvatila malo arije. Posli me je ćaća posla do peškarije da mu kupin skušu za ručak. Čim san ručala, obukla san kupaći i požurila do kantuna nać se s prijama da odemo na plažu.

Lora Jerković, 6. razred

LANDRANJE

Puše bura.

Sve leti.

Držim svoju boršu da ne poleti.

Čvrsto držim u ruci svoju valižu

dok landram po svitu.

Paola Petričević, 6. razred

AFAN

Jednoga san se jutra diga i otvorija škure, Unda san ugleda kuću, a oko nje jato galebova. Ribari su bacali ribu, a galebi ili. Od toga me skoro afanalo.

Mateo Jakić, 6. razred

MOJE MISTO

Moje misto je lipo. Nalazi se tik do mora, a povr njega je Bijokovo. U mome mistu nema puno judi, ni puno dice, ali zato ima puno kuća i apartmana. Liti svi trče za fureštiman jer afitavaju svoje apartmane. Zimi je mirno, ali judi opet nađu neki posa da im brže vrime prođe.

Bepo Puljević, 6. razred

GALEB

Ugleda san galeba.

Da san mu štrucu kruva da se naide.

Bija je sritan.

Slobodan.

Njemu je more dom.

Lorenco Borić, 6. razred

ĆAĆA I JA

Divin se zalasku sunca. Odjednon me ćaća zove da mu spremin kalcet u kantunal. U bisu mu kažen da mu neću više mukta služit. On se nasmije i kaže da nije poludija i da ga još služi njegova stara tintara. Puna ida mu spremin kalcete i otrčin materi u kužinu po čikaru mlika. Opet čujen ćaću. Zove me da mu oden išekat kaić. Otrčin do kaića, uzmen ispalac i išekan kaić. Ćaća mi kaže da san miritala kolač. Zadovljna tiđen ća.

Ana Talijančić, 6. razred

MOJE MISTO

Ja misto svoje volin,

u njega san infišan.

Di god oden

mislin na dicu šta igraju balun.

U tom se malom mistu

svatko u svakoga pača.

Znan svaki kantun mista moga,

bolje od kantunala svoga.

Noa Zloić, 8. razred

IGRANE

Infišana san u svoje misto:

lipa arija, more čisto.

Mularije ima na svakon kantunu,

igraju se po portunu.

Škura i bila roba se na ponistrama suše.

dok maestral lagano puše.

Na banku isprid porta sidin

i izdaleka kaiće vidin.

Vrime je za poći.

Zvonik zvoni,

moran kući doći.

Leonarda Antičić, 8. razred

DVA DIŠPETUNA

Uvik dva dišpetuna

u dvi ure idu igrat se baluna.

U borši nose grišpan balun,

dva šćapa metnu u zemju ka branke.

Jedan je cotav od prošloga puta,

a drugi nema pojma.

Svađaju se ko je boji.

Eto gabule.

Jedan napravi fintu pa opuca drito u kantun,

drugi se pača pa ga blaton umaća.

Kada s baluna doma dođu,

izidu terinu smokava i popiju čikaru mlika.

I kad je nevera,

i kad bura puše,

dva dišpetuna igraju se baluna.

Leo Kurtović, 8. razred

BARBA DUJE

Na rivi u Splitu jedna legenda živi,

ime mu je stari Duje i zna ga grad cili.

Infišan je u Hajduka, na utakmici je svakoj

sa dugin bilin šalon i nekoj košuljici tankoj.

Borija se sa kitovima,

jednoga je ulovija u vrši,

da je uvatija morskoga pasa, od njega veći i brži.

A sad je u penziji,

pa samo đira po kafićiman.

Lovi ribu,

parangale baca,

al uskoro se pegula dogodi,

brod mu se kaca.

Duji je srce puklo, nije moga protiv bure,

pali su mu žunti,

u gradu sve je muklo.

Njega više nima,

al ga zaboravit ne smimo,

fale svima

on i njegove priče kako lovi po neveri,

ma bila oseka ili plima.

Antonio Šulenta, 8. razred

MOJE MISTO

Ovo je moje malo misto,

tu je more uvik bistro.

Znan svaki kantun imul.

Kad se malo dite rodi

u mistu je to pravi mirakul.

Liti su vrućine teške.

Afanat me često zna,

a zato po noći bude lipo

jer puše čista arija.

Pod ponistrama dica se igraju,

ispod škura jorgovani cvitaju.

To je malo misto moje

i nema ni jedno boje.

Antonija Jakić, 8. razred