ŚLĄSIE PORANKI U KAŚKI I HANKI – JADYMY DO MAGLA

Pamiyntocie, jak my wōm pisali ô szkubaniu piyrza, co by to mieć ciepło pierzyna na zima ? No to terozki w coś ôna trza ôblyc, pra?

Dla tych, którzy nie mają internetu śpieszymy z kolejną relacją ze „Śląskich poranków u Kaśki i Hanki”. W lutym pierwszoklasiści zostali wtajemniczeni w temat szkrōbiynia i maglowania. Na pewno wśród czytelników Rodni są osoby, które pamiętają słynne kolejki do magla u państwa Szulów w Bojszowach Nowych, czy w Bojszowach u Sojcynej.

Co to sie te baby narobiły zanim zawiōzły na kole tyn koszyk z ôbrusami, płachtami... Najpiyrw prały, suszyły, szkrōbiły, naciōngały to pranie, równiusiyńko skłodały i jechały przez cołko wieś, żeby przywiyź do dōm wōniajōnce prani. Ja, tak to downij bywało, a terozki ? To już sami wiecie jak se to w dōma robicie. H.M., B.W.