**Koroški rod - Aichi**

1.
Je že ura črez pounoč, sn račune skop dajo,
bo bolj mihno ostavo, pa sn glih dobo pwačo...
Prnas res tžko živimo, pa znamo tud met vesele,
smo sami dori prjatli, lubmo što naše živleje

Saj, kadar me prime, da bi do kraja obupo,
sam skoz okno pogledam, pa srce spet bije,
In krala štam u gori, bo treba gr zbudit,
predowgo je dremo, predowgo bk gledo

........................................................................
Što je moj dom (što moj je koroški rod)
Što sn doma (je lepše ko kjerkol drugod)
Štu že moj deda se bos je po travi padil,
Što vnuk moj bo ta pravo svobodo užil
Što je moj dom (što moj je koroški rod)
Što sn doma (je lepše ko kjerkol drugod)
Što z'mlo nikol nobenmu nem daw
Le što js bom anbart ponosn zaspau
........................................................................

2.
Za t'ste žabe v Lublani, Smo bli zmeram postrani,
Jihne prazne oblube, Pa frisi zlagani,
Tam sosed toži soseda, pa še vsak drug co gleda,
za svoje stene zaprti, za nič jih ne briga.

Smo bli jim za hwapce, so nas tujcem prodali,
naše otroke so dewat k avstricom poslali
Se lublane bojijo, bk od svojih bežijo,
Ovce mihne obrite, jim slepo sledijo

........................................................................
Js pa ne bom (mam v sbi koroško kri)
Js pa ne (ker nas krivica boli)
Tam med Uršlo in Peco štak lep svet stoji,
Štu Vejko je dorih poštenih - ldi
Što je moj dom (što moj je koroški rod)
Što sn doma (je lepše ko kjerkol drugod)
Što z'mlo nikol nobenmu nem daw
Le što js bom anbart ponosn zaspau
........................................................................

3.
Bom pa meje postajo, naredo svojo državo,
Za ldi pošteno, Nobenga več ne bom baro
Ko Čwovek čwoveku, bo dewo samo dobroto,
Noben ne bo wačn al pa drugmu v napoto.

........................................................................
Zaj res je cajt (da skup jezni stopmo usi)
Saj js sn perajt (pravico damo zad med poštene l'di)
Iz m'ne več se noben norca dewo ne bo,
mam preveč rad što sveto koroško z'mlo...
Js pa vem ( Koroški bo bolše šwo)
Zaj doro vem (spt sjavo bo sonce na jo)
Ko anbart pršwa bo ura, da bom mogo odštod,
bom vedo, da srečno bo živo koroški rod