„Kaj Rrom si paćape kaj naj lačhe te o terno manuš thol ande phu o akhor, paćalpe ke kana o thulipe e akhoreske kaštesko arasel o tulipe e korrako koleski kaj thoda o akhor ande phu, vo musaj te merel, andar kodova o akhor ande phu thol maj purano manuš / Postoji verovanje kod Roma da nije dobro da mlada osoba posadi orah, veruje se da kada debljina stabla dostigne debljinu vrata onog ko je posadio on mora umreti, zato orah sade stariji ljudi.

Varesave Rroma paćan ke naj lačhe te o terno manuš andaj phu ankalel o soko, paćalpe ke kana kodova kerela atunći del paj gođi thaj bistrel pesko kher. Phenelpe ke kana o soko ankalel andaj phu o terno manuš, musaj raćarel telaj breza thaj sa o bilačhipe nakhela. Phenelpe ke kaj o soko kidenpes bilačhe a telaj e breza lačhe šukarnja / Neki Romi veruju da zovu ne sme da iz zemlje izvadi mlada osoba, navodno ako to uradi onda će da zapusti porodične i bračne obaveze. Kaže se da ako to ipak neka mlada osoba uradi mora da prenoći ispod breze i to će ga proći. Ovo se objašnjava time da se oko stabla zove sakupjlaju loše a oko bresta dobre vile.

Varesave Rroma saven akharen balajarja, katar o kaš e vrbako kerenas: Balaje palo najaripe thaj thovipe, rroja, naćve palo mangrro, brađi palo paj, skaminorra trine pungrrenca… paj kodova zanato sas pinžarde thaj o narodo kinenas lender kodova so kerenas. /Određena grupa roma koji se nazivaju koritari su od drveta vrbe izrađivali: korita za kupanje i pranje veša, kašike, naćve za hleb, posude za vodu, stoličice na tri noge... I pri tom su u tom zanatu bili veoma cenjeni iljudi su rado kupovali njihove proizvode...

6. Majo po Đurđevdanj varesave Rroma inklen po paj kaj najon vaj prskimpe pajesa thaj drezorrenca ande save si ciknide thaj krjangorra vrbake polokorres dabaren jekh avres thaj phenen: „Sasto thaj zuralo sar e ciknida thaj e vrba“ 6.Maja na Đurževdan određena grupa Roma izlaze na reku ili neku drugu vodu gde se kupaju ili prskaju i pri tom snopićima u kojima ima koprive i grančica vrbe blago šibaju jedne druge i pri tom izgovaraju: zdrav i jak kao kopriva i vrba“

(izvor: usmeno predanje Roma u Vojvodini)