Gruda sna

Bijelo ruho na nebu plavom od najljepšeg je vela tkano, tamo visoko, visoko.

Nebeska idila tone u pogledu dok čežnja se rađa da snivam na tom mekom jastuku tamo visoko, visoko.

Poput rijeke oblak taj teče i teče i sunčeve niti skriva tamo visoko, visoko.

Kovrčava mu bijela kosa vijori u vjetru što se rađa gore, tamo visoko, visoko.

Pjenasti oblak u zagrljaj me mami otvorenih očiju snove spokojne snivam tamo visoko, visoko.

 Luka Županović, 7.a razred