SVIJEĆA

Tiho se spušta snijeg u zimskoj noći,

vječni san stiže na njene umorne oči.

Dok vjetar puše lagano, sve tiše,

stolica se njena sve sporije njiše.

Lagano se gasi plamen na svijeći,

bol u srcu postaje sve veći i veći.

Utišaše se koraci prolaznika i smijeh djece.

Ugasio se plamen jedne svijeće.

Leonarda Zelenika, 8. b