Vukovar – grad budućnosti

Jednom davno

jedan grad

nije pao.

On je samo,

Na trenutak,

Stao.

Slomljen od boli.

Od tuge nijem.

Ranjena srca,

Bez trunke straha,

Naizgled prazan.

Usamljen.

Kad ljudi odu,

zvuk se utiša.

Kad odu djeca

I ptice odu

I tada muk

Postane prodoran zvuk.

A grad ih čeka.

Iako srušen u povratak njihov

Ne gubi nadu.

I prođe vrijeme,

ptice su došle.

Ori se dječji smijeh.

Ulice grada

Ponovno žive

nova su djeca

stigla na svijet.

Budućnost grada

Nije u zidu,

Ni u kamenu isklesan lik,

Već je u srcu,

u smijehu glasnom,

kad nad njim ori

djetinji cik.