Djed, pas i puran

Razulareni vjetar huči

kroz golo granje.

Dotiče ga i svija.

Pusta je ulica.

Njome prolazi

samo moj djed,

vjetar koji kovitla

dim iz njegove lule

i pas koji veselo

trčkara uz djeda.

Ne da se djed

vjetru ni dimu.

Iza dotrajale ograde

doleprša gotovo

djedu u naručje

raščupani puran.

Podigao je svoju crvenu krijestu

prkoseći vjetru.

Sada pustom ulicom

Koračaju djed, pas i puran

Zajedno prkoseći

Vjetru i samoći.

Sladoled 27825, 6. razred