Djede, siđi

Ljudi kažu da kad umreš,

Zvijezda postaješ.

Siđi djede, siđi zvjezdice,

Da bar još jednom vidim tvoje sitne okice.

Siđi djede, stani na tlo,

Bez tebe bakino je srce ozeblo.

Dotakni joj još jednom srce,

Al' ne daj da se ono opet razlomi u mrvice.

Dođi djede, siđi s neba,

Shvati da te moja baka jako treba.

Spusti se djede poput zvijezde padalice,

Vrati baki onaj stari osmjeh na lice.

Djede, već te godine dvije nemamo,

Što li je to Bog tako posebnog za tebe spremao.

Znam da si sad gore u raju,

U nebeskom Božjem kraju.

Iz raja te Bog na ljepše mjesto poslao,

Među zvjezdice on te stavio.

Tamo da sjaš,

Tamo da blistaš,

Kad se više k nama ne vraćaš.

Voljela bih da te mogu zagrliti,

Svoje ti probleme reći,

Pa da mi kažeš da je to put ka sreći.

I tata te čeka,

Zaboravio te nije.

Još mi priča o tebi,

Pa mu se suza niz obraz slije.

Slika mi tvoja na zidu stoji,

Pa svaki dan pred nju kleknem,

I za tvoj mir na nebu molim.

Pričao mi je tata da si moju sliku u novčaniku imao,

I kada si je pogledao,

Da si se uvijek slatko nasmijao.

Sada te više nema,

I neće te biti.

Evo za kraj volim te!

Nemoj to zaboraviti.

Melani Jurajić, 7.razred, Oš Gornje Jesenje.