Potočić

Sred šume potočić se nalazi,

Teče po maloj uskoj stazi.

Jedan čovjek stalno tud prolazi

I pazi da u njega ne ugazi.

Divi mu se iz dana u dan,

Sviđa mu se kako žubori,

Te kako nije smećkasto obojan.

Taj potok teče čak i kad se umori.

Čovjek osjeća kao da mu nešto želi reći,

Gleda ga i pokušava shvatiti,

No on samo nastavlja teći

I šumicu od sile suše braniti.

Jedno se drugome dive,

Mala im se šumica čudi,

Oko njih začuđene su gljive,

Znatiželja se u njima budi.

I tako oni nečujno komuniciraju,

Prolazi tako njihovo vrijeme.

Jedan drugog simpatiziraju

Ne dotiču se i nemaju probleme.

Iva Fučkar, VII. r.