**Crvena ruža**

Poklonio mi je ružu crvenu

svežu, ubranu iz vrta.

Preskočio je ogradu drvenu

i našao livadu što je cvijećem zastrta.

Ruža je još na sebi nosila rosu.

Rano je ustao kako bi mi je donio.

Sva je moja tuga tad usnula;

rosna crvena ruža baš me razveselila.

Tiho je prišao mom prozoru

i ispružio svoju izranjavanu ruku

ne odajući na licu svoju muku.

Molim te da na nebu zajedno budemo,

dragi moj, Gospodine Bože.

Iva Fučkar, 7. razred