Кад ми у сан сврати

Кад ми у сан сврати он,

у срцу ми запева тихи тон.

Ништа не каже, само ме гледа,

срце ми лупа одавде до неба.

Осмех му топао, нежан и тих,

њему бих посветила сваки стих.

Њему се надам сваки дан,

и једва чекам да ми сврати у сан.

Тренутак тај ми душу купи,

сами он и ја на једној клупи.

Гледа ме сјајним смеђим очима,

поглед тај срце ми отима.

Држимо се за руку као неки пар,

између нас је нека посебна чар.

Тад’ сам срећна и све ми прија,

због њега се смејем и срце ми сија.

А онда се будим, тужна и сама,

Он као магла нестане, то ме слама.

Ал’ срце ми памти сваки тај дан,

кад он без речи, уђе у мој сан.

И тако ми ноћ постане најдражи део,

Као неки нежни светлуцави вео.

Он о мени ни не мисли то ја знам,

али ми дође у сан да се с њим испричам.

 Милица Јелић, 7.разред

 ОШ Трпиња