VUKOVAR

Kad netko pogine

na nebu zvijezda se gasi,

O Bože, daj ih spasi.

I dok hodam kroz prazne ulice

vjetar mi miluje lice.

Gledam u njihove oči, njihove boli,

kako svatko od njih za se moli.

Ranjeni, izmučeni ljudi,

svatko nekoga svoga gubi.

Vodotoranj uspravno stoji,

pukotine na sebi broji.

Svoju povijest mukotrpno stvara,

simbol teškog rata i Vukovara.

Kao feniks iz pepela se dižemo,

na sebe ne damo,

svom snagom idemo dalje

kroz paklene ralje.

Nikolina Vlaisavljević, 4.a razred