Črleni cvetek

H visokoj travici, tam pri potoku

črleni cvetek gizdavo stoji.

Okoli njega je i drugo cvetje,

al njega za to baš briga ni.

Svoju glavu revlje čez travu,

prema sunčeku gde mu mladost spi.

Revlje, i revlje, i drugo cvetje zadevlje,

al njega za to baš briga ni.

A kad sunce zajde i h mraku se najde,

on od straha glavu spusti

i k prvom cvetu se priljubi.

Strah nestane, gizdavost ga mine

i za črlenu farbu ga briga več ni.

Klara Juranić