Dar z neba

Zmislim se ja često prababice svoje

kak bi zela batinu i sama prešla h polje.

Nasred njive tad bi stala i ruke k nebu zdigla,

zakaj sve to ona dela ni mi reči stigla.

Jemput me je samo za rukicu prijela,

z polja žuti klas donesla i na dlan mi ga dela.

Tiho mi je šapnula: "Drago dete moje,

oni teri kruha maju, gladi se ne boje !"

Često se ja zmislim klasja kak se žuče

i njezinih pogači dok su bile vruče.

Larisa Legčević