NEKOČ, NEKJE

Nekje med dobrimi ljudmi,

kjer sonce toplo vsem žari,

kjer ptice sladko pojejo,

kjer vsem živeti je lepo.

Tam se razpenja mavrica,

tam riba v morju čofota,

tam ni krivic in ne laži,

tam za vsa bitja mir cveti.

A svet tak ne obstaja še,

saj vojna spet dogaja se

in drugih je grozot še več.

A mi, ljudje, kot da ni nič,

vsi gledamo le na svojo prid …

 Zala Zupančič, 7. a