Svemirske igre

(Put bez cilja)

Svud je lutao, bez cilja

Cvijeće, šuma, polja njiva

Bijelu iskru – tratinčica

Nebo plavo – potočnica

Bila dijete

Ona bi svaku slamala tugu

Puna draži i milja

Meke su bile, kao cvijet

Kad se smije – grije

Nekad ljuti, ponekad smije

Grlice, gle,

Stremilice,

Nemarno porazbacane

Svilene marame, rastrgane

Susjedne planete

Ti još dublje… laku noć

Zloćka

Gdje je moja djevojčica

Plava grlica

Živahna radost iz mladih dana

Njezine drage, djetinje oči

s usana njenih nestašni smiješak

Nestašna, draga, malena Zloćka

Kad je naša Zemlja

I to traje dosta dugo

planete su se razišle

Odletješe

Jedna za drugom

Tiho kos u grmu spava

Kad se ljuti – šuti

A još tiše trešnja zori

Ljubičasto – ljubičica

A još tiše bilje sanja

Grlice

(Priroda)

Radost bi svugdje zbog nje cvala

Ali, kad je na njih

Sunce na sve to

Iščezoše

Miruju bijeli oblaci

Planete su se razljutile

Svojim putanjama kruže

Zato će uvijek u sjećanju živjet

Zle slutnje, sumnje, stravu

K'o zlatna, svijetla točka

Nad kojim, u visinama

Modro sanja šumarica

U lug zelen

Tiho tamni bor šumori

A još tiše raste travan

A duboko sanja noć

Tiha tiha pjesma

Miruju bijeli oblaci

Tih je zeko ispod granja

Raznobojne snove sniva

Jaglac sanja san svoj žuti

Svud su snovi razasuti

A možda i duže

Nad mojom glavom, visoko

Proletješe grlice

Veselo su gledale svijet

Ponad livade zelene

Počela pljuckati lavu

i okrenule Zemlji glavu

Igrale su se s njome

Njene ruke, nježne i male

od svakoga je otjerati znala

Mi smo je tada nazvali Zloćka