Tako je nekad bilo…

Rana zora je.

Djeca se bude kako bi do škole došli

Neki i kilometre prošli.

Na povratku od škole bi se igrali

Igračke ne bi birali.

Osmijesi im s lica ne bi padali

Pa i kad su se kamenjem gađali.

Telefone, mobitele ni tablete nisu imali

Po zadaću jedni drugima hodali.

Jedanput u školi zadaću netko imao nije

Učiteljica ga odmah šibom bije.

No, svejedno su u školu s veseljem išli

Brzo bi iz kuće izišli.

Jedan drugome suze briše

Ako treba i rane iscijeliše.

A danas takvoga prijatelja nema da bi

Ispred tvoga oca stao i batine primio

Da ti ozljede ne bi zaprimio.

Tako je to nekad bilo,

Danas su neka vremena druga

Često srce obuzme tuga

jer teško je naći pravoga druga.