MOJ DID

 I jopet se dida rano budi

 i rani marvu.

 U mlinu melje kuruz

 i pravi šrot.

 Teškim korakom

 do bašče,

 gura tačke.

 U podne

 pošten ručak za njega -

 miriše pečenje i supa vrela.

 A u avliji Garo ga čeka,

 repom maše,

 na komšije laje.

 Kad noć padne didu krevet vuče.

 On sanja:

 polja šen'ce,

 let fazana,

 žubor Orljave,

 pjesmu rabote,

 svoju Dešagu…

 (Dešaga – lokalni naziv za selo Dervišagu kraj Požege)

 MARIO PUSS, VI. razred