Grmek i vrtek senjaju

Polahko se spušta

tiha jesenska noč.

Pred mojom hižom

 prazen vrt stoji,

 vsaki je plod

 z njega pobran

i sad žalosten tone u san.

 Grmek ga zdaleka gledi

i on je žalosten, same čuti.

Z njega pada,

ljist po ljist.

Za vse je kriv

 jesenski kist.

 Noč je.

I Grmek, i vrtek i ljudi spiju.

Z neba kak najjača lampa

mesec svetli.

 A vjutro slika drugačka :

Kokot popevle, budi.

Sance polahko viri,

šapče ono vrteku,

šapče grmeku:

„O, daj se, daj zbudi!“

MJESEC 54321, 7. r.