Bijelog Lava San

Spori koraci na drvenom podu,

Miris toploga čaja ispunjava sobu.

Jedan nježan osmjeh rumenih usana,

Jarko svjetlo iz kamina obasjava dušu.

Hladni vjetar puše sve jače,

Stvara čudne zvukove na prozorskom staklu.

Srce zastane, usne lagano krenu drhtati…

Mećava svakog trenutka biva sve jača.

I pomisli nevinog krenu lutati,

Igraju se na mekanom snu Bijeloga Lava.

Koraci se polako gube u toj šumi ljepote,

A Mjesec koji obasjava put polako se gubi.

I taj pogled na Bijelu noć umiruje,

Nadam se kako ova idila nikada ne će nestati

Jer moje srce još uvijek misteriozno zastane

Kada meke snježne pahuljice zimu upotpune!