**Makarenko**

Pod starom trešnjom puca zora

probudi sunce maleno biće

ono se proteže u svojoj sobi

pozdravlja ljetni dan što sviće

Sofija majka ime mu dala

Makarenko neka se zove

sklekove radi cvrčak mali

i stalno smišlja vježbe nove

svoj ležaj prostire brzo vani

da se na prvom suncu suši

s latica cvjetnih pije rosu

slađani nektar kuša i njuši

u kuću brzo unosi ležaj

da se na suncu ne presuši

prileći treba sve ga boli

ote se mali uzdah na duši

u trešnji stari kos je Marko

i druga čeljad od iste loze

dozrele trešnje gutaju slasne

Nikodem mačak izvodi poze

kad sumrak pade na trešnju staru

veseli cvrčci pjesme poje

na malom kamicku ispred kuće

zasvira cvrčak gusle svoje

Kad je Makarenko zasvirao pjesmu svi su cvrčci utihnuli.

Marko i familija u trešnji prestali su izvoditi svoje podoknice,

konji na paši podigli su glave, jelen u šumi gledao je nijemo svoju novu

četvrtu ženku Eufemiju, liščici u brlogu su utihnuli i prestali sisati mlijeko,

ljudi na terasi ušutjeli i osluškivali. Tad je Makareno prestao svirati i zavladala

je tišina u svemiru. Zvijezde su žmirkale a mladi mjesec se naginjao čas na jednu čas

na drugu stranu. Ne bi Odgovora, pa sitna suza pade na nove cipelice.

u kuću ulazi lijeka nema

obrazi tužni a srce boli

klecaju koljena tijelo klone

umire život kad cvrčak voli

na vratima se pojavi ona

otrese s ticala noćnu rosu

osmijeh mali s milog lica

po skromnoj izbi biserje prosu

Jamajka lijepa zablista bajno

haljina noćna čarobnih boja

ote se uzdah bljesnuše oči

dobro mi došla ljubavi moja

oči se ne mogu nagledati

a dušom plijeni čežnje plamen

miriše soba miriše ona

na čelu sja kraljevski znamen

dok mjesec prosipa prašinu zlatnu

oni se grle i suze teku

spusta se topli uzdah sreće

na cvjetni tepih postelju meku

utonuli u sreći i spokoju duše

sanjaju rijeku i rosna polja

dok trešnja cvjeta i mjesec sja

neću te pustiti ljubavi moja

Pero Škobo, prof.