Prijateljici

Pamtiš li ti sve naše lijepe trenutke,

Kad smo se samo pogledale šutke,

Te se jedna drugoj osmjehnule,

I cijelim se našim zagorskim krajem čule.

Tvoje oči plamtješe od sreće,

Razrogačiše se i postahu još veće.

Znaj da sam sretna kad si puna veselja,

plemenitih i dobronamjernih želja.

Ne želim te promijeniti

I tvoje izvore iskorijeniti.

Sviđaš mi se baš ovako vesela,

Djevojčica iz malog zagorskog sela.

Volim se s tobom družiti

I radost ti svakog dana pružiti.

Zato nemoj me nikad zaboraviti,

Sjećanje na mene neće ti život zagorčavati.

Najdraža prijateljice moja,

Ne daj nikome da te pobijedi;

Pa da živiš u nekakvoj bijedi.

Uvijek budi samo svoja,

Najdraža prijateljice moja!

 Iva Fučkar, VII. r.