Sarajevo, prkosno i ponosno

Dok mrak polahko pada

Pale se svjetla besmrtnoga grada,

A ti gledaš sa Tabije žute

Kako ti obasjava pute.

Tako ga gledaš

I nikom ne daš.

Onda se sjetiš

Onog za čim patiš.

Sjetiš se bolne prošlosti,

Sjetiš se otežane budućnosti.

Prošlost je ostavila rane.

Rane koje nikada nisu zacijelile.

Prošlost nosila je bolne dane

Dane koje sarajevske ulice nisu zaboravile.

I nikada neće zaboraviti,

Rane će zacijeliti,

A Sarajevo

Sarajevo će prkosno i ponosno ostati.

 Amina Džanko, IX-3