Авала

У моме срцу један је град,

најдражи, најлепши, мој Београд.

волим га пуно и његову топлину,

а највише волим једну планину.

Ту планину свако зна.

То је лепа, шумовита Авала.

На њој је торањ, посећујем га често

и са њега видим скоро свако место.

Било по ноћи, било по дану,

све се види ко на длану.

Можда свако има неку планину,

али нико и нигде овакву милину.

Зато је волим, зато је не дам

и кроз прозор сваки дан гледам.

И она мене гледа сваки дан.

Београд, Авала – то је један сан.

Нина Нешић, III**3**