**ALPHONSE DE LAMARTINE- *JEZERO***

1. Strofa- želja za povartkom u prošlost
2. Strofa – usamljenost lirskog subjekta
3. Strofa- jezero- ukras u prošloj sreći
4. Strofa- zvukovi – odraz sklada
5. Glas voljene žene
6. Obraćanje vremenu
7. Strofa- doživljaj vremena
8. Strofa- prolaznost
9. Strofa - Intezivno proživljavanje ljubavi
10. Strofa - Svijest o ljudskoj nemoći
11. Strofa – pitanje o povratku sreće
12. Strofa – želja za povratkom prošlosti
13. Strofa – priroda- čuvarica uspomena
14. Strofa – detalji prirodnih ljepota
15. Strofa - Mogući čuvari sreće
16. Strofa- „Ljubav bješe to“

Pjesnik je usamljen i tužan jer njegova sreća pripada prošlosti. On se obraća jezeru prisjećajući se sretnih trenutaka provedenih s voljenom osobom. Sreća je prolazna i neponovljiva, čovjek je prolaznik na Zemlji te zato mora iskoristiti i što intezivnije proživjeti svaki trenutak svoga života. Priroda postaje tješiteljica i čuva čovjekove uspomene.

**„Tad volimo se! Nek to vječnost bude mala:**

**Ljubav , aj i ti!**

**Jer svijet je brod bez luke, vrijeme val bez žala**

* **Prolaznici mi!“**