Jakoby stranou Tanvaldského dění
stojí malá kaplička svaté Anny
ač ve zdraví přežila všechna pokolení
mráz vybrousil rampouchům ostré hrany

Její střecha zdá se pevnou kopulí
kapli,jež střeží obrázek svaté Anny
než sníh košatý strom vedví rozpůlí
odemknu černou mříž u vstupní brány

Když vešel jsem do Tanvaldské kapličky
byl prosinec a zima mne pohladila po tváři
celý svět byl v té sakrální stavbě maličký
hle! Z toho obrazu slzy stékají k oltáři