J. Biliūnas „Liūdna pasaka“

1. Apysaka.
2. Tai vienintelė J. Bilūno parašyta apysaka ir tai kūrinys, kuriame rašoma apie 1863m. sukilimo įvykius.
3. Prasmė: jaunystės laikinumas, laiko tėkmė.
4. Nuotaika: liūdna, ilgesinga, rimta, svajinga.
5. Taip J. Biliūnas kreipiasi į savo žmoną.
6. Pasakotojas ilgisi jaunystės, myli Ramūtą, gailisi, kad nepažinojo Ramūtos, kai buvo jaunas, grožisi gamta.
7. Pastebimas ilgesys ir liūdesys, nes J. Biliūnas ilgisi jaunystės ir prabėgusio laiko, gailisi, kad nepažino Ramūtos, kai buvo jaunas, taip pat kaip Juozapota ilgisi Petro, kurio neteko budama jauna ir turėjo pasenti viena.
8. Dėmesys skiriamas veikėjų vidinėms būsenoms, aplinka vaidzuojama tik tiek, kiek padeda atskleisti pagrindinių veikėjų jausmus ir nuotaiką, pasakojama pirmuoju asmeniu, ryškus kaltės ir atgailos motyvas.
9. Kalbama pirmu asmeniu, gausu klausiamųjų ir šaukiamųjų sakinių, pastebimi palyginimai.