Djevojčica bez haljine

Djevojčice nose haljine i

kikljice, a ja to ne volim.

Dok one plešu balet ja

igram nogomet.

Dok se one šminkaju, ja

loptu napucavam gore dolje.

Kad one voze lijepo polako

bicikl, ja jurim i živim.

 Vlatka Vuglec, 5.b

Ona koja čeka

Maglovito jutro ulazi kroz vrata.

Cijela obitelj je sada ovdje.

Samo moje mame nema.

Hoće li doći?

Kada će moje lice pomilovati?

Na vratima magle više nema,

Samo ja stojim i svoju mamu čekam.

 Laura Mišković, 7.b

Jutarnje sunce

V hladnoči, gde ptičeki bdiju,

a domaći ljudi zasluženo spiju,

prostira se mir i samoča po kraju.

Jutarnja rosa hmila je pospanu travu,

hmita i rosna čaka novi den.

Iza brega sunece se zdiže,

a rosna trava čaka i čaka da polukne,

da ju osvetli i stira hladnoču.

Prve zrake sunca poluknule su iznad brega,

Kokot zakukuriče i zbudi sve,

domače ljude, ptice i celi kraj.

Zrake su stirale hladnoču i

zagrejale celi gaj.

A trava, posušena i srečna,

posluša cvrkut i luče let ptica.

 Patrik Krznar, 6.a