Jesen s moga prozora

Već je popodne, a ja pišem zadaću. Ide mi sporo jer stalno gledam kroz prozor.

Pada kiša ,a prozori su mokri. Čak su i kuće, drveće, zgrade i ceste mokre.

Automobili jure. Ljudi hodaju s kišobranima. Nose jakne i tople cipele.

Neka su stabla žuta kao da su htjela biti zlatna. Još je puno zelenih stabala.

Čujem samo pljuštanje kiše i vidim lišće kako treperi na vjetru.

Maštam da će mi mama kupiti gumene čizme i da ću skakati po lokvama.

Osjećam se sretno zato što ću moći jesti kestene.

Pjesma o jeseni

Nevrijeme se sprema,

A lišće hvata trema.

Sve će žuto biti

A kiša će svuda liti.

Kestene ćemo jesti,

Vjetar će lišće plesti.

Ozana Koprek , 3.d