**Дан малера**

 Киша је као из кабла лила;

 мама ми је нову јакну купила.

 Сва срећна, облачила сам је

 у неколико фаза,

 кад ми је сестра чоколадом умаза.

 Крећем са кишобраном жутим

 (нисам ни слутила да ћу од њега да излудим).

 Дуну ветар, жице му окрену на горе!

 Шта ћу сад, до почетка часа имам три минута форе!

 А до школе здеси ме и несрећа трећа

 испаде ми из торбе за физичко врећа.

 Мајица бела у блато паде,

 умало ми срце од тог пеха не стаде.

 Шта ћу, у школу уђем мокра и од блата.

 Учитељица се насмеја, шта да каже жена сада?

 А видећу кући кад дођем

 шта ће рећи мама и тата.

Анђела Перић, први разред

 OШ „Дража Марковић Рођа“

Петра Драпшина број 2

12 312 Смољинац

општина Мало Црниће

ментор: Зорица Перић, наставница српског језика