Protuletje

Stiže nam naše

drago protuletje,

miriši ljivada,

a na njoj cvetje.

Nema više brige

o mrzloj zimi,

kamin več ne greje,

čez dimnjak se ne dimi.

Kiša

Bu kiše

il pak nebu,

zgledi da bu,

al sunce je još tu.

Pak se opet

oblaci skupljaju,

pak je onda čudno

kad tuča padne na zemlju.

Z a par vur

kiša je opet počela škrapati

pa je meni vrt i cvetje

počela natapati.

Kiša ni loša,

al s njom nema šale,

kad te na pol puta ščapi

na putu iz škole.

 Jan Pocrnčić, 5.a