**Oblaci**

Ni rode, ni ljudi , ni voda,

ne putuju toliko kao ukrasi nebeskog svoda.

Putuju ponad planina i mora, sunce pozdravljaju,

gradovima i selima svoju ljepotu ostavljaju.

Plove nepreglednim nebeskim svodom

poput neumornih tragača za ljepotom.

Stanu li se sudarati il' svađati,

kiša krupnim kapima počne neumorno padati

Poslije se svaki uputi svojim putom,

otplove dalje u rumeni suton,

 i, gle, sunčeva zraka pozlati kraj!

Ploveći tako ponovno se grle,

razdajući ljepotu, u daljine hrle

uporno tražeći svoj nebeski mir.

 **Stjepana Marinić, 8. b**