**Seoska idila**

Najljepše moje selo uz rijeku Dravu stoji,

skriva brojne čarolije, godine mnoge broji.

Uzdiže se i hvali tradicijom i ljepotom,

svaki mu grumen zemlje odiše životom.

Tu nepregledne ravnice iz dana u dan bujaju,

snažne travke ponosno na vjetru lelujaju.

Tirkizno nebo izjutra se rukuje s rijekom,

cvijeće iz šumarka s travom rosnom, mekom.

Blistavo sunce topli ogrtač svakom biću pruža,

utiskuje žarke poljupce na latice prvih ruža.

Dječicu miluje zrakama zlatnim i nježnim,

pozdravlja se s posljednjim tragom snježnim.

Sloga i skromnost mojim selom uvijek vladaju,

vrijedne ruke ratara plodovima se rada nadaju.

Ozarene su livade, vesele se ptice, drveće i ljudi,

seoska ta idila i najuspavanije duše budi.

Zlatka Perković, 8. b