### Група Пласман Ученик Школа Напомена

**Средња шк. I Ана Ивановић, III-4 Гимназија у Обреновцу Иде даље**

„ II Снежана Мирковић, II-4 Гимназија у Обреновцу

„ III Ана Лазаревић, III-3 Гимназија у Обреновцу

**III и IV раз. I Теодора Обрадовић, IV-1 ОШ „Грабовац“ Иде даље**

„ II Милица Вранеш, IV-1 ОШ „Посавски партизани“

„ III Анастасија Перишић, IV-2 Прва обреновачка основна школа

.

**V и VI раз. I Валентина Маричић, VI-3 ОШ„Посавски партизани“ Иде даље**

„ II Марија Вранеш, VI-1 ОШ „Посавски партизани“

„ II Милица Николић, V-1 ОШ „Ј. Ј. Змај“

„ III Јана Вукосављевић, VI-1 ОШ „Ј. Ј. Змај“

„ III Ксенија Аврамовић, V-1 ОШ „Никола Тесла“ Скела

**VII и VIII р**. I Милена Милованкић, VIII-2 ОШ „14 октобар“ Барич

„ II Мина Милосављевић, VII-8 ОШ „Ј. Ј. Змај“

„ III Јована Миленковић, VII-6 ОШ „Ј. Ј. Змај“

**На градско такмичење су се пласирале: Теодора Обрадовић, ученица IV1 ОШ „Грабовац“,** **Валентина Маричић, ученица VI3 ОШ „Посавски партизани“, Ана Ивановић, ученица III4 Гимназије у Обреновцу.**

**ПЕСМЕ ЗА ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ (ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ)**

**УЗРАСТ: III - IV разред**

**ДРУЖИНА ИЗ ШКОЛСКЕ ТОРБЕ**

Има један зарезач,

има једна оловка,

али ова гумица

међу свима царица.

Они воле да се друже,

а и Николи у школи да послуже.

Никола има неке лењире

који воле лепе манире.

Они воле да се играју

и сви они у перницу стају.

Њима је сваки дан

као велики сан.

Има и једно пенкало

и оно је баш, баш мало.

Они се стално играју у школи

док Никола за петицу моли.

Али шта ради гумица?

Њој је свеска најбоља другарица.

Оловка пише – гумица брише.

Они сви заједно иду у школу

и леже на Николином радном столу.

А шта је онда перница?

Њихова мала кућица.

То је једна дружина мала

и она је цела у торбу стала.

**Теодора Обрадовић, IV раз. ОШ „Грабовац“**

**УЗРАСТ: V - VIII разред**

**РАЗГОВОР ВЕТРА И ЖУТОГ ЛИСТА**

Лишће је пожутело, зове децу сву,

ветар гласно говори: «Јесен нам је ту».

Лишће с грана опада, остало још мало,

једном малом листу до гране је стало.

Ветар хоће да га скине, ал' се малац не да,

ветар хукће уморан, испод гране седа.

«Немој да ме одуваш», мали лист га моли.

Ветар му се смеје: «Неће да те боли».

Лист му на то каже: «Ал' ја грану волим!»

Одговара ветар: «Ја ћу да је сломим».

«Пусти ме да останем док не дође зима,

желим да видим осмехе људима.

Занима ме шта је снег и какве је боје

па скије, клизаљке и санке за двоје.

Желим да знам како пахуље падају

и како се деца поклонима надају.

Молим те, остави ме да видим баш све».

Ветар каже: «Али како? Не може то, не.»

Лист тужно зажмури: «Добро онда, одувај».

А ветар се смеши: «Помоћи ћу ти, знај.

Седи ми на леђа, водим те да видиш све».

А листић се збунио: «Али како? Где?»

Одведе га ветар до зиме, далеко,

лист је тамо све видео и другове стек'о.

**Валентина Маричић, VI3 раз. ОШ «Посавски партизани»**

**УЗРАСТ: СРЕДЊА ШКОЛА**

**СВЕТ У ТВОЈИМ ОЧИМА ВИДИМ**

Када проговориш, то је метеора киша

У плућима ти стоји космичка прашина

Цео свет у твојим очима видим

Али прогони ме та твоја празнина.

Читаве галаксије, свемир цели

Мада у универзуму живота скоро нема,

Кад не могу да спавам, ја погледам у Месец

Држи ме будном нека унутрашња дилема.

Јер како да се надмећем са Сунцем?

Оним које си успешно у осмеху заробио.

Ако бих одлучила да ти пружим све што имам

Да ли бих добила кључ света који си створио?

**Ана Ивановић, III год. Гимназије у Обреновцу**