**Na dnu se zelenog mora školjka biserna** **krije**

Jedne je večeri mali dječak Jan zamolio baku da mu ispriča priču. Baka izvuče sve knjige s police i kaže mu da izabere jednu. Nakon nekoliko minuta pregledavanja naslovnica, on reče: „Ne želim niti jednu. Želim da mi ti ispričaš izmišljenu priču.“ Baka mu odgovori: ,,Onda mi daj minuticu.“ I baka krene:

,,Bile jednom dvije obitelji. Jedna bogata koju su činili mama i tata, koji nisu bili dobri jedni prema drugima, te njihova razmažena, sebična i okrutna, ali ujedno i fizički tako savršena, zanosna i elegantna kći Durasel. Drugu su, siromašnu obitelj, činili nezaposleni roditelji koji su imali dvoje djece. Jedno je dijete bilo njihovo. Zvao se Petar. Drugi sin nije bio njihov. Našli su ga samog kako bezuspješno moli za topli dom i malo ljubavi. Iako su bili siromašni i nisu imali što materijalno ponuditi, odlučili su ga primiti u svoju obitelj da, ako ništa, barem ne prosi sam, nego da ima ljude oko sebe koji ga mogu zaštititi. Jednoga dana u kraljevstvu se pročuje o kraljevoj poruci…“

,, Čekaj, čekaj…“, Jan ju prekine, ,,odakle sad kraljevstvo i tko su kralj i kraljica?“

Baka se nasmije i kaže: ,,To ti je, sinko moj, ona bogata obitelj s početka. Mogu li nastaviti?“

Jan kimne glavom, sad s puno jasnijim izrazom lica.

I baka nastavi: ,,Khmm… Da, poruka. Kralj i kraljica obavijestili su pučanstvo o jednom roniocu koji je na dnu takozvanog „Čistog mora“, koje se još zove i Zeleno more jer je toliko čisto da izgleda kao da je zelene boje, boje smaragda, našao jedan biser koji je toliko skup da bi mogao nahraniti cijelo kraljevstvo. Kralj i kraljica su tom obavijesti pozvali pučanstvo na potragu za tim biserom. No, do tog bisera nije bilo lako doći, moralo se ispuniti proročanstvo koje kaže:,,Ako k biseru ti želiš doći, morat ćeš daleko poći. Žrtvu podnijeti, hrabrost ponijeti i bez laži i oholosti ostati.“ Za taj se biser brzo pročulo. On je bio od iznimne važnosti gospođici Durasel. Naravno da je i ona, unatoč tomu što je već sve imala, silno žudjela za tim neodoljivim, šljaštećim kamenčićem. No za potragu je čuo i Lian, drugi sin siromašne obitelji. Uputio se, ni sam ne znajući kamo, no svojoj obitelji nije rekao. Cijelo je kraljevstvo danima tražilo biser, no samo dva ,,natjecatelja“ nisu odustala od potrage, Durasel i Lian. Durasel je kidala i lomila svaku grančicu, svaki nevini list koji bi joj se našao na putu, dok je Lian pazio na svaku travku kojom bi kročio, na svaki živi organizam za koji ljudi, obično, ne bi ni znali da postoji.“

,,A, bako, što je to organizam?“

,,To ti je jedno živo biće, kao što smo ti, ja, puž, jež, riba i ostala živa bića. Jesi li spreman za spavanje?“

,,Ne, ne. Nastavi, molim te. Neću te više prekidati, obećavam.“

,,Gdje sam ono stala? E, da! I tako je prošao jedan mjesec i Lian je već polako gubio nadu. Kada je sjeo na klupicu uz more i ponovio proročanstvo: ,,Ako k biseru ti želiš doći, morat ćeš daleko poći. Žrtvu podnijeti, hrabrost ponijeti i bez laži i oholosti ostati“, odjednom iz mora izleti vrlo neobična, malena riba. Bila je neuobičajenog oblika i, moglo bi se reći, u posebnoj nijansi crvene i plave boje. Smjestila se u jednu rupicu na plaži, tik ispred Lianovih golih nogu. Lian je primijeti i kaže: ,,Uh, kako si samo neobično lijepa“ i stade ju nositi natrag u vodu. Kad odjednom ona izusti: ,,Čekaj!“ Lian pogleda zbunjeno. ,,Pala sam ispred svakog natjecatelja, uključujući i gospođicu Durasel, i nitko me od njih nije htio vratiti mome domu osim tebe. Živim na dnu ,,Zelenog mora“ u jednoj prekrasnoj školjki i htjela bih ti zahvaliti jer si ti jedini koji je ispunio proročanstvo. Ti si jedini koji je daleko pošao, bez laži i oholosti si ostao, a hrabrost si ponio. „Sačekaj me ovdje“, kaže ona i otpliva u more. Kada se vratila, u ustima je čuvala biser kojeg je predala Lianu. Prije nego što se Lian uspio snaći, ona je skočila u vodu i nestala.

Od toga je dana prošla godina.Durasel se više nije moglo vidjeti često, a Lian i njegova obitelj, zahvaljujući njegovu biseru, sada je bogata. Nakon što je iskazao zahvalnost svojoj obitelji, ostatak bogatstva odlučio je potrošiti na sve siromašne kao što je bio i on. Zahvaljujući njemu više nije bilo gladi i siromaštva. Svi su živjeli u jednakim životnim uvjetima, a Lianu je ona klupica postala sretno mjesto i drugi dom koji ga podsjeća da uvijek brine za sve oko sebe. I često priča sam sa sobom u nadi da će ga jednoga dana čuti i ona čudesna ribica kojoj je toliko zahvalan.“

Ime i prezime učenice: Anastazija Gubina

Razred: 7. a

Naziv i adresa škole: Osnovna škola „Mladost“, Osijek (Sjenjak 7, 31000 Osijek)

Ime prezime te elektronička pošta mentorice: dr. sc. Josipa Balen, prof. (josipa.balen@gmail.com)

**Na dnu se zelenog mora školjka biserna krije**

Mrzim ovaj grad. Samo zbog tatinog posla morali smo se preseliti iz Zagreba u Cvil. Pun je ruševina i napušten je. Škola ima možda deset učenika po razredu. Sve što imam su igrice i knjige. Pročitao sam sve, po dva puta. Užasno je dosadno. Većinu dana pokušavam nešto pogledati na internetu. Ali naravno da nema interneta ovdje.

„Tata!“ uzviknem.

„Da, Benjamine?“ upita.

„Dosadno mi je, a vruće je zbog ljeta“, žalosno mu odgovorim.

„Paaa, postoji more u blizini“, predloži on.

„U redu, sutra ću ići ako smijem“, odgovorim.

„Da, u redu. Ali nemoj roniti previše duboko, znam da voliš roniti“, upozori me tata.

Kada je tata to rekao, osjećao sam se odmah bolje. Napokon neka aktivnost. Čim je svanulo, spremio sam se i krenuo. Šetao sam nekih petnaest minuta. Kada sam stigao na plažu, obukao sam svoje ronilačko odijelo i zaronio. Sve je bilo puno morske trave. Znam da je tata rekao da ne ronim preduboko, ali morao sam istražiti dubinu. U redu, nema više morske trave, napokon sam mogao vidjeti malo više. Čisti neuspjeh. Samo kamenje i ježinci. Pao je mrak pa sam krenuo kući.

„Pa ti si prehlađen, koliko si dugo bio u moru?“ upita me tata.

„Oko četiri sata“, odgovorim.

„Gle, znam da ti je dosadno, ali nije zdravo biti toliko dugo u vodi. Ovaj put nećeš biti kažnjen, ali sljedeći put neću imati izbora, molim te, nemoj me dovesti do toga“, upozorio me tata.

„Dobro“, odgovorim mu ozbiljnim glasom.

Otišao sam u krevet i odmah počeo razmišljati. Njegova je krivica. Ostavio je sve što imam. Nemam zabavu, osim toga mora. Ubrzo sam zaspao. Kada sam se probudio, nije me bilo briga. Odmah sam krenuo prema moru, ali čim sam stigao, primijetio sam da je more čudnjikavo zeleno. Svejedno sam krenuo plivati i zaronio. Ronio sam satima. Kamenje, kamenje i morski ježevi. No onda sam napokon ugledao nešto. Na dnu sam primijetio veliku bisernu školjku. Odmah sam ju htio otvoriti pa sam to i učinio. Iz školjke je izašlo zeleno čudovište s perajom. Krenuo sam plivati prema površini mora kao nikad prije. Bilo je sve brže i brže, ali sam uspio doći do kopna. Bio sam preplašen. Pogledao sam na sat i bilo je deset. Nisam se ni obukao, počeo sam trčati kući. Stigao sam za dvadeset i pet minuta, prilično brzo za nekoga tko je trčao u ronilačkom odijelu.

„Gdje si bio?“ strogo me upitao tata.

„Pa bio sam na…“, pokušao sam odgovoriti.

„U kazni si do kraja godine. Znaš li koliko sam se uplašio? Uistinu si bezobziran. Odmah u sobu!“ proderao se tata.

Ja sam se previše bojao da išta kažem. Otrčao sam u sobu. Znao sam da mi ne bi vjerovao kad bi mu ispričao što se dogodilo pa sam potajno izašao iz kuće po dokaze. Bojao sam se, ali sam znao da to moram učiniti. Kada sam stigao, more je bilo zeleno kao i prošli put. Uskočio sam i kada sam doplivao do školjke, bila je otvorena. Za pet je minuta pao mrak. Upalio sam svjetiljku, a ispred mene plivala je ogromna zelena sirena. Počeo sam plivati, ali mi se približavala. Bila je sve brža i brža. Kroz glavu mi je prošlo kako je ovo kraj. Okrenuo sam se na sekundu i nogom udario sirenu. Nastavio sam plivati, umorio sam se, ali nisam odustajao. Osjetio sam da mi je blizu, ali napokon sam stigao do kopna. Bio je mrak, srce mi je brzo kucalo, nisam mogao vjerovati. Dok sam se presvlačio, primijetio sam svoje prljave noge pa sam ih krenuo prati u plićaku. Mislio sam da sam siguran. Ali bio sam u krivu. Nešto me zgrabilo i znao sam što. Pao sam i zabio nokte u pijesak pokušavajući pobjeći. Ali vukla me je u more. Jače i jače i… Ustao sam se, srce mi je kucalo, ali… ja sam bio sam svojoj sobi. **„**Dobro je“, šapnuo sam si, „siguran sam“.

Napravio sam doručak i dok sam ga jeo, tata se ustao i došao do mene. Rekao sam mu da mi je dosadno i da ne znam što da radim po ovolikoj vrućini.

„Pa nisam siguran, sine. Čuo sam da je u blizini nekakvo zeleno more“, rekao je tata.

Ime i prezime učenika: Benjamin Tomašević

Razred: 6. b

Naziv i adresa škole: Osnovna škola „Mladost“, Osijek (Sjenjak 7, 31000 Osijek)

Ime prezime te elektronička pošta mentorice: dr. sc. Josipa Balen, prof. (josipa.balen@gmail.com)

**Biser**

U zagrljaju njezinu

ogleda se srca -

Izgubljen san

**Ime i prezime učenice:** Josipa Škiljo

**Razred:** osmi razred OŠ

**Naziv i adresa škole:** Osnovna škola Vjekoslava Paraća, Dudini 17, 21210 Solin

**Ime i prezime mentorice:** Ana Milić

**Elektronička pošta mentorice:** anai.milic@gmail.com

Na dnu se zelenog mora školjka biserna krije

(J. Pupačić, Jesenja pjesma)

**Biserna školjka zelenila**

Otišle ptice u toplije krajeve.

S njihovom pjesmom proljeća

Na zelenoj livadi zastala ljepota kraja.

Usred livade stoji stablo bijelo.

U jesen siromašno je,

U proljeće od svih najljepše je.

Zelena ga boja čuva.

I bijelu koru ima ko sjajni biser taj,

Ko morska školjka.

Kad kiše padaju, raste u visine.

Raste u širine.

Raste u dubine.

Sjaji.

To sunce prolazi kroz kapljicu rose.

I hrani stablo ponosno.

Zelena ga boja čuva

I bijelu koru ima ko sjajni biser taj,

Ko morska školjka

U moru zelenila valovitog.

Jana Vukonić, 5. razred

Osnovna škola dr. Branimira Markovića,

51314 Ravna Gora, Ivana Mažuranića 22

Mentor: Gordana Podobnik

podobnik.gordana@gmail.com,

Bisernica

Morsko dno poseban je svijet,

pokrivaju ga zelene alge i morski cvijet.

Planktone i trave morske struja nosi,

pokraj školjke skriva se račić morski.

Oko velikog kamena jato riba pliva.

Pijesak na dnu mora mekan je kao svila.

U njemu školjka sniva.

Kad se otvori – sjaj bisera otkriva.

 Marko Žiberna

 VI. razred

 IV. osnovna škola Bjelovar

Poljana dr. Franje Tuđmana 1

 43 000 Bjelovar

 Željka Kalabek

 zeljka.kalabek@skole.hr

**Na dnu se zelenog mora školjka biserna krije**

Zeleno more. Je li stvarno zeleno? Što je to? Što more krije? Je li to močvarno čudovište? Na dnu mora, do kojeg se sunčeve zrake probijaju, spavala je sjajna zelena školjka. Školjka je bila starija od svih riba koje su prolazile. Jednog tmurnog dana malena ribica dopliva do školjke i upita ju što se u njoj skriva?! Školjka joj odgovori: “To znaju samo oni koji imaju strpljenja.“ Ribica nestrpljivo počne plivati oko školjke, otpliva dalje za nečim zanimljivijim. Godine su prolazile, valovi su donosili razna morska stvorenja, a školjka… školjka je nepomično stajala na istom mjestu, čuvajući morsku tajnu. Jednog dana dođe mudrija i starija riba, osjeti nešto čudno i odluči pričekati. Nakon dužeg vremena ipak ode. Školjka je svakog dana odgovarala na ista pitanja, ali nikada nije otkrila svoju morsku tajnu. Jedno dana strašna oluja pogodila je zeleno more, dogodio se brodolom. Razni predmeti su došli do školjke, bili su to komadi broda, razne cipele i odjeća. Mnogo je ljudi bilo na tom brodu. Od toga dana, kada se dogodio brodolom, svaki dan je školjku posjećivao muškarac. Bio je snažan i visok. Svaki dan mu je bio bez cilja, nije znao kamo ići i što raditi. Svakoga dana je iznova i iznova ronio do školjke, satima ju je gledao kroz tmurno zelenilo. Tog mračnog dana, kada je oluja bila ponovno najavljena, muškarac je vidio nešto čudno u moru. Više nije bilo zelenila, nešto je sjajilo u moru, bila je to školjka. Školjka se otvorila, njezin biser sjajio je poput cijelog mora. „Strpljenje je ključ uspjeha“ prošapta školjka. Kada je ugledao školjku osjetio je kao da ga more nosi, zatvorio je oči i prepustio se. Sljedećeg je trenutka ležao na obali, zbunjen, ali spašen!

DORA KOVAČ

7. razred

OŠ KNEŽEVI VINOGRADI, Glavna ul. 44, 31309, Kneževi Vinogradi

Mentor: Matea Antinac

matea.zlomislic27@gmail.com

**Gledam more**

Stojim na obali i gledam u more. U tebe i u more jer svaki put kad pogledam more, vidim tebe. Dok sjedim na suhom šljunku osjećam nostalgiju. Bodljikavi kamenčići bodu moje bose noge dok zajedno šetamo po plaži. Toplina zraka sunca na mojoj koži podsjeća me na tvoje zagrljaje. Tvoje snažne, a ipak tople zagrljaje. Zatim pogledam u more i gubim se u njegovom plavetnilu. Nekad sam se tako gubila u plavetnilu tvojih očiju.

A onda osjetim kako me udario snažan val, val realnosti. Realnosti da nisi tu pokraj mene i da nikad nećeš ni biti jer ono što val odnese nikad ne vrati. U sebi osjetim bijes; zašto je baš tebe trebao uzeti? Gdje su drugi bili? Zašto nije uzeo mene? Počinje puhati vjetar, sve jače i jače. Ljuta sam na sve i svakoga jer nismo imali više vremena, više uspomena. Znam da te nitko neće moći zamijeniti. Tvoj osmijeh, tvoju brigu i dobrotu. Vjetar je sve jači, a ja sve tužnija. Sjetim se svih lijepih trenutaka provedenih s tobom; čak i oni pomalo tužni uz tebe su postali lijepi. Naših zajedničkih šala i igara ...

Odjednom prestane puhati, sve je kao što treba biti. Sunce me opet obasjava i grli, a ja osjećam da si tu. Odlazim s plaže znajući da si uvijek uz mene, u meni. U mom srcu.

Marijeta Grubelić

8. razred

1. IME I PREZIME UČENIKA – AUTORA RADA: Marijeta Grubelić

2. NASLOV RADA: Gledam more

3. RAZRED: 8. (osmi)

4. NAZIV ŠKOLE: „Lokve – Gripe”, Split

5. IME I PREZIME VODITELJA/MENTORA: Jasna Alavanja (jasna.alavanja@skole.hr)

6. ADRESA ŠKOLE: Stepinčeva 12, 21 000 Split, 021/535 – 122,

|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
| os-gripe@st.t-com.hr |

 |

Jadrane mili

Jadrane mili drag si nam uvijek bio

Toliko si lijep da te svatko uvijek htio

Lijep si kao dragi kamen

Topao si kao žarki plamen

Plav si dubok si bistriji od drugih mora

Kad se udaljim od tebe to je velika noćna mora

Ti si najljepše more s najviše riba

Toliko si lijep da se svatko do tebe giba

Od Dubrovnika do Splita

Od Zadra do Rijeke

Voljet će hrvatski narod tvoje osobine rijetke

Voljet će te do kraja ovog svijeta

Ime i prezime učenika: Dino Balun

Razred: 8.

Naziv škole: Osnovna škola Ante Kovačića Zlatar

Adresa škole: Vladimira Nazora 1, 49250 Zlatar

Mentorica: Petra Kolar

e-mail adresa: petra\_kolar@yahoo.co.uk

 Jesenske noći

Tamne, strašne noći,

uskoro kroz selo i zadnji vlak će proći.

Sve se uspavalo.

Samo se jedan putnik vjetar zaigrao.

Sve voćnjake on je razorio,

tek jedno malo stablo ostavio čitavo.

Na njemu preostala su lista dva,

već sljedećeg trena –

letači

u toj tmurnoj, začaranoj jeseni.

Ime i prezime učenika: Ana Antić

Razred: 5.b

Naziv i adresa škole: OŠ Stjepana Antolovića, Školska 40, 32251 Privlaka

 Ime i prezime te adresa elektroničke pošte učitelja mentora: Sandra Janković

sandra.jankovic@skole.hr

 Jesenja pjesma

Dopuhao vjetar jesen u moj kraj.

U sante lišća pretvorio se gaj.

Procvala je tužna kiša,

ispraća rode u daleki kraj.

Sekunda proleti pa i minuta,

jesen je posve mutna.

Sivi oblaci nebom teku.

Kiša iz njih paducka:

jedan buć, pljus pa i pljas –

i ljeto je već palo u zaborav.

Ime i prezime učenika: Iva Dragosavljević

Razred: 5.b

Naziv i adresa škole: OŠ Stjepana Antolovića, Školska 40, 32251 Privlaka

 Ime i prezime te adresa elektroničke pošte učitelja mentora: Sandra Janković

sandra.jankovic@skole.hr

Jesenja pjesma

Opet je stigla,

prosula zlaćane boje po ocvalom cvijeću,

po uveloj travi.

Očarana sjajem ne primjećujem

maglu koja rubovima sela se vuče,

dotakne Bosut

pa lijeno plovi put sela,

put kuće.

Odavno već jesen poslala je

laste na daleki jug,

penje se na brežuljak

pa takne svaki kutak.

Sve je začarala,

sve uspavala,

vjetrom svojim huči,

hladnoću doziva,

uz toplo ognjište okuplja.

Već pokoja pahulja leprša

nad poljem koje tajnu krije

dok sve opet ne zazeleni

i zlatom se ovije.

Ime i prezime učenika: Petra Puškarić

Razred: 5.b

Naziv i adresa škole: OŠ Stjepana Antolovića, Školska 40, 32251 Privlaka

 Ime i prezime te adresa elektroničke pošte učitelja mentora: Sandra Janković

sandra.jankovic@skole.hr

**Jesenja pjesma**

Rađa se jesen.

Posljednji poj ptica koje odlaze na dalek put.

Sve mijenja boju pa i jedan list žut.

Čuje se pjesma lahora mlada,

dok polako s grana lišće pada.

Nosi ga na sve strane svijeta,

možda još negdje jednom procvjeta.

Na dnu se zelenog mora biserna školjka krije.

Sve vidi, sve čuje i samo se smije:

„Ne može do mene ni vjetar ni kiša,

moja je snaga od svega viša.“

Nebom se prelamaju oblaci razni,

lagano žubore potoci već poluprazni.

Samo jedna ptica na put ne kreće,

naći će ona i ovdje malo sreće.

Svojom pjesmom želim svima reći:

potoci će i dalje teći,

čut će se cvrkut ptica,

a voćnjacima će zujati rojevi pčelica.

Tako je tmurna i hladna jesen ova,

Ali toliko ljepote nosi ona.

Jesen je, jesen je…

Marta Marenjak, 6. razred

OŠ Ivana Brnjika Slovaka, Jelisavac

Ivana B. Slovaka 37, 31500 Našice

Mentorica: Katarina Najmenik, katmare@gmail.com

TREBAMO OTVORITI

Kako li je lijepo biti dijete!

Po poljanama bijelih oblaka trčati,

Skrivati se u majčinoj toplini,

Biti glasnik ljubavi u svojoj čistini.

Kako li je lijepo biti dijete,

Mali radnik velike sjetve!

Što još s oblaka ne viri,

Nego u mekoj travi pod sunčanom krošnjom škilji.

Svako je dijete putnik

Na stazi života,

U duši i tijelu jedna osoba

Sa svim svojim talentima.

Talenti su kao biseri:

Da bi se pronašli,

Trebamo otvoriti školjku moru,

Trebamo otvoriti sebe znanju.

Oni nam se samo otkrivaju

Kada znamo da su tu!

Zaista, radosno je dijete biti!

**Autor rada:**

**Josip Škof, 7. b**

**Osnovna škola Jure Kaštelana**

**Zagreb**

**Mentorica:**

**Sanja Miloloža, prof., izv. savjetnica**

**e-adresa:** **sanjica.miloloza@gmail.com**

DAH MAJKE BISERA

Djeca.

Djeca su biseri u uzburkanu moru.

Biseri koji iz dana u dan cvatu

 i dišu.

Sjaje punim sjajem kad su u školjci,

 svojoj majci,

 majci prirodi.

Jer ona ih grije, čuva i pazi.

Oni su tada slobodni.

I svaki je biser drugačiji;

 i svaki je biser poseban.

I svaki je biser školjkina radost,

 sedefna sreća

 i ljubav zelena mora.

Svaki je biser najsretniji

 dah

 svoje majke, majke prirode.

**Autorica rada:**

**Lara Miloš, 7. b**

**Osnovna škola Jure Kaštelana**

**Zagreb**

**Mentorica:**

**Sanja Miloloža, prof., izv. savjetnica**

**e-adresa:**

**sanjica.miloloza@gmail.com**

Povratak ljeta

Kako zima i hladnoća vani vlada,

sanjam o ponovnom povratku ljeta,

u mislima mojim ohrabruje nada

da me toplina mora i valova još čeka.

Na obali mora prijatelji dozivaju,

valovi tiho pjevaju

i mirno prolaze dani.

Toplinu sunčeva svjetla na licu svom upijaju,

mirisi slobode

pučine morske nisu im strani.

Trag na pijesku ostavljam,

vjetar i svježinu morskog vala osjećam

i sol u kosi.

Iznenada

moj san prestaje,

novi dan na vratima

u stvarnost me nosi...

Gabriela Rusek, 6.d

OŠ Bistra, Bistranska 30, 10298 Donja Bistra

Mentorica: Tatjana Mikuljan-Đermek

tatjanamikuljandjermek@gmail.com

More i ja

U zoru sunce sja,

more bliješti,

valova šum,

more mi se smiješi.

Zalazak sunca

na moru odraz,

morska sol

ljubi moj obraz.

More me nosi, vodi i njiše,

svu bol i tugu

s lica mog briše.

I ribica neka

negdje se skriva,

nitko od nas ne zna

što se u dubini tamnoj zbiva.

Maja Brezec, 8.d

OŠ Bistra, Bistranska 30, 10298 Donja Bistra

Mentorica: Tatjana Mikuljan-Đermek

tatjanamikuljandjermek@gmail.com

Igra

gledam more izdaleka

a ono se na suncu bljeska

i galebovi iznad njega lete

dok na neki brod

ne slete

i ribe mi se smiju

i neki mali rak

dok obalu ne zapljusne

neki val jak

pa dođe oblak neki

pa bude malo kiše

pa se opet lagano njiše

i postaje sve tiše

Noa Vranaričić, 8.d

OŠ Bistra, Bistranska 30, 10298 Donja Bistra

Mentorica: Tatjana Mikuljan-Đermek

tatjanamikuljandjermek@gmail.com

**Ljepote trag**

Duboko u srcu, gdje tišina sniva,

skriva se snaga – nježna, stvarna.

Ne vidiš je okom, ne čuješ njezin glas,

ona sja tiho –

u njoj, nečujni je spas.

Tamo gdje srce tiho kuca,

živi ljepota koja ne viče.

Ona pozorno sluša,

daje – ne tražeći ništa zauzvrat.

U njoj

krije se bisera sjaj,

ali ona –

nije za svakoga.

Samo onaj tko dušom traži,

naći će ljepote

trag...

**Ime i prezime učenice:** Katja Matić

**Razred:** šesti razred OŠ

**Naziv i adresa škole:** Osnovna škola Vjekoslava Paraća, Dudini 17, 21210 Solin

**Ime i prezime mentorice:** Ana Milić

**Elektronička pošta mentorice:** anai.milic@gmail.com

**Ljubav**

Ljubav je kao rijeka

Koja nigdje ne staje.

Ljubav je upornost

Koja nikad ne odustaje.

Ljubav je kao vrijeme,

Svako je posebno na svoj način.

Ljubav je kao hrana,

Moraš pogoditi pravi začin.

Ljubav je kao zrak,

Ne vidiš ga, a znaš da postoji.

Ljubav je kao nagrada,

Koju samo najbolji prvak osvoji.

Ime i prezime učenika: Teo Balažinec

Razred: 6.a razred

Škola: OŠ Martijanec, Školska 3; 42232 Martijanec

Voditeljica: Danijela Špoljarić; danijela.spoljaric@skole.hr

 More

 Nakon godinu dana,

 Ponovno vidim more.

 Nogama u pijesku,

 Gledam predivan zalazak sunca

 Obasjava mene i more.

 Male se ribice igraju u plićaku.

 A djeca ližu sladoled.

 Pitam se što je tamo dublje?

 Predivna dubina mora

 Ostaje neistražena.

 Autor: Mila Šolaja

 Razred: 5. b

 lll. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN

 Mentor: Dragana Sever

 E-mail: dragana.sever@skole.hr

**More i ja**

Kad god zaklopim oči i poželim pobjeći od svakodnevnice, uvijek krenem k moru. Taj plavi svijet koji u sebi nosi mir i tajnu je moj povjerljivi prijatelj. More i ja imamo poseban odnos, onaj tihi neizgovoreni jezik kojim pričamo u trenutcima kada riječi nisu dovoljne.

Gledam valove koji se ljuljaju u svom ritmu i kao da mi govore: „Ovdje si svoja i ovdje si sigurna.” Ponekad, dok sjedim na stijeni i promatram nemirne valove, osjetim da more odražava moje misli. Kad sam sretna njegove su vode mirne, a sunce se prelijeva po njihovoj površini poput zlata. No kada me more dočeka sivim nebom i razbješnjenim valovima, shvatim da ne mogu pobjeći od svojih unutarnjih oluja. Tada shvaćam koliko smo nas dvoje povezani. More i ja. Njegova dubina me plaši i fascinira istovremeno. Koliko tajni leži na njegovom dnu? Koliko suza, osmijeha, uspomena nose te nemirne struje? More zna čuvati tajne. Zna slušati i šutjeti kada je to potrebno. Jedino s njim ne moram biti ništa drugo osim ono što jesam. Ponekad se pitam što bi more reklo kad bi moglo govoriti? Bi li mi pričalo o putnicima koji su nestali u njegovim dubinama? O brodovima koji su plovili na njegovim površinama? Ili bi me samo podsjetilo na moju vlastitu malenkost, na to da sam poput zrna pijeska u beskrajnim tajnama i dubinama mora?

Tek kada sunce počne zalaziti osjećam se najživlje. Crvenkasto nebo oboji more vatrenim tonovima; ta ljepota i moć prirode, taj trenutak dana i noći podsjeti me da sve prođe. Sve prođe, ali more ostaje tu, bez obzira na sve. I zato kad god osjetim da me život preplavljuje, vraćam se moru. Jer more i ja dijelimo isti ritam, ritam života koji ne staje kucati.

Lara Bešlić

8. a

1. IME I PREZIME UČENIKA – AUTORA RADA: Lara Bešlić

2. NASLOV RADA: More i ja

3. RAZRED: 8. (osmi)

4. NAZIV ŠKOLE: „Lokve – Gripe”, Split

5. IME I PREZIME VODITELJA/MENTORA: Jasna Alavanja (jasna.alavanja@skole.hr)

6. ADRESA ŠKOLE: Stepinčeva 12, 21 000 Split, 021/535 – 122,

|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
| os-gripe@st.t-com.hr |

 |

***Na dnu se zelenog mora školjka biserna krije***

(J. Pupačić, *Jesenja pjesma*)

**Morska priča**

Sunce zlaćano zalazi,

ptice šarene lete,

brodovi u noć plove,

a u dubini mora zelenoga,

tamo gdje Sunce ne dopire,

školjka biserna skriva se.

Ona tamo mašta i

svima oprašta,

spokojno spava

dok vani raste trava.

Brodovi su prolazili i trubili,

ali nju nikad nisu dohvatili.

Sve do jednog dana.

Tako se ona jadna,

tako se ona mlada

našla na ogrlici dame jedne,

a prija njena na ogrlici dame druge.

Iz dubina mora

do svoga horora

one su vam stigle.

 Zita Marija Rimac, 5. r.

Ime i prezime učenika: Zita Marija Rimac

Razred: 5. razred

Naziv i adresa škole: OŠ „1. listopada 1942.“ Čišla, Stožernog brigadira Ante Šaškora 54, 21 253 Gata

Ime i prezime učitelja mentora: Zrinka Pavković

Adresa elektroničke pošte: zrinka.pavkovic1@skole.hr

Na dnu se zelenog mora

školjka biserna krije

Sa stijene galeb gleda,

broji ribice zelenog mora,

a sunce valovima šalje

toplinu što more grije.

Zaronimo tiho u carstvo bez kraja zelene boje,

gdje školjka u srcu tajnu krije

što samo snovi spoje.

Na dnu zelenog svijeta

gdje šapće morska trava,

školjkicu biser čuva,

u njoj tišina spava.

 Rino Šeliř

 VI. razred

 IV. osnovna škola Bjelovar

 Poljana dr. Franje Tuđmana 1

 43 000 Bjelovar

 Željka Kalabek

 zeljka.kalabek@skole.hr

**Na dnu se zelenog mora školjka biserna krije**

Kad sam bila na dnu

zelenoga mora,

kad sam bila

školjka biserna,

krila sam se iza hridi,

zavezana, kao oteta.

Alge su se oko mene zaplitale,

more ih je povijalo,

 pijesak me zasipao.

Kad sam bila

na dnu zelenog mora

 alge su me čuvale.

Oko školjke biserne vali su se igrali.

Uživala sam,

 bila sam sigurna.

 Bila sam lijepa, najljepša!

 Sjajna i velika.

More me voljelo.

 Dodirivalo me nježno kao što majka miluje,

kao da me nikad ne želi izgubiti.

Kad sam bila na dnu

zelenoga mora,

kad sam bila

školjka biserna …

 Nada Kunješić, 7.a

 III. osnovna škola Bjelovar

 T. Bakača 11d, 43 000 Bjelovar

 Mentorica: Mira-Ankica Klarić

 mira.klaric@skole.hr

Na dnu se zelenog mora školjka biserna krije

Na morskome dnu, u tišini

Gdje alge se zapliću

Školjka biserna drijema.

Ne traži da je nađu,

Ne treba sunčev zlatni sjaj.

U dubinama, čvrsto zatvorena,

iza hridi sakrivena.

Rak maleni oko nje se vrti,

stara hobotnica pogledom je prati,

jato riba obilazi je

sama nikad nije.

Zrno pijeska bezvrijedno

U nutrini svojoj pazi.

Kao brižna majka

Ljulja ga i hrani.

Blago svoje od svih krije,

 Biser kristalni.

Samo more čuva tajnu

Školjke biserne.

 Nina Roksandić, 7.b

 III. osnovna škola Bjelovar

 T. Bakača 11d, 43 000 Bjelovar

 Mentorica: Mira- Ankica Klarić

 mira.klaric@skole.hr

 Na dnu se zelenog mora školjka biserna krije

 Duboko, tamo gdje sunčeva svjetlost jedva dopire, u miru i tišini leži školjka biserna.

 Ona čuva tajnu, koju taji već godinama, na dnu zelenog mora, zatvorena i sama. Nekada davno, u zatvorenu školjku, uvuklo se malo zrno pijeska. Zrno pijeska smetalo je školjci nenavikloj na ostale putnike, uvijek je bila sama, na dnu zelenoga mora. Ona je njega počela oblaživati, stvorio se dragocjen biser koji će ona zauvijek čuvati u sebi. Ljudi su pohlepni, teže za nečim više. Teže za većim bogatstvom, za novim mobitelima, za novom odjećom, a ona, skrivena od svjetla, polako stvara nešto neprocjenjivo. Možda će ju jednoga dana netko pronaći i zahvaliti u stvaranju blistavog bisera. Dok se to ne dogodi, ona će, u miru i tišini, čuvati svoju tajnu, grijući se s ono malo sunčeve svjetlosti koja prodire do nje.

 I dalje se nada, na dnu zelenog mora, da će ljudi njen biser cijeniti koliko ga je ona cijenila sve te godine, jer vrijednost nije u tome koliko si viđen, već koliko si poseban, čak i kada si skriven.

Karla Pranjić. 7. razred,

OŠ „Pavao Belas“, Ilije Gregorića 28, Brdovec

Mentor: Iris Radmanić (iris.radmanic@gmail.com)

Na dnu se zelenog mora školjka biserna krije

Jednog lijepog, sunčanog dana jedan mladić po imenu Ivan pošao je na plažu sa svojom obitelji. Priča se da je tamo na dnu tog kristalno čistog, zelenog mora golema školjka sa biserima koji se stalno stvaraju i baš zbog toga su tamo krenuli. Mnogi su pokušavali pronaći to blago, no nikom nije pošlo za rukom. Ivan je kupio svu potrebnu opremu za ronjenje i pecanje: ronilačka odijela za njega i njegovu ženu Viu, maske za ronjenje, peraje, mreže, pa čak i pecaljke iako su znali da im neće baš biti od koristi. Naravno, ponijeli su gomilu hrane, jer su odlučili tamo ostati par dana. Sve su to natovarili u brodić i zakvačili ga za auto. Ta plaža bila je u gradiću do njihovog. Trebalo je oko sat vremena da stignu i otisnu se na pučinu. Imali su i malu kćer Anu. Ona je bila jako vesela djevojčica od 11. godina. To more je zbilja bilo zeleno. -Mama, tata idem ja roniti- rekla je -dodajte mi masku i mrežu.- skočila je na glavu i nestala. Dotad je Via obukla odijelo, i također nestala. Ivan je ostao na brodu i postavio pecaljke. Cure su ronile svakakve školjke: velike i male, šarene i sive, prazne i pune. Stavile bi ih na brod, a Ivan ih je otvarao. Dugo su tako ronile i sunce je već polako zalazilo. Skupili su stvari i krenuli prema obali. Postavili su tri mala šatora na šljunčanu plažu i zapalili vatru. Večerali su sendviče sa šunkom, sirom i maslom. Bili su jako fini. -Mama, tata, znate da vjerojatno nećemo pronaći tu školjku - kaže Ana. -Da znamo- odgovori joj otac smiješeći se - i tako smo se došli zabaviti. Nakon nekoliko dana su odustali. Kada je djevojčica narasla u lijepu djevojku njeni roditelji već su bili stari ljudi, no Ana nije odustajala od potrage. Svaki vikend bi išla i ronila pod svaki kamen i svako zrno pijeska. Ona sama nije mogla zaraditi puno a roda nije imala, pa se nadala da će pronaći to blago. Nakon nekoliko godina upoznala je jednog momka po imenu Marin na plaži kako traži isto što i ona. Jako su se zaljubili. Toliko jako da su se ubrzo i oženili. Sada su imali dovoljno novaca za svih četvero. Ali najviše od svega su htjeli jedno malo zaigrano dijete. Svake večeri su se molili Bogu za bebu. Više nisu toliko često tražili školjku jer su imali dovoljno hrane a i ljubav, ali bi tu i tamo za vikend otišli do plaže. Jedne nedjelje taman kada su htjeli odustati, ispod jednog velikog kamena, toliko teškog da ih je trebali dvoje da ga dignu, nađu školjku dugu najmanje 60 cm i veliku 20 cm. Nisu mogli, i da su htjeli, otvoriti ju na licu mjesta. Brzo su došli kući i počeli je otvarati sa Aninim roditeljima. Kada su je otvorili nastala je tolika jaka, zlatno žuta svjetlost, da nisu mogli gledati. Iz nje se začuje glas - zbog vaših tolikih molitava, uslišit ću vam želju, dat ću vam dijete, ali mi morate obećati - nastavi glas a oni kleknu, i stari i mladi- da ćete živjeti sretno i da ćete svoj i njezin život posvetiti vjeri u Sveto Trojstvo, u moga Sina, i mene.

Svjetlost nestane, a iza nje se samo začulo slatko gugutanje. Ana i Marin priđu školjci, a unutra mala djevojčica. Odlučili su je nazvati Lucija. Roditelji su održali obećanje, a Lucija je narasla i sav svoj život posvetila vjeri i molitvi. Stalno su joj govorili da je nešto najljepše što se može dobiti iz školjke, a to su i mnogi potvrdili.

Nia Ana Matijašević, 5. a, Osnovna škola Dobri, Split, Kliška 25.

Učiteljica: Katarina Pleić, kascic@gmail.com

Na dnu se zelenog mora školjka biserna skriva

Na dnu zelenog mora,

Kadi ni zraka sunca ne dohaja,

Leži školjka va pesku skrivena,

Biser čuva i vrime prohaja.

Doli va tišini samo njezin dah čuješ.

A na vrhu mora more šumi,

Vali se svade,

Nebo blešći.

Vitar snažno huče, nevera se spravlja.

Ča ne čuješ dah tišine

I spod vali neč ne vidiš?

Zaroni duboko, fanj duboko,

Oči tvoje valje ne vide sve,

Nać ćeš biser va pesku skriven

I onda ćeš moći se.

IME I PREZIME AUTORA: Eni Rešetar

RAZRED: 5.

ŠKOLA: OŠ Kraljevica, Strossmayerova 35, 51262 Kraljevica

KONTAKT (telefon): **051/281-212**

KONTAKT (mail): ured@os-kraljevica.skole.hrnatalija.blazevic@gmail.com

IME I PREZIME VODITELJICE: Natalija Blažević Frlan, prof.

**Duboko ispod razine mora**

Duboko ispod razine mora

gdje sunce rijetko sja

skriva se školjka mala

a u njoj svjetlost sva

Vjetrovi šapuću tiho

valovi pjevaju na glas

a biser u školjci sanja

svijet što ga čeka sad

Tko zna kome će dati

blago što u njoj spi?

Možda onome tko sluša

more što tiho zbori

Ime i prezime učenika: Maren Peranić

Razred: 8.b

Naziv škole: Osnovna škola Kaštanjer

Adresa škole: Rimske centurijacije 29, 52 100 Pula

Ime i prezime mentora: Ilija Ćorić

Elektronička pošta mentora: ilija.coric@skole.hr

**Na dnu se zelenog mora školjka biserna krije**

Duboko ispod vala plavog

gdje svjetlost rijetko sja

skriva se školjka mala,

čuva biser srca dva.

More šumi tihe priče,

vjetar nosi pjesmu sna,

u njoj tajna drevna spava,

skrivena od oka zla.

Sunce šalje zrake blage

da joj šapat donesu

dok valovi plešu

u tihu plesu.

Možda je ronilac nađe,

možda ostane sama,

ali njena ljepota

sja čak i u morskim snovima.

Ime i prezime učenika: Eva Škalec

Razred: 8.b

Naziv škole: Osnovna škola Kaštanjer

Adresa škole: Rimske centurijacije 29, 52 100 Pula

Ime i prezime mentora: Ilija Ćorić

Elektronička pošta mentora: ilija.coric@skole.hr

**Gdje more diše**

Na dnu gdje more diše,

gdje sunčeva zraka rijetko stiže,

u zagrljaju modrih vala,

skriva se školjka tiha, mala.

Ribe se čuvaju plesom tihim,

algama nježno skriven je trag,

a more ga ljulja rukama svojim,

kao da priča ostavi trag,

Ime i prezime učenika: Una Krivić

Razred: 8.b

Naziv škole: Osnovna škola Kaštanjer

Adresa škole: Rimske centurijacije 29, 52 100 Pula

Ime i prezime mentora: Ilija Ćorić

Elektronička pošta mentora: ilija.coric@skole.hr

**A na dnu tišina**

Ona sjaji i zrači

njezina ljepota

nije nikome ravna

njezin odraz u bistrome moru

Valovi udaraju u obalu

a na dnu

tišina

Tišina bijaše preglasna

nitko ne zna kako se ona osjeća

ta maska biserna

njezin je bijeg

Ime i prezime učenika: Dora Vodopija

Razred: 8.b

Naziv škole: Osnovna škola Kaštanjer

Adresa škole: Rimske centurijacije 29, 52 100 Pula

Ime i prezime mentora: Ilija Ćorić

Elektronička pošta mentora: ilija.coric@skole.hr

**Školjka biserna**

Na dnu zelenog mora tišina vlada.

U pijesku mekom, među algama sniva,

skrivena školjka koja tajne skriva.

Valovi pjevaju pjesme njene

skrivajući blago u oklopima sjajnim,

među koraljima, u dubinama tamnim.

Ribe je čuvaju, nježno je prate,

morske zvijezde uz nju se pletu

dok biser u njoj tiho raste

poput suze skrivene u svijetu.

Tko će je naći, tko će znati,

tko će otkriti taj sjajni trag?

Možda more, vjerni joj stražar,

što čuva tajnu za novi dan.

Ime i prezime učenika: Paola Kovačić

Razred: 8.b

Naziv škole: Osnovna škola Kaštanjer

Adresa škole: Rimske centurijacije 29, 52 100 Pula

Ime i prezime mentora: Ilija Ćorić

Elektronička pošta mentora: ilija.coric@skole.hr

**I dok mora vječno šapću**

Na dnu se zelenog mora

iza šarenih koralja

školjka biserna odmara

Uzalud valovi nježno ljube

tu školjku umornu

u njenoj tišini svijet je utihnuo

da je netko ne bi dodirnuo

I dok mora vječno šapću

školjka biserna sniva

na dnu zelenog mora

iza tajnih morskih dvora

Ime i prezime učenika: Lana Pavlov

Razred: 8.b

Naziv škole: Osnovna škola Kaštanjer

Adresa škole: Rimske centurijacije 29, 52 100 Pula

Ime i prezime mentora: Ilija Ćorić

Elektronička pošta mentora: ilija.coric@skole.hr

**Nemilosrdni svijet**

Krenuo je mali Ante u školu svoju

s bojicama uvijek na broju.

Bojice su se plašile i u pernici skrivale:

- Zašto nas šilje i koriste do mile volje

kad imaju i flomastere i vodene boje?!

Skovale su opak plan.

U zoru će otići u svijet nepoznat.

I krenule su one na dug put.

Makar su znale da će im teško biti,

nisu posustajale i nisu željele nadu gubiti.

Prošle su brda, planine, gore.

Prošle su nizine, rijeke, more.

Prošle su cijeli svijet.

Na kraju vrate se polako u pernicu svoju

sve na broju

i pomisle:

- Kad je u svijetu tako loše, nek' nas troše!

Ime i prezime učenika: Mia Bajkovac

Razred: 5.a razred

Škola: OŠ Martijanec, Školska 3; 42232 Martijanec

Voditeljica: Danijela Špoljarić; danijela.spoljaric@skole.hr

**3. MJESTO**

**Ime i prezime učenika – autora rada:** Nika Pipunić

**Naslov rada:** Na dnu se zelenog mora školjka biserna krije

**Razred:** 6.

**Ime i prezime voditelja/mentora:** Tamara Gutić Filipović

tamara.gutic1@skole.hr

tami.gutic@gmail.com

Osnovna škola „Antun i Stjepan Radić“

Miroslava Krleže 2, 32260 Gunja

032/881-115

ured@os-antunistjepanradic-gunja.skole.hr

**Na dnu se zelenog mora školjka biserna krije**

Na dnu zelenog mora,

gdje sve tiho i mirno biva,

školjka mala čvrsto spava

i od tragača vješto se skriva.

U školjki blistav biser sjaji,

svakoga se dana kao jutro budi;

čuva ga školjka u svojoj kući

daleko od buke, žurbe, pa i ljudi.

Biser taj simbol je mudrosti i ljepote,

neiskvarenosti, duhovne čistoće,

prije svega **–** dobrote!

Plivaju oko školjke ribe,

šarene, velike i male, brze,

kao da čuvaju tu biser-tajnu

od ljudi koji znaju i da mrze.

Školjka se nada da će ju pronaći,

onaj tko je zbilja znatiželjan,

svijeta sjaja, dobrote i ljubavi

istinski željan.

Biser taj u dubini morske noći

**–** zapravo, u tebi je,

samo trebaš shvatiti te životne moći:

**ljubav, dobrota, mudrost.**

**Na dnu se zelenog mora školjka biserna krije**

Na dnu se zelenog mora krije biserna školjka koju se nitko ne usudi uzeti jer ju čuvaju strašne morske djevice. Ipak, neki ju tvrdoglavi ljudi pokušavaju ukrasti ne razmišljajući pa upadnu u zamku. Nitko ne zna što se dogodi s njima na kraju. Zeleno more puno je tajni, neznanja i upitnika koje nitko ne može odgonetnuti.

 Jednoga dana jedan je veoma stari ribar, kojemu je žena davno preminula, bio u ribolovu. Razmišljao je o svojoj ženi koja je voljela more i njegovu ljepotu. Žena mu je uvijek pričala o legendi o zelenomu moru i o bisernoj školjki koju krije. Oduvijek ju je htjela vidjeti, to je bio njezin san. No, nažalost, nije doživjela taj dan.

Dok je stari ribar razmišljao, povukao je udicu i osjetio je nešto teško. Dok je podizao udicu, ugledao je nešto blistavo. Kad je izvukao udicu, na njoj je bila jedna blistava školjka. Ribar ju je odnio kući, malo očistio, a nakon toga i otvorio. Unutra je bio svjetlucavi, sjajni biser u kojemu je vidio odraz svoje žene kako mu govori: „Znala sam da ti to možeš, ljubavi, hvala ti i ostani snažan.“

Toga je dana ribar izradio bisernu ogrlicu kako bi, kada bude istraživao more i njegove tajne, poveo svoju ženu sa sobom.

Ime i prezime učenice: Petra Perković

Razred: 6. a

Naziv i adresa škole: Osnovna škola „Mladost“, Osijek (Sjenjak 7, 31000 Osijek)

Ime prezime te elektronička pošta mentorice: dr. sc. Josipa Balen, prof. (josipa.balen@gmail.com)

Pokraj mora školjka mala

Pokraj mora školjka mala

vjetar njiše grane,

kosu svilenu.

Nebo plavo obasjava,

djecu koja se igraju.

Jesen je.

Jablani i voćnjaci

u snovima svijetle,

a suze padaju u more.

Nebo postaje sve crnje.

Školjka se boji.

I nestane u dubini.

IME I PREZIME UČENIKA: Korina Ponjević

RAZRED: 5. (peti)

NAZIV I ADRESA ŠKOLE: Osnovna škola ''Lokve-Gripe'', Stepinčeva 12, 21000 Split

IME I PREZIME MENTORA: Jelena Zoko

ADRESA ELEKTRONIČKE POŠTE MENTORA: jelenaljubic1@net.hr

Priča o galebu i oblutku

 O prozor mi je pokucao kolovoz. Jutro je! Nema spavanja! Rano sunce vodi me prema moru. Buć, jutarnje kupanje!

 Zagrljaj mora Božji je zagrljaj. Ljulja me svojom neizmjernom snagom, čuva u svom krilu, šapuće mi. Postajem poput oblutka kojeg valja i oblikuje, nosi i mijenja. Iako malen i sličan mnogim drugim oblutcima, sjaji ljepotom svojega postojanja jer ga je On stvorio.

 Ležanje na žalu. Dozvolim valovima da me miluju, da se sa mnom poigraju. Šapuću mi tajne o vječnoj radosti koja je poput ovog milošću ispunjenog trenutka, ali i o patnjama, jaucima i neverama kroz koje ću proći da bi moj oblutak dobio svoj oblik i sjaj. Na valu koji trčkara prema meni ljulja se bijela pernata pahulja – mladi galeb. Čini mi se poput velikog oblutka koji je naučio plutati. Širi krila, poletio bi, a onda mu se ljuljanje i odmaranje prikladnijim učini pa ostaje.

Gledamo se. Umiruje me njegova mirnoća. Čini se da ga duh našega mora ispunjava snagom koja mi je nedokučiva. Čini mi se da zna tajne daljina i osjeća blagoslov visina. Kao da mi ih želi prenijeti. Nečija kretnja potakne ga da raširi bijela krila i vine se u visine klikčući. Njegov je mir ostao. On je dio slike moga rodnog kraja, moje domovine. Dijelimo iste ljubavi: more, Hrvatska, sloboda.

Malo po malo, dan se razbudio, raširio svoje ruke.

Plaža je već dočekala brojne posjetitelje. Skakanje, prevrtanje, šetnja, prskanje, smijeh dok se djeca love u plićaku. A onda, … onda počne prava čarolija. Skupljaju oblutke. Onako mokri i bijeli sjaje se u rukama. Uspoređuju ih, traže one posebne, one čiji izgled podsjeća na neki lik koji budi maštu. Svaki oblutak kao da oživi, kao da nam želi nešto ispričati. Neki postaju strašni, neki poznata lica, smiješne životinje, oblaci, kišne kapi, kotači, planete, ribe. Ma kakvi transformeri! Naši oblutci postaju svašta! I glava učitelja na nebu. povijesti, i nos barbe s broda, i strašni veliki okrugli div, i ribarski brod.

Čini mi se da svaki oblutak šapne neku morsku tajnu. Danas ju je šapnuo meni, a svakog se dana došaptava s galebima, zajedno čuvaju tajne neba i morskoga žala.

Svaki je oblutak, baš kao i svaki galeb, lijep na svoj način. Dio je čarobnog traga postojanja. Svakoga je On stvorio i dao mu svrhu.

Mene i druge oblutke zapljuskuju valići u plićaku. Postajemo jedno u slici beskrajnog savršenstva: i more, i ja, i sunčana topla zraka, i raširena krila galeba na nebu.

Znam, On je tu.

Poput oblutka prepuštam Mu se u potpunosti.

 Ena Krstulja, 5. b razred

 Osnovna škola “Turnić”

 Franje Čandeka 20, 51 000 Rijeka, Hrvatska

mentorica: Sanja Potočnjak-Bilić

 sanja.potocnjak.b@gmail.com

Putovanje jedne školjke

Na dnu mora

skrila se školjka.

Boji se vjetra

da je ne odnese.

Otići će na jug,

upoznati ptice selice,

popričati sa starcima

koji promatraju nebo.

Ne sviđa joj se.

Želi ostati ispod mora,

s ribama se igrati,

s morem ploviti.

IME I PREZIME UČENIKA: Mia Vulić

RAZRED: 5. (peti)

NAZIV I ADRESA ŠKOLE: Osnovna škola ''Lokve-Gripe'', Stepinčeva 12, 21000 Split

IME I PREZIME MENTORA: Jelena Zoko

ADRESA ELEKTRONIČKE POŠTE MENTORA: jelenaljubic1@net.hr

**Na dnu se zelenog mora školjka biserna krije**

U mirnim dubinama

gdje sunce rijetko dopre,

valovi je ljuljaju, nježno kao san.

U toj morskoj dubini, gdje vlada mir
školjka čuva tajne blagog dubokog mora,
priče o davnim vremenima, o ljubavi i borbama…
Svaka kapljica vode nosi šapat nježan,
o životu ispod površine, gdje nema kraja ni početka.

Dok sunce zalazi, a mjesec se budi,
školjka se smiješi, u tišini se otkriva,
na dnu zelenog mora, u tom svijetu snova..

Čim se svjetlo pojavi, sunce je obasja,
školjka je opet mala i skrivena,

neznana, neznatna i smirena.

RENATA SELEŠI

7. razred

OŠ KNEŽEVI VINOGRADI, Glavna ul. 44, 31309, Kneževi Vinogradi

Mentor: Matea Antinac

matea.zlomislic27@gmail.com

**Sanjaj velike snove**

Kada sunce izlazi iznad brda

i svjetlost zlatna na zemlju pada,

ja trčim poljima širokim

i koračam koracima velikim.

U srcu mi se sreća rađa

dok tiho rijeka pored mene plovi.

Idem u školu, veselo pjevam,

za miran svijet žarko molim.

Svijet je lijep dok srcem vjerujemo,

zajedno prekrasne snove stvaramo.

Ja ću rasti, učiti i voljeti.

Mogu li išta više poželjeti?

Mogu.

Dom.

Mjesto u kojem ljubav spava

i gdje srce najviše voli.

Ema Mucafir, 6. razred

OŠ Ivana Brnjika Slovaka, Jelisavac

Ivana B. Slovaka 37, 31500 Našice

Mentorica: Katarina Najmenik, katmare@gmail.com

Na dnu se zelenog mora školjka biserna krije

Na dnu se zelenog mora školjka biserna krije,

u njezinoj tišini ljubav se polako snije.

Tajna što čeka u hladu valova što šume,

poput srca i duše, koji za tobom lude.

Biser u školjci, skriven u moru,

Kao tajnoviti glas u dječjem zboru,

Tako tebe volim, bez straha i srama,

u srcu mom uvijek ćeš ti biti posebna.

SERGEJ LAZAREVIĆ

8. razred

OŠ KNEŽEVI VINOGRADI, Glavna ul. 44, 31309, Kneževi Vinogradi

Mentor: Matea Antinac

matea.zlomislic27@gmail.com

**Simfonija za školjku**

Biserna školjka

skriva svoje tajne.

Tiho, skoro nečujno

ostavlja svoje srce

na dnu zelenog mora.

Dok more diše,

k'o zalivena vječno šuti.

Osluškuje valove.

Otkriva tajnu vječnosti.

(A beskrajno more u njoj šumi.)

Ime i prezime učenika: Gloria Ignjačić

Razred: 7.a

Škola: Osnovna škola „Davorin Trstenjak“

 Matije Gupca 160, 32258 Podgajci Posavski

Mentor: Karolina Bakšaj, prof.

E-mail: karolinabaksaj@gmail.com

Mob.: 098/914 0827

**Strašni rat**

Sva mala djeca trebaju učiti

Da se za rodno mjesto treba boriti.

Grad pokraj rijeke koja teče

Uz nju šeće.

Prije tog rata

Sva su bila otvorena vrata...

Odjednom, metak se čuje!

Svi govore: **Tu je, tu je...**

Neki se kriju,

Drugi umiru...

Neki srce daju,

A drugi već su u raju...

Neki bježe,

A stanje u Vukovaru

Sve je teže i teže.

Hrvatska je izgubila tada,

Ali nikad im nije umrla nada.

Sada se mirno sniva,

I od nikoga više

Hrvat se ne skriva!

Ime i prezime učenika: Teo Balažinec

Razred: 6.a razred

Škola: OŠ Martijanec, Školska 3; 42232 Martijanec

Voditeljica: Danijela Špoljarić; danijela.spoljaric@skole.hr

Sve što mogu

Na dnu Jadranskog mora

u skrivenom morskom svijetu,

domu šarenih riba,

nepoznatih zelenih i kamenih površina

koju skrivaju alge i morske trave,

 blješti svjetlost

 iza koje se nalazi školjka čarobna, biserna.

 Legenda kaže ako školjku dotaknem

otkrivam svjetove nove.

 Sve moći svijeta dobivam

i putujem u daleke snove

gdje mogu postati sve što poželim.

Mogu biti životinja,

mogu biti slika u muzeju

koja promatra ljude, a i oni mene.

Mogu biti bilo koje zanimanje,

iskusiti se u svakom poslu,

posjetiti gradove od kartona

koji ne prokiše.

Mogu biti školska klupa

išarana potpisima djece kojima je dosadno na satu

ili koji su zadnja godina

i rastaju se od dragih školskih uspomena.

Mogu se naći u šarenilu boja,

a mogu biti dio crno-bijelog svijeta.

Mogu biti kraljica i imati krunu,

 a mogu biti i vještica.

Mogu biti kip na koji će sletjeti ptice

i cvrkutati mi pjesmice svoje.

Mogu plesati bez treme,

putovati do oblaka i zaspati na njima.

Mogu povesti prijatelje i

naći ljubav života.

Mogu biti vlak koji čeka svoje putnike

 i ispratiti one kojima je završilo vječno putovanje.

Mogu biti najsjajnija zvijezda Kumove slame

i vladati čitavim svemirom.

Mogu naći novi svijet i

 pisca koji upravo stvara pjesmu

ili tajnovitu priču zapisanu u školjku bisernu.

UČENICA: Lorena Kovač

RAZRED: 8.a

ŠKOLA: OŠ Domašinec, Marka Kovača 1, Domašinec, 40 318 Dekanovec

MENTORICA: Sanja Vebarić

E mail: sanja.vebaric@skole.hr

1.MJESTO

Školjka

Ribar je lovio ribu. Ugledao je školjku i pokušao je dobaviti.

Kada ju je dotaknuo, more je postalo zeleno.

Činilo mu se da ta školjka ima neku čaroliju.

Vratio se ujutro.

Školjke nije bilo.

More je bilo zeleno.

I uzburkano.

Valovito.

IME I PREZIME UČENIKA: Lucijana Turić

RAZRED: 5. (peti)

NAZIV I ADRESA ŠKOLE: Osnovna škola ''Lokve-Gripe'', Stepinčeva 12, 21000 Split

IME I PREZIME MENTORA: Jelena Zoko

ADRESA ELEKTRONIČKE POŠTE MENTORA: jelenaljubic1@net.hr

ŠKOLJKA

Nije ona samo kamenčić s plaže,

već tajna mora koja srcu kaže:

''Slušaj valove, zatvori oči i otkrij

školjkine moći''.

Nekad je biser nosila,

svoju tajnu nije nikom govorila.

Kad ju pronađeš,

pronašao si blago,

ono koje ostaje zauvijek

 i srcu ti je drago.

U njoj je more čarolije

 koju valovi stvore.

Ivona Agatić, 6.C

OŠ „Pavao Belas“

Ilije Gregorića 28

10291 Brdovec

Telefon: 01/3315 216

Mentorica: Ivanka Tomić

e-mail: ivankat22@gmail.com

Školjka biserna

Što ono duboko ispod

površine bliješti

kao najjače sunce?

Što ona dubina tamna

krije, to je tajna.

Samo rijetki znaju

da se na dnu

zelenoga mora

školjka biserna krije.

IME I PREZIME UČENIKA: Ana Jerončić

RAZRED: 7. (sedmi)

NAZIV I ADRESA ŠKOLE: Osnovna škola ''Lokve-Gripe'', Stepinčeva 12, 21000 Split

IME I PREZIME MENTORA: Jelena Zoko

ADRESA ELEKTRONIČKE POŠTE MENTORA: jelenaljubic1@net.hr

Na dnu se zelenog mora školjka biserna krije

(J. Pupačić, Jesenja pjesma)

**Školjka može biti…**

Školjka se u moru krije

Koja morska može biti

I unutra biser kriti.

A mogu biti i kapljice nježne rose

U pramenovima zelene kose.

Ptice koje višeglasno pjevaju

U sebi biser glasa kriju.

Mjesec koji se krije u zelenim aurorama

Ogrnut je tajnama.

Sunce je školjka nebeska

U oblacima sja poput bisernog pijeska.

Pelud koja se u laticama veselo smije

Kapljice prozirne vode čeka

koja u potoku nježno lije

i lice biserno mije.

Školjka,

To je srce što u nama nježno lupa

I osjećaje razne čupa.

Što u moru nutrine naše predaje

I smisao životu daruje.

Školjka se posvuda krije.

Ona tajna može biti

Ona ljepota može biti,

Sreća i veselje biti,

I unutar sebe biser posebnosti kriti.

Melani Stipeć, 5. razred

Osnovna škola dr. Branimira Markovića,

51314 Ravna Gora, Ivana Mažuranića 22

Mentor: Gordana Podobnik

podobnik.gordana@gmail.com,

**Školjka u moru**

U dubini plavog mora,

gdje valovi šapuću tiho,

spava školjka, mala, skromna,

skrivena od pogleda ljudi.

Dok sunce sja i blista

 na površini morskoj,

a ribe plešu balet u dubini,

školjka čuva tajne morskog dna –

odjeke pjesama davnih svjetova.

Kad val zapjeva pjesmu staru,

i mjesec dodirne morski prag,

školjka šapuće tajnu tišine

i snove što more ih zna.

Ona čuva biser sjajan,

blistav kao zvjezdana noć –

kap ljepote rođen u boli,

pretvoren u magičnu moć.

U plavom beskrajnom moru

školjka čuva svoje blago,

 uz srce ga naslanja.

Lana Tipura, 6. C

OŠ „Pavao Belas“

Ilije Gregorića 28

10291 Brdovec

Telefon: 01/3315 216

e-mail: osnovna.skola-pavao.belas@zg.t-com.hr

Mentorica: Ivanka Tomić

Školjke na morskome dnu

U dubinama plavoga mora, na pješčanome morskom dnu, školjke su predivan nakit k'o biseri u najljepšem snu.

Toliko boja, oblika, godova i prekrasnih šara,

svaka se svakoj čudi i pita: Koliko si stara?

U školjkama more pjeva, u školjkama more spava, nasloni školjku na uho, čut će se valova melodija prava.

Svaka školjka svoju priču ima, svaka predstavlja morski svijet, more je poput livada zelenih, a školjke u njemu k'o najljepši cvijet.

Gospođa dagnja morska je dama, vrlo rijetko raste sama.

Kamenica luda, ljuštura tvrda,

jede se sirova iz Malostonskog zaljeva.

Jakovljeva kapica s hrpom rebara

u mnogim restoranima delicija je prava.

Prstaci, prava su gospoda, plemenitog školjkarskog roda, zaštićena vrsta, u obliku prsta.

Školjke su ukras podvodnog svijeta, al' sve ih je manje – prava je šteta.

 Mark Chorvatovič

 VI. a

 IV. osnovna škola Bjelovar

 Poljana dr. Franje Tuđmana 1

 43 000 Bjelovar

 Željka Kalabek

 zeljka.kalabek@skole.hr

2.MJESTO

***Na dnu se zelenog mora školjka biserna krije***

(J. Pupačić, *Jesenja pjesma*)

**Tajne zelenog mora**

More zeleno mirno stoji,

po pučini nježno žapčić plovi.

Da mi je znati što se krije

ispod te pučine,

u njene hladne dubine

zaviriti da mi je.

Tražila bih tamo školjke

u kojima se biseri kriju,

i koralje raznovrsne

što dubine zelene krase.

Htjela bih u tom zelenom raju

bar na jedan dan biti,

taj morski san snivati.

 Elenor Šaškor, 6. r.

Ime i prezime učenika: Elenor Šaškor

Razred: 6. razred

Naziv i adresa škole: OŠ „1. listopada 1942.“ Čišla, Stožernog brigadira Ante Šaškora 54, 21 253 Gata

Ime i prezime učitelja mentora: Zrinka Pavković

Adresa elektroničke pošte: zrinka.pavkovic1@skole.hr

Na dnu se zelenog mora školjka biserna krije

(J. Pupačić, Jesenja pjesma)

Školjka je malena,

Ali velike tajne skriva

U dubokom moru zelenom sporo pliva.

Ima bijele rosne kapljice

Što na njoj plešu,

Velike latice

što nebeske boje kriju.

Njezino lice zasjaji svaki trenutak,

Kao što mjesec zasjaji na nebu tmurnom.

Biser šljokičastu haljinu oblači,

Da se primijeti kad

se oko nje sve zamrači.

Ona tada zasja poput svjetla.

Malena je.

Tajne skriva.

U dubokom moru ljepota neprimjetno pliva.

Helena Radočaj, 5. razred

Osnovna škola dr. Branimira Markovića,

51314 Ravna Gora, Ivana Mažuranića 22

Mentor: Gordana Podobnik podobnik.gordana@gmail.com,

NAŠOJ MALOJ KOJA NIJE VIŠE TAKO MALA

„Našoj maloj koja nije više tako mala“

Ta je rečenica mora pokrenula.

Zar nisam ja više ona mala, slatka,

I nedostaje li mi biti takva?

Nedostaje li mi kao zeko skakutati u prirodi šarenoj,

Smiješiti se u igri dječjoj,

Trčati kroz visoke travke,

Loviti bubamare?

Nedostaje li mi dječja mašta,

Kroz koju sam znala hrabro putovati,

Hrabrije nego ptice na zvjezdanom nebu,

Kroz koju sam znala visoko koračati?

Nedostaje li mi onaj bezbrižan život,

Kada sam kao mornar kroz sreću plovila

Kada sam mirno po noći spavala,

Veseleći se sutrašnjem danu?

Nedostaje li mi ono vrijeme, kada se ni s kim ne bih svađala?

Kada bih se s majkom toplo grlila,

S ocem sretno igrala,

Sa sestrom i u nevolji smijala?

Naravno da mi nedostaje.

No i ovo je lijepo doba,

Doba u kojem postajem svoja osoba,

Doba u kojem upoznajem samu sebe,

I kada saznajem što je odrastanje.

Doba u kojem sam prevelika da budem mala,

Doba u kojem sam premala da budem velika,

Kao nezreli plod, koji nije ni šareni cvijet,

Ni ukusna voćka, no i dalje je lijep

I važan jer saznajem što će postati.

A ja ću ta sjećanja

Čuvati u srcu,

Kao što majka čuva svoje dijete,

Kao što dijete čuva najdražu igračku,

Duboko, duboko u srcu

Kao školjka biser na dnu zelena mora.

**Autorica rada:**

**Tonka Tounec, 7. b**

**Osnovna škola Jure Kaštelana**

**Zagreb**

**Mentorica:**

**Sanja Miloloža, prof., izv. savjetnica**

**e-adresa:**

**sanjica.miloloza@gmail.com**

**Školjka i more**

Tirkiz je mora

prekrio obalu pješčanu.

U školjku sakrio zrno,

u uvali pjevušio.

Koralji je oplakuju

iz tame nečije sjene.

Vali je ljuljuškaju.

Sjaji se biserje.

 Sara Crnić, 5. b

 OŠ „Skalice“

 Put Skalica 18

 21 000 Split

 Mentorica: Marina Čapalija

 marina.capalija@gmail.com

**U uvali**

U mojoj uvali

maloj

odmaraju se

barke

na Pumpureli\*

staroj.

Na dnu joj

ležala školjka

u beskraju

mora.

Sunce joj sja

nad glavom.

 Anka Franić, 5. b

 OŠ „Skalice“

 Put Skalica 18

 21 000 Split

 Mentorica: Marina Čapalija

 marina.capalija@gmail.com

Bajka o vjetru i rijeci

Jednom davno, u zemljama u kojima su rijeke šaptale, a vjetrovi nosili tajne, živjeli su Vjetar i Rijeka. Vjetar je bio neuhvatljiv, uvijek u pokretu, nestalan, no s dubokim željama u svom srcu. Rijeka je bila mirna, tiha i uvijek se sjećala svog izvora, no često je osjećala da nešto nedostaje u njezinom životu.

Jednog dana, dok je Rijeka tiho prolazila kroz doline, osjetila je prisutnost Vjetra. On je lepršao oko nje, šuštao kroz njene valove, igrajući se s kapljicama vode. Rijeka je osjećala kako se sve oko nje mijenja kad je Vjetar tu, ali nikada nije mogla shvatiti zašto. „Vjetre, zašto stalno putuješ? Zašto se ne zaustaviš, poput mene?“ upitala je Rijeka tiho, gotovo šapćući. Vjetar je zastao na trenutak, osjećajući njezinu tugu. „Zato što nisam stvoren da stojim. Moj je put da nosim svjetove, nosim sjećanja, nosim mirise i snove. Tvoj put je da tečeš, da se sjećaš, da donosiš život. Mi smo različiti, ali povezani. Ti sjećaš, a ja zaboravljam.“ Rijeka je šutjela, duboko razmišljajući. „Zaboravljati, Vjetre? Zaboravljati znači gubiti ono što je bilo… a ja želim pamtiti sve, želim nositi sjećanja u svakoj kapljici. I dok prolazim, želim da svi osjete moju tugu i radost.“ Vjetar je sjeo na obalu i pogledao je. „Zato i volim tvoju rijeku, Rijeko. Ti nosiš svjetove, ali nikada ne zaboravljaš. No, možda je ponekad važno… osloboditi se, kao što ja radim. Ponekad je potrebno zaboraviti da bi se ponovno rodio.“ Rijeka je osjetila punoću njegovih riječi u dubini svog toka. Mislila je o njima dok je tekla dalje, ali sada je osjećala nešto novo – nije bilo samo u tome da se sjeća. Bilo je nečega u tome da se nekada nešto mora pustiti. Da bi mogla teći dalje, da bi mogla nositi sve te ljepote, trebala je naučiti i zaboraviti.

I tako su Vjetar i Rijeka zajedno putovali, svaki na svoj način. Vjetar je nosio sjećanja, a Rijeka ih je čuvala, spajajući ih u tišini svojih valova. Naučili su jedno od drugoga: i zaboraviti i pamtiti, i kretati se naprijed, a opet se vraćati kući.

Ana Prugović, 8. a

OŠ ''Tin Ujević'', Opatijska 46, 31 000 Osijek

mentor: Jasminka Vrban, prof.

jasminka.vrban@gmail.com

**Zeleni biser**

Usred zelenoga mora,

Dalje od očiju svih,

Kupa ga topla zora,

Gdje skriva se posve tih.

Biser sramežljiv je bio,

U dubini skrivao se on,

No ipak - pomoći je htio,

Dobroti je bio sklon.

 Lana Fućak, 6.a

mentorica: Virna Majer, virna.majer@gmail.com

OŠ Jelenje-Dražice

Školska 53

51218 Dražice

Zeleni valovi

More

svoje priče priča

zelenim valovima.

More

meni priča

o školjci, bisernoj, sjajnoj

što se na dnu njegovu krije.

O njezinu sjaju,

o biseru krasnom.

O opojnosti njenoj,

kako je ribe vole.

A ja slušam more

kako udara u žalo

svojim zelenim valovima.

IME I PREZIME UČENIKA: Jana Pažanin

RAZRED: 7. (sedmi)

NAZIV I ADRESA ŠKOLE: Osnovna škola ''Lokve-Gripe'', Stepinčeva 12, 21000 Split

IME I PREZIME MENTORA: Jelena Zoko

ADRESA ELEKTRONIČKE POŠTE MENTORA: jelenaljubic1@net.hr