  USPAVANO POLJE

Vjetar nosi oblake i njiše lagano pšenicu kao da

ju uljuljkava u san. Mak pospano zijeva , širi

čeljust kao lav. Mirno je, mirno. I klas po klas…

pšenica pada u san. Ni mak više nije posve budan. Rasteže se.

Iz petnih žila se trudi ostati budan. No, oči ga izdaju, kapci postaju

teški. I polako pada, pada, pada… Ispruži pšenica ruku, ispruži

je i mak. Za ruke se drže i padaju, padaju … duboko  u san.

                                   Filip Blekić, 4.a