Matěj Slovák

**A jaro přichází**

Bylo krásné nedělní ráno a já si dělal snídani. Slunce mi přes rolety osvítilo moji lžičku, ze které se vyvalil lesk tajemné hvězdy. Vzal jsem si čaj a začal se dívat na jarní živou krajinu. Pak mi došlo, že začíná být jarní roční období. Nedalo mi to a musel jsem jít na ten krásný jarní vzdoušek. Otevřel jsem dveře a vyběhl mi naproti sychravý čerstvý vánek. A tak jsem vyšel pozkoumávat. Vycítil jsem, jak začíná kvést tráva a stromek, který jako kdyby ožil a snažil se semnou mluvit a chtěl si potřást rukou. Viděl jsem, jak vstávají i konvalinky z jejich podzemních úkrytů, ve kterých se předemnou schovávaly. Hlasy ptáčků, kteří akorát přilétli z teplých krajin, mi úplně myly moje uši, které jsem měl nastražené jako liška, abych něco nepřeslechl. Díval jsem se a poslouchal, jak si myšky povídají o tom, co si najdou k jídlu a jak budou trávit den. Zašel jsem si na místo, kde rád přemýšlím a dívám se na přírodu a slunce, které se vyšplhalo za obzor a nasvítilo tu krásnou krajinu. Kytičky, které zářily a stromy které už se připravovali na to, jak budou zase nádherně obaleny listím a kvítky. Seděl jsem a vyslýchal, co mi vše příroda našeptá do ucha, poví mi její tajúplné pohádky a mezitím vším mi došlo, že jaro přichází.