Jako

Stromy jsou básně, které země píše do nebe,

jako láska, která se vpisuje každý den do tebe.

Jako vítr, který češe stromu vlasy,

je pohádka před spaním- rodičů hlasy.

Jako půda, která pevně kořeny svírá,

jako matky paže a náruč se pro mě otvírá.

Jako slunce hřeje lístky nové,

tak úsměv táty rozpustí obavy moje.

Jako když kapky deště zbaví strom prachu,

tak něžně slůvko zbaví mě strachu.

Jako když strom uhasí žízeň vodou z nebe,

tak celý život já čerpám zkušenosti z tebe.

Jako strom bolí řezání pilou,

tak i mě raní zásah silou.

… silou slova, zásah přímo do nitra duše,

jako lovec na zvěř vystřelí z kuše.

Ta padne mrtvá k nohám stromu

a jeho duše odchází pokojně domů.

Tělo čeká, až strom pustí své listy na zem

a v míru spočine pod dekou se snem.

Tereza Maňásková, 9.tř., ZŠ a MŠ Traplice

Noční stolek

Bylo to tu zas.

Ten krásný vánek,

co mi zpomalil čas.

Už jsem skoro vnímal spánek,

kde jsem viděl nás.

Obyčejný letní den

nebyl jenom sen.

Svou obvyklou píseň zpívali pěvci,

datel ťukal ťuk, ťuk, ťuk

a už nám není nápomoci.

Zrazu přijde kluk jak buk

a rozřízne mi suk.

Bolest velká jako hrom,

ukrutná vzpomínka.

Vždyť já jsem jen strom,

nechci být polínka.

Byl však ze mě noční stůl,

je to lepší než důchodcovská hůl.

Nevěděl jsem, že jsem romantik,

vyřešil to za mě odstín pink!

Srdcovka je úsměv malé slečny

a já chci být její noční stolek věčný.

Pokojík z duhy,

ve vlasech měla stuhy.

To se rázem změnilo

a mně se to moc nelíbilo.

Odhodili mě jako kus hadru,

naštěstí mě v jiné rodině dali ku zrcadlu.

 Tereza Maňásková,14 let, 9.tř., ZŠ a MŠ Traplice