**Chůze ve větru**

Je začínající jaro a krásné slunečné ráno. Za pomoci silného větru se větve koruny stromu před domem tak ohýbají, až mi sluneční paprsky hned z rána laskají moje zavřená snící víčka. To mi dává chuť vyskočit z postele, obléct se a jít skotačit s větrem. Nadechnout se čerstvého a mrazivého vzduchu, který přináší vítr. Nechat ho hrát si s mými vlasy a nafoukávat oblečení. Pociťuju mrazivý pocit na zádech. Ten dříve slabounký vánek nabírá stále větších obrátek. Z chladného vánku prolétající přes obličej mi brunátní tváře. Pohrává si s korunami stromů, s listy z podzimu, rozhoupává elektrické dráty, skládá menší operu. Po skotačení s větrem se vracím domů, otvírám dveře, slyším kvílení meluzíny : ,,Fííí‘‘ a zavírám dveře. Ještě naposledy se kouknu z okna a rozloučím se s větrem.

 Sára Nejezchlebová 9.ročník