ZADRŽAVAM DAH

Završavam sa testom

na sto ga stavljam,

prgavo me nastavnica gleda,

u strahu je izbegavam

koračam ka vratima.

Zadržavam dah...

Ruka mi ka čaši ide,

 umesto da je dohvati

sa stola je okrutno obori

u trenutku skinuh osmeh

sa majčinog lica.

Zadržavam dah...

Koračam po dvorištu zapuštenom,

noga mi samouvereno gazi

 na staklo ledeno,

osetih toplu krv

Zadržavam dah...

Prilazim joj,

i znam šta osećam

pitam se

da li je vredna ove žudnje?

Da li je još jedna,

a ne jedina od svih?

Vidim šta se mora,

ipak ću joj reći.

Zadržavam dah...

Radoznalo se naginjem,

neko me gurnu sa leđa,

svaku žilu napinjem

ali ipak padam

 podamnom se bezdan otvara....

Zadržavam dah....

Otvaram oči,

u krevetu ležim

budim se iz sna,

oko mene ništa nije

do zloćudna tama...

Zadržavam dah...

Gavril Vujić VI/5

OŠ ,,Jovan Ristić” Beograd

Mentor: Gorana Gligorević