Slike mog zavičaja

Moj kraj i more plavo. Promatram ples maslina, igranje divljih valova i tvrdoglavih
kamenčića, slušam šumove mora, osjećam lahor juga i mirise različitih
mediteranskih biljaka. Rano u jutro prolazite ulicama stare rive koja još uvijek
počiva. Sve što se da čuti u tako ranu zoru su pjesme ptica i cvrkutanje cvrčaka.
No kad padne večer zaživi sve. Pjesme krase uzburkane ulice, a u tolikom žamoru
ljudi se teško usredotoče na ncrvčke i ptice. Ulicama zamirišu plodovi mora koji
se mješaju s mirisima toplih peciva. Tu su i galebovi koji se također bune za pokoji
komadić peciva prolaznika. Čaroban je i pogled koji pruža more. Sunce
na zalasku i stare brodice, a valovi se lome poput grana u oluji. Veličanstveno.
Unatoč strci ljudi mnogi se zaustavljaju diviti tom pogledu, pa čak i oni kojima je
takvo što svakodnevnica jer je takav prizor uistinu svakog dana sve ljepši i ljepši.
Takav prizor nikada ne dosadi, prizor mog zavičaja.

Petra Bekavac 8.c