Zima

Na severnej pologuli, Opýtaj sa, Mrázik milý,

tak je to už stovky liet. Opýtaj sa, Pani zimy,

Zaspali nám letné víly, či ja môžem v tejto chvíli

slnečníkov viac už niet. na zem zletieť bez modriny?“

Chrbtom sa nám obrátilo Mráz sa smial okamžite.

premenlivé slniečko, Nepočul ho nikto z nás.

že vraj na nás dosť svietilo „To vy vločky neviete?

na juh radšej utieklo. určite je správny čas!“

V obývačke lesa naraz, a tak vločky poľahučky,

mĺkve ticho zavládlo. letom svetom z radosti,

Tri mesiace iba nečas, pochytali sa za rúčky,

lístie dávno opadlo. usmiate od radosti.

Perinbaba začne zručne, Nakukli aj vám do izby,

natriasavať periny. už to robia stovky liet,

Poletujú vločky smutné, zvedavé sú bezpochyby,

až ku nám do doliny. vie to o nich celý svet.

„Čo tak smutne ,neveselo?“ Pani Zima každý rok,

Opýtal sa vločiek mráz. učí vločky spievať, hrať,

„Z periny sa nám nechcelo. ale vždy keď spravíš krok,

Ešte nie je správny čas. počuť ich len zavŕzgať.

Maľovať sa učia často,

to im ide perfektne.

V noci namaľujú na sklo

ruže, lístie, plamene.

Ale slávu nečakajú,

za obrazy studené.

Mrazu chválu prenechajú,

už je to tak určené.

Každá vločka skromná, milá,

v zime zletí každý rok.

Aj keď trochu bojazlivo,

tešia sa na výsadok.

Beata Kubíková 9.A