**ZVONIK MOGA MISTA**

Usrid mista,

 ispod borova,

izdiže se zvonik

šta gleda na cilo misto.

S njega puca pogled na selo,

i more

šta svojon silinon udara o stine.

Gleda i na bajame, masline, loze

i na dicu,

šta viču, igraju se, smiju.

U podne zvonik zvoni

cilim mistom.

Zove na ručak.

Kad padne noć,

umorne ljude,

šta piju, zezaju se i viču,

 upozorava na ponoć.

Tad sve se utiša,

mine…

Misto mirno zaspe

jer

zvonik bdije nad njin

ko mater nad diteton.

Nediljon

nas budi,

okuplja oko crkve

i

zove

na misu.

Kada neko umre,

i zvonik je tužan,

pa tiho breca,

plače,

 tuguje za pokojnikon.

Vrimena se minjaju,

godine prolaze,

ljudi odlaze…,

samo

zvonik

ponosno stoji

 i

 uvik čuva naše misto.

IME I PREZIME: Antonio Šulenta

RAZRED: 7. razred

NAZIV RADA: Zvonik moga mista

VRSTA RADA: literarni rad

ŠKOLA: OŠ don Mihovila Pavlinovića, Podgora

 Prilaz Vida Mihotića 1

 21327 Podgora

MENTORICA: Vanja Selak