**Pogled s moga prozora**

Mjesto u kojem živim smjestilo se ispod maloga brijega.

Volim ga i često ga promatram kroz prozor svoje sobe. Najljepše je u proljeće.

Sada je jesen. Tmurni oblaci šetaju nebom kao da nam

spremaju iznenađenje. Sve grane su gole i izgledaju tužno. Gledao sam kesten: ni on nema lišća. Grane mu se ne savijaju. Vjetar pirka i nosi lišće po cesti. Kroz odškrinut prozor osjetim miris kestena u zraku . Donosi mi ga vjetar. U daljini vidim maglu koja obavija sve do čega dođe. Hladnoća se uvlači u prirodu i u kuće. Jesenja čarolija je obojila svaki kutak moga zavičaja.

Jesen u mome kraju je kao  slikar

koji je uzeo boje i obojio moj krajolik. Uskoro će mu zima darovati svoj bijeli kaput. Sigurno se već umorio od mijenjanja boja. Zima će ga uspavati, ali i dok spava, još uvijek je najljepši.

Franko Galović, 5.c