Saulės peizažas

Ryto peizažą nutapė man saulė... Uždėjo ji rasą smulkią ant žolės. O debesys sugrojo švelnią lietaus melodiją... Pažadino jie ir mane. Lietus į langą tyliai pabeldė... Pasiteiravo, kaip aš gyvenu? Ir toliau trumpo gyvenimo vaga keliavo, kol pasiekė žemelę Lietuvos. Žemelė lietų šiltai pasitiko, paguldė, sušildė ir lašeliai ramiai sau užmigo. O rasotos žolės iš šalčio drebėjo. Žvarbusis vėjas dainas joms kuždėjo. Jis žoleles nuramino, pasūpavo ir išdžiovino. Pabudo ir paukšteliai... nuo pačio ryto daineles giedot pradėjo. Savo giesmėm paukštukai žmones sužavėt norėjo, bet ne visi jų pastangas pastebėjo... Pabudo ir gyvūnėliai, nuo pačio ryto puotas kėlė. Ir taip po truputį rytą paslaptingoji gamta pradėjo, o su ja ir aš atsikėliau...