**Irena Cesar**

**MOJE DREVO**

*Uležemo se na hrbet in zapremo oči.*

*Mirno dihamo.*

Ležimo v gozdu na mehkem mahu tik pod drevesom. Kako visoko je to drevo! Opazujemo zeleno listje na njem. Listi plešejo sem ter tja. Veter jih rahlo pozibava in se z njimi igra.

Včasih nas po nosu požgečka nagajiv sončni žarek. Tako je svetel in topel, kot da bi nas hotel dvigniti. Vstanemo in objamemo to drevo. Kako je hrapavo! Po njem se sprehajajo majhne mravlje in pridno nosijo hrano v svoj dom, ki je skrit pred našimi očmi.

Splezamo na drevo. Čisto počasi, da ne pademo dol. Z veje na vejo poleg nas skače še veverica, ki išče svoje lešnike. Lepo jo pozdravimo in gremo še višje.

Srečamo majhne lačne ptičke, ki veselo čivkajo, saj k njim prileti njihova mamica s hrano.

Smo na vrhu, na najvišji veji tega drevesa. Vse pod nami je zeleno od krošenj dreves, nad nami je modro nebo in toplo sonce. Objame nas še enkrat s svojim sončnimi žarki in nas ponese nazaj na mehka tla, pokrita z mahom.

*Tako. Naše potovanje je končano. Počasi lahko odprete oči in mi povejte, kaj ste še videli na tem drevesu.*