**Maštam**

Oh, svijete, kada bi me samo razumio. Volio bih da odgovoriš na moj tihi vapaj za ljubavlju. Svaki dan provodim maštajući kako je imati pravog prijatelja. Imam jednog, moja invalidska kolica. Moj vrlo dobar i jedini prijatelj, ali ponekad, samo poželim da ga nema. Eh, da ga nema, ovaj svijet bi s ljubavlju prihvatio i mene. Prihvatio bi me, imao bih prijatelje i nikada ne bih morao ovako maštati. Moje maštarije postale bi stvarne. No još uvijek nisu. Možda postanu, jednog dana.

**Sofija Posuda, 8.b**