**Mina ja meri**

„Kord Miki läks Piritalt merele”,

laulsin oma perele,

kui ma olin kolm.

Ma polnud käinud iial merel

ja Miki-Hiirt mul näitas teler.

Kui ma olin kolm.

Mere suurusega ma iial pead ei vaevanud,

teadsin, et merel sõidavad laevad.

Kui ma olin kolm.

Minu veekogu oli vann.

Seal seilas min laevake, uhke mängukann.

Kui ma olin kolm.

Suviti mind ema küajärve äärde viis,

oma arust meres sulistasin siis.

Kui ma olin kolm.

Mida tegema peab laps, kes elab Võrumaal?

Kus tema merd siis näha saab?

Küsisin ma emalt.

On raamat, on teler, internet.

Laps katsuda tahaks ka soolast vett.

„Sest ajast tõsi lugu see, on merevesi soolane”,

ma laulsin siis.

Kui olin kuus.

Mäletan, kuidas sõitsin külla tädile,

kaugele soojale maale.

Kui ma olin kuus.

Päris meri on ääretu ja suvel kuum.

Ei hirmutanud mind lained, ei soolane vesi suus.

Kui ma olin kuus.

Ei enam pea järve mereks.

Ega laevukest ujuta vannis.

Olen uhke, et mul on oma pere.

Ja teised huvid ning mängukannid.

Franz Krull

5.b klass