PRIČE
Marice Milčec

ISPRIKA
U posljednjem broju dogodila nam se neoprostiva pogreška. Zbog niza slučajnosti, u tisak je otišao tekst bez dijakinštinskih znakova pa se dogodilo da su otnute priče nečitljive i, samim tim, nerazumljive. Najviše se ispričavamo autorici, a i svima vama koji s užitkom čitate njezine priče. Obzirom da su ponekad nepredvidive okolnosti te koje “caruju”, nadamo se da se slični propusti više neće događati.

Uredništvo

CRTA RAZDVJANJA


Zapravo, bilo je to rješenje samo za neko vrijeme. To je već sutra vidjela i sama.

Nevidljiva granica u našoj sobi još je tamno, samo je mi baš ne priznajemo uvijek. Ako se ne možemo mirno dogovoriti tu je mama. Ona sve brzo ričiši. Pospremi, posloži, počisti, i što već treba, samo da bude mir u kući.
Mojoj mami mir u kući je najvažniji!

**MAMA I LASTAVICE**


Sljedeće proljeće mi smo već stanovali u novoj kući, koja je nekada bila štala. Tata kaže da je i sada ponekad štala. Sigurna sam da se samo šalii, jer mama pazi na red u našoj kući.

Toga smo proljeća imali žalosne probleme s lastavicama. Kad bi vrata od kuće slučajno ostala otvorena, one bi ulijetale ravnov u nju. Zapravo u hodnik. Tu bi panično lepšale, a onda izletjele. Jednom je jedna pala na pod i nije mogla poletjeti. Mama ju je uzela, preglađala krila i nožice i zaklučila da joj nije ništa. Samo se uplašila.

Mama kaže da lastavice pamte mjesto gdje su se izlegle i da se tamo uvijek vraćaju. To mogu razumjeti, ali mi nije jasno kako nisu upamtili da je to sada naš dom. Mama to ne može objasniti. Meni je lastavica jako žao i rado bih im dala našu kuću, ali kamo ćemo onda mi. To je naš jedini dom. Mama kaže da je to bio i njihov jedini dom ali da će se već nekako snaći.


Mama najbolje zna. Baka kaže da laste dolaze samo sretnim ljudima. A tko je sretniji od nas, naročito kada su i lastavice u svom domu?