***Piękno tego miejsca***

Dojeżdżam z rodziną do celu,

Rowerami do piaśnickiego lasu,

Słoneczna pogoda, wybitny pomysł,

frywolny umysł.

Aż nie mogę się powstrzymać, aby nie wypowiedzieć słów:

”Jakie to miejsce jest piękne.”

Podchodzimy bliżej,

Jakby nieświadomi,

Zwracamy uwagę na tablicę:

“Ku pamięci”

Ludzie, którzy najpierw wyrwani ze snu,

tylko po to, aby zapaść w sen wieczny.

Nie zostawiając po sobie nic…

Bez nazwisk, pozbawieni dobytku,

Czasem bez ciała śladu.

“Nieśliśmy owoce, które użyźniają…”

Ziemia, która tą tragedią przesiąknięta

Niby ofiar koniecznych.

Pojedyncza dusza jak jedna kropla w oceanie.

Kogo uratuje?

Nikogo uratować nie może.

Co zmienia?

Tyle, że groby masowe ofiar stają się zarazem

Cmentarzem bohaterów.

‘’Nie zabijaj.”

I ta kołyska dziecka,

Pusta.

Śpiew ptaków i szum liści,

Powiew grozy,

I promienie słońca przebijającego się przez drzewa.

Jakie piękne to miejsce!

IMIE I NAZWISKO AUTORA: ANNA MALISZEWSKA

NAZWA SZKOŁY: III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MARYNARKI WOJENNEJ RP W GDYNI

KLASA: 3

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA: JUSTYNA HORODECKA - NOWICKA