Најлепше лице моје домовине

Ту где сам се родио,где је моја породица где идем у школу, то је моја домовина. Моја домовина мењала је своје лице кроз векове. У прошлости то је било напаћено лице у ком су се огледали дубоки трагови ратова глади и сиромаштва.

И данас на лицу моје домовине смењују се и радост и туге и страхови. Али свако од нас носи у себи оно најлепше што памти, види и осећа. У моме оку чувам слику. У моме оку чувам слику. У моме оку чувам слику непрегледних равница које се љуљшкају у жутом класју. Кроз ту равница лењо се вуче широки Дунав који увлачи у себе, безброј река и носи их негде далеко. Осећам радост птица које се гнезде испод стреха, беличастих облака који путују ка југу, мирис тек процвалих ружа. Видим осмехе на лицима људи, децу која се играју у зеленим парковима. Видим оно најлепше лице моје домовине на ком се огледају велики трагови, пуни радозналих голубава, срећну децу у мамином загрљају, људе великог срца и доброте.

Ведро и весело лице моје домовине, чини да људи у њој носе у себи мир срећу и сигурност. То и јесу наши снови да растемо у таквој домовини.

Јован Матијевић V4