Монофон

 Зачаровував загадковий зоряний звід:з'явилися зорі-зернинки,

запалали,заіскрились,засяяли.Зорепадило.Звичні, знайомі зірки звірокола зникали, змінювалися,знову з’являлися,замріяно зиркали,золотіли,Згодом здіймалися,згасаючи.

 Занепокоєний запорожець зупинився,замилувався золотозоряним зводом.

Захоплення звично змушували задумуватися. Зімкнувши зіниці, Зоремир заспокоївся, замріявся, захопився. Згадувалися змаги запоріжців з загарбниками,здобуті звання,зустрічі з земляками. Зажурено зауважив:заповітне,з зусиллям здобуте-знецінено,забувається значення Запоріжжя. Зненацька здійнялась зграя зябликів.Здригнувся: зайвина збадьорила Зоремира. Захотілося злетіти зі зграєю,знайти земляків, загублене, забуте. Задума змішалась з запахом землі,зі злетом зір,зникла.

 Зітхнулося...

 Виконала студентка 1 курсу факультету МЕІМ

 Абросімова Алла