Богојављенска ноћ, **Светозар Ћоровић** (1875–1919)

Читаву касабу обавио је густи мрак и само што у малој, сиротињској кућици још трепери слаба свјетлост. На подераном душеку лежи болесна жена. Близу њене главе је мало пенџере, крај њега сједи мршави и блиједи седмогодишњи малиша, па замишљено гледа у небо. (...)

Баш јутрос је разговарао са својим друговима у школи, те један рече да се увијек о поноћи, уочи Богојављења, отворе небеса. И тад, шта год ко зажели, нека заиште, па ће му се испунити.

– Ја ћу искати златна коња!- рече једно.

– Ја царске хаљине! Само је он шутио.

– А ти шта ћеш? – запиташе га.

– Ја… да ми оздрави мајка…

Већ је смислио и реченицу коју ће рећи. Али мора брзо изговорити, пошто се небо зачас затвори.

– Боже да ми оздрави мајка! – тако ће рећи.

– Мајко! – зовну је тихо. Још мало па ћеш оздравити! (...) Уједанпут као да нестаде свих звијезда с неба… па није то да су трепнуле и ишчезле, него као да их је неко заклонио мрачним чаршавом. Мало-помало освијетли малу собицу јаче него што је лојаница освјетљавала, док уједанпут страшно сину. И блисне толика свјетлост да маломе чисто заслијепи очи. „Отворила се небеса”, као да му сину кроз главу. Гласно изговори научене ријечи: – Боже, да ми оздрави мајка!

Како то рече свијетлост нестаде. А тог истог часа он лијепо угледа мајку како се диже с душека и иде њему да га загрли. Она бијаше сада тако лијепа, крепка, здрава, какву је он познавао док је био врло мали. А она га притисте на прса и поче љубити, топло љубити. Ти пољупци бијаху му тако драги, тако слатки!. Чисто не зна шта би радио од превелике среће. Па и он загрли њу и поче јој враћати још топлије и још слађе.

Зора је осванула кад се пробудио.Још је на својим образима осећао топле мамине пољупце. Погледао је прво у небо, а затим је лагано бојажљиво окренуо главу према постељи своје болесне мајке. (...)

Богојављење – хришћански празник који се слави 19. јануара, дан Исусовог крштења. Према веровању тога дана у поноћ небо се отвара а Бог се јавља људима да им испуни само једну жељу.

**Касаба**–градић, варошица; **подеран** –поцепан; **лојаница** – свећа; **искати** –тражити; **шутити**–ћутати; **пенџер**–прозор; **крепка** – јака

1. Напиши шта желе дечакови другови за Богојављенску ноћ, а шта је дечак пожелео.
2. Изостављен је крај приче. Доврши је.

Богојављенска ноћ, **Светозар Ћоровић** (1875–1919)

Читаву касабу обавио је густи мрак и само што у малој, сиротињској кућици још трепери слаба свјетлост. На подераном душеку лежи болесна жена. Близу њене главе је мало пенџере, крај њега сједи мршави и блиједи седмогодишњи малиша, па замишљено гледа у небо. (...)

Баш јутрос је разговарао са својим друговима у школи, те један рече да се увијек о поноћи, уочи Богојављења, отворе небеса. И тад, шта год ко зажели, нека заиште, па ће му се испунити.

– Ја ћу искати златна коња!- рече једно.

– Ја царске хаљине! Само је он шутио.

– А ти шта ћеш? – запиташе га.

– Ја… да ми оздрави мајка…

Већ је смислио и реченицу коју ће рећи. Али мора брзо изговорити, пошто се небо зачас затвори.

– Боже да ми оздрави мајка! – тако ће рећи.

– Мајко! – зовну је тихо. Још мало па ћеш оздравити! (...) Уједанпут као да нестаде свих звијезда с неба… па није то да су трепнуле и ишчезле, него као да их је неко заклонио мрачним чаршавом. Мало-помало освијетли малу собицу јаче него што је лојаница освјетљавала, док уједанпут страшно сину. И блисне толика свјетлост да маломе чисто заслијепи очи. „Отворила се небеса”, као да му сину кроз главу. Гласно изговори научене ријечи: – Боже, да ми оздрави мајка!

Како то рече свијетлост нестаде. А тог истог часа он лијепо угледа мајку како се диже с душека и иде њему да га загрли. Она бијаше сада тако лијепа, крепка, здрава, какву је он познавао док је био врло мали. А она га притисте на прса и поче љубити, топло љубити. Ти пољупци бијаху му тако драги, тако слатки!. Чисто не зна шта би радио од превелике среће. Па и он загрли њу и поче јој враћати још топлије и још слађе.

Зора је осванула кад се пробудио.Још је на својим образима осећао топле мамине пољупце. Погледао је прво у небо, а затим је лагано бојажљиво окренуо главу према постељи своје болесне мајке. (...)

Богојављење – хришћански празник који се слави 19. јануара, дан Исусовог крштења. Према веровању тога дана у поноћ небо се отвара а Бог се јавља људима да им испуни само једну жељу.

**Касаба**–градић, варошица; **подеран** –поцепан; **лојаница** – свећа; **искати** –тражити; **шутити**–ћутати; **пенџер**–прозор; **крепка** – јака

1. Напиши шта желе дечакови другови за Богојављенску ноћ, а шта је дечак пожелео.
2. Изостављен је крај приче. Доврши је.

Богојављенска ноћ, **Светозар Ћоровић** (1875–1919)

Читаву касабу обавио је густи мрак и само што у малој, сиротињској кућици још трепери слаба свјетлост. На подераном душеку лежи болесна жена. Близу њене главе је мало пенџере, крај њега сједи мршави и блиједи седмогодишњи малиша, па замишљено гледа у небо. (...)

Баш јутрос је разговарао са својим друговима у школи, те један рече да се увијек о поноћи, уочи Богојављења, отворе небеса. И тад, шта год ко зажели, нека заиште, па ће му се испунити.

– Ја ћу искати златна коња!- рече једно.

– Ја царске хаљине! Само је он шутио.

– А ти шта ћеш? – запиташе га.

– Ја… да ми оздрави мајка…

Већ је смислио и реченицу коју ће рећи. Али мора брзо изговорити, пошто се небо зачас затвори.

– Боже да ми оздрави мајка! – тако ће рећи.

– Мајко! – зовну је тихо. Још мало па ћеш оздравити! (...) Уједанпут као да нестаде свих звијезда с неба… па није то да су трепнуле и ишчезле, него као да их је неко заклонио мрачним чаршавом. Мало-помало освијетли малу собицу јаче него што је лојаница освјетљавала, док уједанпут страшно сину. И блисне толика свјетлост да маломе чисто заслијепи очи. „Отворила се небеса”, као да му сину кроз главу. Гласно изговори научене ријечи: – Боже, да ми оздрави мајка!

Како то рече свијетлост нестаде. А тог истог часа он лијепо угледа мајку како се диже с душека и иде њему да га загрли. Она бијаше сада тако лијепа, крепка, здрава, какву је он познавао док је био врло мали. А она га притисте на прса и поче љубити, топло љубити. Ти пољупци бијаху му тако драги, тако слатки!. Чисто не зна шта би радио од превелике среће. Па и он загрли њу и поче јој враћати још топлије и још слађе.

Зора је осванула кад се пробудио.Још је на својим образима осећао топле мамине пољупце. Погледао је прво у небо, а затим је лагано бојажљиво окренуо главу према постељи своје болесне мајке. (...)

**Богојављење** – хришћански празник који се слави 19. јануара, дан Исусовог крштења. Према веровању тога дана у поноћ небо се отвара а Бог се јавља људима да им испуни само једну жељу.

**Касаба**–градић, варошица; **подеран** –поцепан; **лојаница** – свећа; **искати** –тражити; **шутити**–ћутати; **пенџер**–прозор; **крепка** – јака

1. Напиши шта желе дечакови другови за Богојављенску ноћ, а шта је дечак пожелео.
2. Изостављен је крај приче. Доврши је.

Bogojavljenska noć, **Svetozar Ćorović** (1875–1919)

Čitavu kasabu obavio je gusti mrak i samo što u maloj, sirotinjskoj kućici još treperi slaba svjetlost. Na poderanom dušeku leži bolesna žena. Blizu njene glave je malo pendžere, kraj njega sjedi mršavi i blijedi sedmogodišnji mališa, pa zamišljeno gleda u nebo. (...)

Baš jutros je razgovarao sa svojim drugovima u školi, te jedan reče da se uvijek o ponoći, uoči Bogojavljenja, otvore nebesa. I tad, šta god ko zaželi, neka zaište, pa će mu se ispuniti.

– Ja ću iskati zlatna konja!- reče jedno.

– Ja carske haljine! Samo je on šutio.

– A ti šta ćeš? – zapitaše ga.

– Ja… da mi ozdravi majka…

Već je smislio i rečenicu koju će reći. Ali mora brzo izgovoriti, pošto se nebo začas zatvori.

– Bože da mi ozdravi majka! – tako će reći.

– Majko! – zovnu je tiho. Još malo pa ćeš ozdraviti! (...) Ujedanput kao da nestade svih zvijezda s neba… pa nije to da su trepnule i iščezle, nego kao da ih je neko zaklonio mračnim čaršavom. Malo-pomalo osvijetli malu sobicu jače nego što je lojanica osvjetljavala, dok ujedanput strašno sinu. I blisne tolika svjetlost da malome čisto zaslijepi oči. „Otvorila se nebesa”, kao da mu sinu kroz glavu. Glasno izgovori naučene riječi: – Bože, da mi ozdravi majka!

Kako to reče svijetlost nestade. A tog istog časa on lijepo ugleda majku kako se diže s dušeka i ide njemu da ga zagrli. Ona bijaše sada tako lijepa, krepka, zdrava, kakvu je on poznavao dok je bio vrlo mali. A ona ga pritiste na prsa i poče ljubiti, toplo ljubiti. Ti poljupci bijahu mu tako dragi, tako slatki!. Čisto ne zna šta bi radio od prevelike sreće. Pa i on zagrli nju i poče joj vraćati još toplije i još slađe.

Zora je osvanula kad se probudio.Još je na svojim obrazima osećao tople mamine poljupce. Pogledao je prvo u nebo, a zatim je lagano bojažljivo okrenuo glavu prema postelji svoje bolesne majke. (...)

**Bogojavljenje** – hrišćanski praznik koji se slavi 19. januara, dan Isusovog krštenja. Prema verovanju toga dana u ponoć nebo se otvara a Bog se javlja ljudima da im ispuni samo jednu želju.

**Kasaba**–gradić, varošica; **poderan** –pocepan; **lojanica** – sveća; **iskati** –tražiti; **šutiti**–ćutati; **pendžer**–prozor; **krepka** – jaka

1. Napiši šta žele dečakovi drugovi za Bogojavljensku noć, a šta je dečak poželeo.
2. Izostavljen je kraj priče. Dovrši je.