„Neће увек да буде први“

Дечак и девојчица се играју... Мама држи чинију – мути фил за колаче.

МАМА: Децооооо ! Дођитееее!

СИН: Ево ме мама...

КЋИ: Молим мама...

МАМА: Ко ће да полиже овај фил из чиније?

СИН: Ја ћу мама… Ја сам први рекао!

КЋИ: / увређено / Увек си ти први!

СИН: Ууу… ! Па викни ти прва. Ко је први – тај је победник!

МАМА: Добро, добро… Не свађајте се. Ево пола јабуке, што је остало…

СИН: Ја ћу мама… Ја сам први рекао!

КЋИ: Опет ОН ! НЕЋУ ! / дури се/ Зашто увек он?

СИН: Одмах кукаш… Нисам ти ја крив што с п о р о вичеш!

МАМА: Добро децо… А ко ће да иде да баци ђубре?

Тишина

Шта је сад? Шта је (име сина) ? Шта је (име кћерке) ?

СИН: Нећу да она ( или име) каже да увек ја први вичем.

Ето, пуштам је нека и она једном буде ПРВА !