Два колача

Два дечака се играју... Мама долази...Кад је угледа, дотрче до ње...

СИН 1: Мама, шта си нам донела ?

СИН 2: Мама, дај да видимо...

МАМА: Полако децо. Оборићете ме. Ево, донела сам вам колаче.

СИН 1: Их, само два...

МАМА: Теби један и бати један... Изволи...Изволи

СИНОВИ: /гледају колаче и вичу углас/ Нећу! Његов је већи !

МАМА: Добро, добро… Ако је већи, ви се мењајте.

Мењају се... Један почиње да једе, а други и даље гледа...

СИН 1: Мамаа... Нећу! Његов је већи ! Дала си му већи... Мамаааа...

МАМА: Ма, шта ти је. Како може да буде већи...?

СИН 2: Јесте ! Сигуран сам, знам да је већи!

МАМА: По чему знаш да је већи ?

СИН 2: По томе што се он н е б у н и и и не тражи да се заменимо...

МАМА: Да, да... Тако је то . У туђој руци увек је комад већи...

Разговори у трави \*- збирка

(Луткарске игре)

Јадранка Чунчић-Бандов