Сан среће

 Једне јесење звездане ноћи, у којој све мирује и снива, мала вила Влатка, крај потока који чува, сања сан о свету и ликовима из приче, коју јој је причала старија вила Варвара пред спавање.

Некада давно, када се стари патуљак поново покајао због онога што је урадио Китоврасу, решио је да поново дође ка њему и да му да сво злато и све дијаманте које је у животу ископао и у коме је сав његов труд у знак извињења и кајања. Тада је он отишао до једне младе виле, којој је дао један златни драгуљ, који је ископао, како би га одвела ка Китоврасу. Већ следећег јутра, пошли су ка Китоврасу. Снажним замасима крила вила, која се претворила у лабуда, пловила је по тамним ведрим небом. Када су дошли до најдубљег и најтамнијег дела неба, у коме се налазио Китоврас, стари патуљак му је пришао и још једном се извинио дајући сво драго камење које је у животу ископао у нади да ће му Китоврас опростити и подарити вечну лепоту и младост, као што је вилама и да раде у његовом небеском руднику. Китоврас је рекао како није у реду то што је урадио, али да ће му опростити уколико му да прелепу вилу која га је к њему довела. Он му је рекао како не познаје ту вилу већ ју је само замолио да га за један дијамант доведе ка њему. Китоврас је тада мало размислио и рекао старом патуљку да му да сво злато и све драгуље које има не би лиму тада пришла вила. Када је стари патуљак Китоврасу дао све своје драгуље и злато, Китоврас је пришао вили и питао да ли би желела да се венча за њега и да живе у небеском дворцу од дијаманата и драгог камења. Када је она пристала, Китоврас је био пресрећан и решио је да опрости патуљку, јер се довољно искупио, и свим патуљцима је дао лепоту и вечну младост, као и дозволу да раде у небеском руднику.

Тако су сви живели срећно у Влаткином сну, али, када се Влатка пробудила из сна, схватила је да је то био само сан и плод њене маште, али тако снажан и леп, као сунчева светлост, коју Влатка чак и уз Воду заборава није могла заборавити.

- У бајци су коришћени ликови из дела ,,Вода заборава “- приче о богу Водену из ,,Каљавог коња“ Весне Алексић.

Ања Поповић VI 2