**Ο πολύ λαίμαργος αετός που καταβρόχθισε όλο τον ωκεανό**

**Καταβρόχθισε όλο τον ουρανό,**

**όλα τα σύννεφα,**

**όλα τα χελιδόνια,**

**όλα τα περιστέρια,**

**όλες τις πέρδικες,**

**όλα τα αηδόνια και**

**όλους τους γύπες!**

**Έφαγε ακόμη και τα αεροπλάνα,**

**τα οποία πήγαιναν σαν αστραπή,**

**τα ελικόπτερα,**

**ακόμη και τις βροχές που έτρεχαν καθημερινά.**

**Δεν άφησε ούτε πουλάκι!**

**Δεν άφησε ούτε συννεφάκι!**

**Και έμεινε μόνος εκεί ψηλά**

**και είχε μεγάλη μοναξιά!**

**<<Τα ‘χαψα όλα εκεί ψηλά-είπε-**

**τώρα θα πρέπει να χωνέψω,**

**τα σύννεφα, τα πουλιά**

**και άλλα πολλά>>**

**Είδε να έρχονται από ψηλά**

**κάτι αεροπλάνα με μακριά φτερά.**

**<<Αχ- σκέφτηκε - τι συμφορά!**

**Έρχονται να με σκοτώσουν,**

**να με κάνουν ένα πουλάκι**

**ή ένα συννεφάκι!**

**Τι τις ήθελα τις τρέλες;**

**Τι τρομάρα! Τι τρεμούλα!**

**Αχ γλυκιά μου αδερφούλα!>>**

**Τι να κάνει , τι;**

**Δεν άφησε ούτε σύννεφο**

**για να κρυφτεί!**

**<<Αχ –φώναξε- τι κακό**

**που με ΄χει βρει!**

**Έφαγα τον ουρανό που πέταγα**

**Και τα σύννεφα που με ΄κρυβαν!**

**Δεν άφησα ούτε συννεφάκι,**

**ούτε χελιδόνια,**

**ούτε περιστέρια,**

**ούτε πέρδικες,**

**ούτε αηδόνια,**

**ούτε γύπες**

**και το κυριότερο**

**ούτε κι έναν αετό.**

**Ήτανε μεγάλη συμφορά**

**να φάω και τα τρία**

**τα τελευταία τα πουλιά.**

**Δεν υπάρχει άλλη λύση**

**προτού με κάνουν κομματάκια**

**πρέπει αυτό τίποτα**

**να ξαναγεμίσει>>,**

**είπε ο αετός,**

**και άνοιξε**

**το ράμφος του**

**και βγήκαν τα σύννεφα**

**και οι φίλοι του τα πουλιά,**

**τα χελιδόνια,**

**τα περιστέρια,**

**οι πέρδικες**

**τα αηδόνια,**

**οι γύπες και**

**φυσικά η οικογένειά του**

**όλοι οι αετοί!**

**Άνοιξε ο αετός**

**Τα φτερά του**

**και χαιρέτισε μεμιάς**

**όλα τα πουλιά.**

**Κι από τότε του κόπηκε**

**η λαιμαργία**

**και τρώει τις πέρδικες**

**μία μία!**

***Μαρία Παναγιώτου***

***Στ’ τάξη***