**Crni jahači**

Tog dana bilo je kišovito. I vrlo hladno. Ostao sam sam u kući. Šćućurio sam se uz

vatru, pod dekom. Čitao sam Gospodara prstenova J. R. R. Tolkiena. Zadubio

sam se u čitanje. Čitao sam, čitao...A onda sam se našao u Rivendellu, vilin-gradu u

Međuzemlju. Taman je družina krenula na put. Bio sam se između Legolasa i Sama, mojih

najdražih likova.

-Hej, ja sam Luka! - viknuo sam družini. Nisu se obazirali.

- Moramo se požuriti prije noći – reče čarobnjak Gandalf.

- Naravno, prije nego dođu Crni jahači – kažem ja.

- Naravno, prije nego dođu Crni jahači – ponovi za mnom hobit Frodo.

- To sam ja rekao!!! – viknem. Opet se nitko nije obazirao na mene.

Odjednom se pojave orci, zla bića koja je stvorio Melkor mučeći vilenjake, ubijaju i uništavaju

sve oko sebe. Odapeli su nekoliko strijela iz svojih lukova. Jedna je išla prema meni.

- Neee! – kriknem.

Strijela prođe kroz mene. Zar to nitko nije vidio?

Legolas je neprijatelje precizno gađao strijelama, a ostali su napadali bodežima i

mačevima. Mrlje crne krvi širile su se sve brže i Orci dadu petama vjetra.

Odahnuli smo. Zapalili smo vatru i posjedali uokolo. Zijevnem. Bio sam umoran.

- Da sam bar kod kuće - kažem sjetno.

- Luka!- poviče poznati glas.

Trgnem se. Sjedim uz vatru, umotan u deku. Na koljenima mi naslonjen Gospodar prstenova.

- O, dobro si!- zadovoljna je moja mama. – Već sam mislila pozvati čarobnjaka da te

teleportira do naših rođaka. Znaš da smo pozvani na rođendan i već kasnimo.

Protegnuo sam se sretan što nisu vidjeli kako strijela prolazi kroz moje srce. Družit ću se

s Gospodarom nakon rođendana. Idemo!

Luka Slipac, 5. r.