Incepind ziua cu dorul de a vedea natura asa cum este.Am facunt valiza si am plecat spre cel mai placut loc mie,spre satul bunicilor mei.

Pentru a simti cu adevarat frumusetea acestui sat neatins de progresul omului.Am plecat la padurea de linga sat.Unde prin

nenumerosii copaci se observa frumusetea cea mai infioratoare a naturii .Unde se vad razele pline de culoarea specifica a soarelui ,

care deja au(razele) strabatut prin frunze , de parca au calcat pe iarba lasind o urma .

 Plimbindu-ma prin padure am observat cit de frumos e anotimpul vara care ne cheama pe toti in sinul naturii .

 Copacii verzi inviorati de vintul blind ,care ma acuprindea cu bratele sale imaginare , pline de caldura .

Simtind natura care ma inconjoara am ramas socat , socat de puterea ei de a uimi. M-am asezat pe iarba si am facut un mic

popas .

 Ciripitul pasarilor ma impresionat pina la oase .Trezindu-mi dorinta de a vedea apusul .Am plecat spre un

Riu mic care disparte doua sat.Gindindu-ma ca aici va fi o priveliste deosibita . Nitel de timp petrecut linga riu si a aparut

mult asteptatul apus . Apusul .... E frumusetea vizuala , in jocul rosiatic a culorilor , este depasita doar de senzatia ca se termina o zi dar

se va incepe alta cu urmatorul rasarit .