PRIPOVEDKA O SONCU IN NASTI

NEKOČ JE BILA TAKO LEPA DEKLICA, KAKRŠNE NI BILO NA CELEM SVETU, IMENOVALA SE JE NASTA. SÁMO SONCE, KO JO JE VIDELO, SE JE TAKO V NJO ZALJUBILO, DA JE POLDRUGI DAN OBSTALO NA MESTU, OD KODER JO JE GLEDALO.

KO JE SONCA PRIŠLO DOMOV, GA JE MATI VPRAŠALA: »DRAGO MOJE DETE, KJE SI BILO TAKO DOLGO?« SONCE JI JE POVEDALO, KAKO JE VIDELO LEPO DEKLICO IN DA SE JE VANJO ZAGLEDALO. MATI GA JE OKREGALA, KAKO SE MORE ZAGLEDATI V ZEMELJSKO DEKLE, SAJ JE TO VELIK GREH. SONCE PA JI JE SPET REKLO, DA BREZ TE DEKLICE NE MORE ŽIVETI. KO JE MATI VIDELA, KAJ SONCE NAMERAVA, MU JE REKLA: »VEŠ KAJ, DRAGO MOJE DETE, KAKO BOŠ NAJLAŽJE DOBILO TO DEKLICO. SPUSTI V NJENO VAS ZLATO GUGALNICO. KO BO SEDLA VANJO IN SE PRIČELA ZIBATI, SAMO POVLECI GUGALNICO NAVZGOR.«

SONCE JE NAREDILO, KOT MU JE REKLA MATI, IN SPUSTILO V DEKLIČINO VAS ZLATO GUGALNICO. KO SO JO LJUDJE V VASI OPAZILI, SO SE POSKUŠALI ZIBATI V NJEJ. DEKLICA PA JE PRIŠLA PRAV TISTI ČAS PROTI VEČERU S SVOJIMI TOVARIŠICAMI IN PRIČELE SO SE GUGATI. KO JE DEKLICA SEDLA, JE SONCE POVLEKLO GUGALKO IN TAKO JE IMELO DEKLICO.

DEKLICA JE TO OPAZILA IN SE RAZJEZILA NA SONCE, KER JO JE TAKO UKANILO. ZATO SE JE NAREDILA, DA JE NEMA IN DA NIKAKOR NE ZNA GOVORITI. SLEDNJIČ PA JE DELALA, KARKOLI SO JI UKAZALI. VČASIH SE JI JE SONCE ZASMILILO, TODA NIKAKOR NI HOTELA SPREGOVORITI. ZATO SE JE SONCE NANJO RAZJEZILO IN JE REKLO MATERI, NAJ JO POŠLJE K TETI MORI, DA JO BO UBILA. MATI JE UBOGALA IN JE REKLA ZEMELJSKI DEKLICI: »POJDI, DRAGO DETE, POJDI K TETI MORI IN PRINESI MI OD NJE SITO, KI GA POTREBUJEM.«

DEKLICA JE ODŠLA IN ZAPROSILA TETO, NAJ JI DA SITO. TETA JE ODŠLA V NEKO KAMRO, DA BI SI NABRUSILA ZOBE IN JO POKONČALA, DEKLICA PA TEGA NI VEDELA IN JE ČAKALA. NO, PRIŠLA JE MAJHNA MIŠKA IN JI POVEDALA, DA NAJ TAKOJ BEŽI, KAJTI TETA MORA SI JE ŠLA ZOBE BRUSIT. PREJ PA NAJ VZAME NJEN GLAVNIK IN OGRINJALO. KO BO BEŽALA IN TETA MORA ZA NJO, NAJ NAJPREJ VRŽE PRED NJO GLAVNIK IN ZRASEL BO GOZD. KO BO PRIBEŽALA SKOZI GOZD, NAJ VRŽE PRED NJO OGRINJALO IN PRED MORO SE BO NAREDILA VODA.

DEKLICA SE JI MIŠKI LEPO ZAHVALILA IN ZBEŽALA. KO SE JE OBRNILA, JE VIDELA, DA TETA MORA BEŽI ZA NJO, ZATO JE VRGLA PRED NJO NJEN GLAVNIK IN ZRASEL JE GOZD. TODA TETA BI JO SKORAJ ULOVILA. DEKLICA JE VRGLA PRED NJO NJENO OGRINJALO IN ČAROVNICA TETA NI MOGLA ZA NJO.

KO JE DEKLICA PRITEKLA DOMOV K SONCU, JE ZAGLEDALA V SONČEVEM DVORU ŽE DRUGO DEKLICO, KI JE PREPEVALA. REKLA JI JE: »OH TI, DEKLICA, SI PA PREZGODAJ PRIČELA PREPEVATI.« KO JE SONCE ZASLIŠALO, DA JE DEKLICA SPREGOVORILA, SE JE RAZVESELILO IN SE JI JE PRIČELO LASKATI. ONA PA JE POBEGNILA IN SE SKRILA V KOT. TEDAJ SE JE SONCE RAZJEZILO, ZAKLELO JO JE IN REKLO: »OD SEDAJ NAPREJ NISI VEČ NASTA, TEMVEČ LASTA.«

IN DEKLICA JE POSTALA LASTOVICA.

V DOLNJEŠTAJERSKEM NAREČJU ZAPISAL MATIJA VALJAVEC, PRIREDILA KRISTINA BRENKOVA