Ο φασιανός συνέχισε να βολτάρει κατά μήκος της δενδροστοιχίας που χώριζε το δρόμο από το αλσύλλιο, με το λαιμό υψωμένο, κουνώντας το κεφάλι του πίσω μπρος.

Ο Σάιμον ανάσανε βαθιά και ξεροκατάπιε.

Το χαρούμενο περπάτημα του φασιανού ξαφνικά επιβραδύνθηκε. Ανέκοψε το καμαρωτό του βάδισμα και τίναξε το κεφάλι του με δυσπιστία προς τα εμπρός.

Ο Σάιμον ξαναανάσανε βαθιά και ξεροκατάπιε.

*Δουλεύοντας στο παραπάνω κείμενο, καταλήξτε στην παρακάτω μορφή.*

