**Dobrodružstvá** ružového **medvedíka**

Denis Lenc

František Velek

Jára Šeda

Katarína Gulánová

Lilly Urbanová

Natálie Bulíčková

Nela Skopcová

Tomáš Onofrej

Ahoj, volám sa Pepa. Som malý ružový medvedík s veľkými očami. Môj najlepší kamarát je malá žltá kačička Jonáš. S Jonášom chodím na výpravy po celom byte. Keďže majitelia bytu nie sú doma, rozhodli sme sa, že sa vydáme na cestu do najnebezpečnějšej miestnosti v celom byte. Je to kúpeľňa. Zajtra sa vydáme na cestu. Veľmi sme sa nevyspali, protože sme sa nemohli dočkať našej výpravy.

Jakmile jsme se jednoho krásného rána probudili, vydali jsme se na nebezpečnou cestu. Koupelna!!! V koupelně je tolik zajímavých věcí. I voňavých. Nejvíce nás zaujala bílá krabice, tzv. pračka. Vlezli jsme hned dovnitř, Lepilo se na nás nějaké oblečení, pohltila nás tma a nečekaně se za námi zabouchla dvířka. ,,Co se to děje?“ vykřikl Jonáš a podíval se na vystrašeného medvídka.

V tom jsme se začali hrozně rychle točit. Jako na kolotoči. Pronásledovala nás různobarevná šmouha. Tíseň nás zcela pohltila. Bombardovalo nás navíc pestrobarevné prádlo, do kterého jsme se zamotávali jako bizon do lasa. Pračka se zastavila po chvíli. Oddechovala a tvářila se spokojeně. Dokončila svůj program.

Jonáš s medvídkem vzali dvířka pračky útokem a ocitli se venku. Pohled do zrcadla jim sděloval zajímavé informace: „Vy teda vypadáte. Celí zelení jako letní listy kopřivy“. Byli hrůzou vyděšeni.

Rozplynula se pára v koupelně a jejich pohled zamířil k zvláštnímu přístroji na stěně. Fén.

Aj keď nevieme ako funguje, chystáme sa to zistiť. Vyliezli sme na umývadlo a snažili sa zapnúť fén. Zrazu Jonáš našiel malé tlačítko z boku fénu. Spoločnou silou sme ho stlačili a fén zrazu začal fúkať príliš silno. Snažili sme sa zachytiť o mydlo, aby sme nespadli do umývadla no bolo príliš šmykľavé. Po chvíli sa nám mydlo vyšmyklo z rúk a narazilo do malého tlačítka na féne. Fén sa vypol a my sme spadli do umývadla. Jonáš dostal skvelý nápad ako sa zabaviť. Vzal mydlo a z kraja umývadlá sa na ňom spustil dolu ako na sánkach. Bola to veľká zábava až pokiaľ nám mydlo nespadlo na zem. ,,Ups'' povedal Jonáš a pozeral ne zem celkom smutne. Chceli sme ísť preň no nevedeli sme zliezť dolu. Našiel som cestu cez sprchu. Vyskočil som na ňu a zliezol som po dlhej striebornej hadici. Keď skočil Jonáš sprcha sa zapla. Hadica začala lietať po celej kúpeľni. Musel som ju zneškodniť. Vyliezol som na sprchu a vypol som ju. Hadica sa zastavila a udrela Jonáša do hlavy. Chvíľu ho to bolelo no nebolo to nič hrozné. Rozhodli sme sa že na dnes už máme dobrodružstva dosť. Z kúpeľne sme odchádzali čistí a voňaví. Vydali sme sa na cestu domov no začalo zapadať slnko a čím bola väčšia tma tým viac sme sa báli. No nakoniec sme si povedali že prespíme v rodičovskej spálni. Táto spálňa patrí majiteľom bytu maminke Jarmilke a tatinkovi Denisovi. Ja patrím Matejovi, ich synovi. Zaspali sme na obrovskej posteli.

Ráno jsme se probudili. ,,Já toho mám tedy plné zuby, všechno mě bolí ''. ,, A co tebe, taky tě všechno bolí?'' zeptal se tiše Pepa Jonáše. Jonáš neodpověděl a za chvíli se ozvala rána. Spadl z postele, která byla tmavě modrá jako noční nebe s hvězdičkami. Při spánku poskytovala jemné spaní s vůní levandule, která se linula z čerstvě povlečených peřin. Bílé prostěradlo oslňovalo jako čerstvě napadaný sníh. Já jsem se náhle lekl, vzápětí jsem se opatrně podíval, zdali mu něco není, ale byl nad moje očekávání v pořádku.

Vstali, udělali si dobrou snídani s kukuřičnými vločkami, ale nevěděli, co odpoledne podniknou. Byla radost se na ně koukat, jak jím zdravá snídaně chutnala.

Chvilku se zamysleli a Pepa poté navrhl: „Co kdybychom navštívili Trenčianský hrad.“ Jonáš překotně a šťastně souhlasil. Očka mu zářila radostí a štěstím jako dvě blikající světélka. Zamysleli se, jak tam pojedou. Shodli se na tom, že vhodný bude osobní vlak. Minule při procházce k lesu zahlédli několik vlaků a osobní se jim zdál jako nejlepší. Měl totiž barvu červenou, jako ta nejhezčí mrkvička.

Při snídani jsme zaslechli, že naše sousedka jede na nádraží Zlatého Jonáše. Rychle jsme se připravili a nenápadně se k ní přidali a nastoupili do stojícího taxíku. Byl celý černý jako hromada uhlí. Po cestě to hodně drncalo, takže jsme byli trochu potlučení. Nikdo si nás nevšiml… až na jejího zvědavého malého psa, který začal potichu čenichat a jeho čumáček se chvěl jako listy ve větru. Hrozivě třepal ušima. „Honem se schovejme, třeba do kabelky“ šeptal Jonáš. Tam bylo věcí!

Taxík zastavil, usoudili jsme, že jsme na místě a vykoukli z kabelky. Ano, nádraží – hezké, kouzelné i tajemné. Lidé se mačkali v dlouhé frontě k okénku, kde si kupovali nějaký papírek. Také jsme se postavili do fronty, jenže si nás nikdo nevšiml a začali nás předbíhat. Bylo to jako ve zlém snu, jako bychom byli v labyrintu, který se každou vteřinu nečekaně pohne a zamává tajemnými kruhy s černými zatáčkami a hvězdičkovou dráhou.

Keďže si nás nikto nevšímal, rozhodli sme sa, že nebudeme čakať v rade, ale nastúpime rovno na vlak. Keď sme nastupovali, musel som Jonášovi pomôcť, aby nespadol. Museli sme sa ponáhľať, pretože dvere sa zatvárali. Jonáš skríkol: ,,Pozor!” Hneď nato nás zrazil vozík s občerstvením. Aby toho nebolo málo, spadol na nás XXL balík čipsov. Snažili sme sa zdvihnúť ho, no veľmi sa nám nedarilo. Nakoniec čipsy zdvihlo malé 8-ročné dievčatko. Nanešťastie si všimlo aj mňa s Jonášom. Čipsy podala pánovi s občerstvením, no hneď potom zdvihla aj nás a hodila nás do jej malej ružovej kabelky. O chvíľu dievčatko aj s rodičmi na ďalšej zastávke vystúpili z vlaku a zamierili na mestský trh. Počas cesty sme vykúkali z malej detskej kabelky a pozorovali nádherné ovocie po celom trhu. Keď sa nikto nedíval, vyskočili sme z kabelky a povedal som Jonášovi: ,,Aha, videl som hrad.” Jonáš sa potešil, no o chvíľu ho radosť prešla, pretože bol veľmi hladný a ja tiež. Našťastie sme boli na trhu, kde sa predávalo samé ovocie. Rozhodli sme sa teda, že si každý z nás vezme jednu bobuľku hrozna. Keď sme dojedli, rozhodli sme sa, že vyjdeme na hrad. Vyliezli sme na strechu malého domčeka na konci ulice, odkiaľ sme mali dobrý výhľad. Keď sme prišli na hrad, poobzerali sme si všetky pamiatky, ktoré tam boli. Neskôr prišli sokoliari, ktorí urobili úžasné vystúpenie. Keď sa začalo stmievať, rozhodli sme sa že prespíme na hrade. Zaspali sme na stoličkách, ktoré boli vo vnútri hradu. Keď sme ráno vstali, vybrali sme sa rovno domov. Museli sme sa ponáhľať, pretože dnes večer prídu majitelia bytu domov.