Nečakané prekvapenie

Bolo to presne jedenásteho septembra a to je deň mojich

narodenín. Keď som zišla dolu do kuchyne, bola som prekvapená,

pretože rodičov nikde, len na stoly odkaz, na ktorom bolo napísané : *Milá Zuzka ,šli sme nakúpiť*. Tak som si spravila chlieb

a šla som von.

No ani jedna kamarátka nebola doma. V hlave mi preblesklo,

hádam nezabudli na moje narodeniny. Vtom mi prišla SMS-ka od mamy . „Kde si ?“ pýta sa ma v nej. „Príď ihneď domov!“

Keď som prišla, mama mi dala užasnú prednášku o tom ako sa o mňa bála a že nabudúce mám nechať odkaz alebo zavolať .

„Dobre“ odpovedala som a šla som do izby. Vtom som si všimla, že z mojej nástenky zmizli všetky fotky. Vykríkla som : „Ukradli mi fotky !“. „Čo ?“ pýta sa mama. „Všetky fotky sú preč, “ hovorím, „ráno tu ešte boli a teraz fŕŕ, akoby zmizli!“ „Neboj sa, nafotíš nové,“ hovorí mama.

 Vtom mi prišla SMS-ka. *Ak chceš svoje fotky, príď si po ne, sú pred kultúrnym domom* . S mamou a ocom sme hneď vyrazili. Boli naozaj tam . A pri nich správa : *Ak chceš zbytok, príď na preliezky*.

Keď sme prišli tam prišli, bola tam hádanka: *Sídli v ňom hlava dediny a znak je na ňom nakreslený*. Rozmýšľali sme a vtom nám napadlo - Obecný úrad.

Keď sme prišli, bol tam posledný odkaz: *Posledná fotka je v parku, ale daj si pozor,máme nachystané pasce.* Podpis KNCŽ. Zaujímal ma ten podpis, ale vyrazili sme do parku. Hneď pri vstupe sme začuli bum-bác a  niekto nám zaviazal oči. Ocitli sme sa v miestnosti s barom v parku. Vo dverách boli kľúče, a tak sme ušli von. Všetci moji kamaráti tam stáli a vykríkli: „Prekvapenie, všetko najlepšie, Zuzka!“ Skoro som praskla od radosti, že na moje narodeniny nikto nezabudol.

 Boli to moje najlepšie narodeniny. A nafotili sme oveľa viac fotiek ako za celý rok. A čo znamená skratka KNCŽ? Kamaráti na celý život.

 F. J. /6.A