Neobično biće

Zimskog dana uoči Božića šetala sam parkom. Bilo je sve prekriveno snijegom, drveća nisu imala lišća, životinje su spavale zimski san, djeca su se grudala i pravila snjegoviće. Ljudi su čistili ceste i nosili drva da im ne bude hladno. Otišla sam u šumu i ugledala neobično biće. Počelo mi se približavati. Odjednom je dotrčalo k meni. Bilo je visoko, tijelo mu je bilo mršavo, bijelo i raščupano. Nosilo je šal, rukavice, kapu, slušalice, debelu jaknu i hlače. Odjeća mu je bila zelene i plave boje. Nosio je visoke čizme. Kretao se tiho i nečujno. Uzbuđeno me pozdravilo i počeli smo razgovarati o svojim tajnama. Živio je na kraju šume ispod iskrivljenih drveća. Zvao se Srećko. Bila sam ponosna i sretna. Odjednom sam se probudila i shvatila da je to bio samo san i nisam ga nikada zaboravila. Bila sam sretna i poželjela svakome Sretan Božić. Nastavila sam se družiti s prijateljima i svake zime na Badnjak spavala i maštala. Prijateljima sam pričala što sam sve doživjela i oni su bili začuđeni. Svaki dan sam maštala o svom snu i neobičnom biću Srećku.

Victoria Vrdoljak

4. razred

Neobično biće

Jednog ljetnog dana šetala sam parkom. Bio je zelen i bujan, Odjednom sam se uplašila vidjevši neobično biće. Biće je bilo malo kao najmanji prst na ruci. Bio je mršav. Odjeća mu je bila zelena kao trava da se sakrije od ljudi. Obuću nije imao. Govorio je visokim tonom. Pokreti su mu bili brzi. Imao je krila i bio je plave boje. Zvao se Krilius. Osjećala sam se prestrašeno i iznenađeno. U jednom trenutku sam se probudila. Od te noći u svakom mojem snu se družimo i putujemo oko svijeta. Bila smo u Francuskoj, Italija, Švedskoj… Planiramo otići na njegov planet. Vrlo smo sretni jer smo prijatelji.

Karla Varga

4. razred

Neobično biće

Šetala sam livadom. Ptice su pjevale svoje predivne pjesme, Bilo je to u proljeće prije sumraka. Prema meni se netko približavao. Malo sam se uplašila. Došao je do mene i primio me za rame. Bilo me strah. Biće je po visini bilo visoko, tijelo vitko, a lice crveno od hladnoće. Kosa mu je bila kovrčava. Nosio je rokerske hlače. Na hlačama je imao privjeske i ključeve. Hlače su mu bile poderane,a majica lijepa kao on.Izgledao je kao roker.Nosio je rokerske tenisice ,ali potrgane. Počeo je govoriti o sebi. Svi se prema njemu pristojno ponašaju. Svi ga vole, zato i on njih voli i u svakoj situaciji ih spašava od nevolja. Prema meni je išao sretnim koracima. Zajedno smo otišli kod njega u kuću. Popili smo čaj. Predstavio se kao Ritko Krkić. Malo mi je ime bilo čudno. Sretna sam što sam ga upoznala. Da se nisam s njim upoznala ne bih bila tako jako sretna kao sad. U jednom trenutku sam se probudila. Čudno mi je bilo što nema tog bića. Mama se probudila jer me čula da vrištim. Smijala sam se sama sebi jer su mi se snovi svidjeli. Poželjela sam da uvijek sanjam takve snove ,a ne ružne.

Laura Meštrović

4. razred

Neobično biće

Jednog zimskog dana odlučila sam šetati uz rijeku. Bio je dan. Odjednom sam se susrela s neobičnim bićem. Bio je visok, a tijelo mršavo. Odjeća je bila potrgana. Iz cipele su mu virili prsti. Govorio je vrlo tiho. Bilo je tužan jer je izgubio svoju obitelj. Predstavio mi se imenom Livije. Pozvao me k sebi u šumu. Ja sam pristala i otišla k njemu. Ručali smo. Pričao mi je sve o svojoj obitelji. Priča je bila vrlo tužna. Pomogla sam mu da nađe svoju obitelj. Pronašao ju je. Bio je sretan. Igrali smo se, grudali i gradili snjegoviće. Njegovi roditelji su bili sretni. Predstavila sam se imenom Kasandra. Morala sam otići svojem putem.Probudila sam se.Ovo je bio moj najveći i najbolji san u životu.

Kasandra Oršoš

4. razred