# Kapr

# František Levý 7.B

Kapr má šupiny,  
plave si u hladiny.  
Ve studené vodě  
teplo mu nebude.  
  
I když voda zmrzne,  
kapr neumrzne.  
Na ledu je zábava,  
když je dobrá nálada.

# Kapr na pánvi

# Viktor Ptáček 7.B

Z pánvičky nám kapr skáče,  
dáváme ho do pekáče.  
Teď je kapr zaklopen  
a už nevyskočí ven.

# Záhadná třída

# Barbora Slavíčková 7.B

Ahoj, jmenuji se Petr. Kdysi dávno jsem chodil do školy ZŠ Jabloň. Ano, přesně tak. Zní to úplně normálně, ale normální škola to tedy vážně nebyla. Když jsem do školy poprvé vkročil, hned jsem se skamarádil s klukem jménem Martin. Náš třídní učitel se jmenoval Novák.

Několik dní se nedělo nic zvláštního. Asi po dvou týdnech jsme si s Martinem všimli třídy, která měla na dveřích velký nápis Nevstupovat. Samozřejmě byla zamčená. A nás dva nenapadlo nic lepšího než se v noci vloupat do školy a vypáčit dveře záhadné třídy. Bohužel to vůbec nešlo. Tak jsme šli domů.

Druhý den jsme uslyšeli výkřik, a tak jsme běželi za hlasem. Nepřekvapilo nás, že výkřik vycházel ze zamčené třídy. Pan učitel Novák běžel do kabinetu. Vrátil se s klíči, kterými odemkl učebnu. Místnost byla kupodivu prázdná až na krvavý nápis na zdi – Nevstupovat. Řekl jsem Martinovi: ‚, Měli bychom ho vyfotit.‘‘ Než jsem to stačil doříct, nápis zmizel.

Škola se po této události uzavřela. To nás dva však nezastavilo. Každý den jsme se tam vraceli. Třída vypadala úplně normálně. Až jednoho večera během naší návštěvy školy jsme opět uslyšeli ten výkřik. Tentokrát byl na zdi nápis Držte se dál! Na chvíli jsem od něj odvrátil zrak a náhle uslyšel Martinův výkřik: ‚, Už zase zmizel.“

Abychom této záhadě přišli na kloub, začali jsme studovat historii města. Zjistili jsme, že na místě naší školy stával v minulosti hřbitov. V místě záhadné třídy byl tenkrát nalezen prázdný hrob zmizelé dívky. Předpokládáme tedy, že nápisy psal její neklidný duch. Bohužel naši teorii nemůžeme dokázat, a tak nám to pořád vrtá hlavou.

# Neprožité Vánoce

# Marie Rundová 7.B

Je krásný lednový den a většina lidí sklízí vánoční výzdobu. I ve škole ji uklízejí, proto mají děti batohy plné třpytivých řetězů. Hlavně malá Zuzanka, ta je v nich celá obalená. Najednou ji něco napadne. „Mohla bych trochu zanést i dědovi.“ A měla dobrý nápad, protože ten radost opravdu potřeboval. Seděl ve svém křesle a díval se do stropu. Z očí mu stékaly slzy a kapaly až na podlahu. Před těmito Vánoci si totiž umínil, že je chce prožít sám a v klidu. Později toho však litoval. A teď, když se dveře rozrazily a objevila se malá třpytivá postavička, mu ještě víc došla ta krása Vánoc. Viděl Zuzančino nadšení a ona zahlídla jeho smutek. „Co se stalo, dědečku?“ vypískla. „Ale, rozhodl jsem se strávit Vánoce sám. Až teď jsem pochopil, že to nebyl dobrý nápad. Už to nejde napravit,“ postěžoval si. „Tak víš co?“ začala uvážlivě. „Já něco vymyslím.“ A tak uvažovala, ale moc jí to nešlo. Rušil ji hluk, který byl všude. Vlastně ne tak úplně všude. V domě se skrývalo místo, ve kterém jste mohli slyšet leda tak vlastní dech. Byla to pustá půda. Právě na ni se rozhodla Zuzanka vylézt.

Půda měla jednoho malého, ale moc zvídavého obyvatele. Dědova starého kamaráda, netopýra jménem Hermelín. Hermelín proto, že vletěl před pěti lety do kuchyně a vzal dědovi hermelín rovnou z talíře. Hermelín se často lekal. Když se rozlétly dveře, vystartoval a začal poplašeně poletovat. “Au, Hermelíne,“ ozval se vylekaný hlas. Zuzanka teď ležela na hromadě nepořádku a kolem ruky měla omotaného okřídleného kamaráda. I když jí zatínal nožky do kůže, nevnímala to. Její oči teď lpěly na zářivém předmětu. Bylo na něm napsáno: Napraví nenapravitelné, zahojí nezahojitelné. Byly to hodiny, ale vypadaly staře. „Stroj času,“ vydechla. Jako blesk seběhla až k dědovi. „Dědo, hele, co mám, stroj času. Napravíme Vánoce!“ Vzala stroj a vykřikla: „Prosím, 24. prosince!“

Najednou se objevili v tom samém domě, jen venku sněžilo. „Ťuk, ťuk,“ ozvalo se venku. Byli to dědečkovi známí. Zuzanka otevřela a přivítala je: „Pojďte dál a užijte si Vánoce.“ A tak se bavili. Když odbila půlnoc, rozhodli se, že se vrátí do ledna. Ale co to? Kde je stroj času? „Válely se vám tu nějaké staré hodiny, tak jsem je vyhodil ven do popelnice,“ řekl pan Novák. Zuzanka a dědeček okamžitě běželi ven. Viděli popelářské auto, které odjíždělo. Rychle skočili do odpadků a hledali. Našli spoustu porouchaných hraček, ale i jídla. Najednou se zastavili a začali se naklánět. Náhle se z hromady vynořil černý pták. Ale to nebyl pták. Byl to Hermelín, který v tlapičkách svíral stroj času. Pustil ho Zuzance do rukou a odletěl. „11. ledna!“ zakřičela Zuzanka, popadla dědečka a najednou se ocitli opět na podlaze v obývacím pokoji.

Stroj času uložili zpět na půdu, kde ho hlídal Hermelín. Na letošní Vánoce nikdy nezapomenou. Tento zážitek jim nikdo neuvěří a na takový se těžko zapomíná.

# Šok

# Filip Musil 7.B

Dnešek vypadal jako každý jiný den, ale nebyl. Měli jsme odpolední vyučování do půl čtvrté a s domněním, že budu mít klid, se dozvídám, že píšeme test z matematiky. Učím se jak o závod. Počty mnou prolétají jako letadlo. Říkám si: „To zvládnu“. Výhra je na dosah mé dlaně. Když je dokonáno, běžím za tátou, který mi říká:

„Ale ty to máš úplně špatně!“ V tu chvíli po mně přejel ten nejstudenější mráz. Celé jsem to přepočítal a vyčerpaný si v devět hodin večer lehám do postele.

Píp! Mobil mi zazvoní a zjišťuji, že mám mít napsaný sloh. Aj ta krajta

jsem si pomyslel, vzal jsem pero a sešit a teď píšu sloh. Takhle obtížný den jsem zažil naposledy v šesté třídě. V takových podmínkách by to snad nezvládl ani Albert Einstein. Nebo bych se měl učit více průběžně? Kdo ví.

# Krtkova potíž

# Jáchym Kučera 7.B

Byl jednou jeden krtek jménem Tonda. Dobrák tělem i duší. Měl rád ostatní zvířecí kamarády, tudíž byl ostatními nazýván Přátelským Tondou. Jeho zálibou bylo prozkoumávaní blízkého okolí a tvoření krtin.

Jednoho dne se mu přihodilo něco, co nechtěl. Dohrabal se až na zahradu pana Krtka! Jenomže pan Krtek nesnášel krtky. Jakmile Tonda vykoukl nad zem, věděl, že to nebude jednoduché.

Pan Krtek v tu chvíli seděl na terase a popíjel skleničku rumu, jak to většinou v těchto slunečných dnech dělával. Když zpozoroval zvětšující se krtinu, zvolal: „Teď mi neutečeš, ty pacholku!“ a pelášil pro lopatu. Tonda viděl, jak se k němu rozbíhá pan Krtek s lopatou v ruce. Rychle zalezl pod zem a hledal cestu zpátky, ale nevěděl kudy. Doprava, nebo doleva? Zapomněl to! Zkoušel hrabat jinudy, ale když vykoukl, uviděl pana Krtka s lopatou vyzdviženou, připraven praštit s ní do krtiny. To se mnohokrát opakovalo. Naštěstí žádnou do čumáku nedostal.

Po delší době Tonda konečně našel cestu zpátky. A jen vystrčil čenich z hlíny té správné krtinky, seběhli se k němu všichni zvířecí kamarádi, které na něj s napětím čekali, protože se dlouho neobjevoval. Tonda se radoval, že je zase doma!

# Vodník

# Pavel Krejčí 7.B

Byl jednou jeden vodník,

měl vyvrtnutý kotník.

Na břehu upadl,

do otrávené vody spadl.

Občany vedlejšího města zavolal na pomoc,

přiběhli a vytáhli ho za jeho dlouhý nos.

Z vody na sobě měl velký flek,

měl na sebe hrozný vztek.

Když měl večer představení,

všichni byli překvapení.

Udělal si ostudu

a schoval se do sudu.

Občané ho měli pořád rádi,

byli jeho kamarádi.

Flek mu zabarvili

a představení zopakovali.

# Malá voda

# Filip Musil 7.B

Už když jsem byl hodně malý,

měl jsem vodu vždycky rád.

V koupelně jsem hrozně řádil,

chtěl jsem si s ní hlavně hrát.

Později jsem musel s vodou

kamarádit před jídlem.

Maminka se vyptávala:

Umyl ses i tím mýdlem?

Letos v létě na kajaku

pocítil jsem vodní vůni.

Jak by asi bylo lidem,

kdyby chyběla i v tůni?

Musíme se tedy snažit

o přírodu pečovat.

Aby si zas naše děti

mohly s vodou taky hrát.

# Voda

# Michal Setunský 7.B

Rád u vody sedávám  
za hezkých letních nocí,  
tam často přiznávám,  
že jsem plný emocí.

**U moře**

# Tobiáš Lojda 7. B

Večer na pláži já sedávám rád

a sleduji vlny, jak boří mi hrad.

Písek je studený, voda jak led,

čekám tiše a v ruce dalekohled.

Večer na pláži já zpívám si rád

o tom, jak moře je můj kamarád.

Jak koupu se ve vodě a plavu

a jak vodních radovánek mám plnou hlavu.

Večer na pláži já procházím se rád

a nejsem sám, je tu i krab.

Líbí se nám oběma skály i mořská voda.

Nechceme jít spát, byla by to škoda.

# Voda

# Vítek Janda 7.B

Cejni, líni, kapři

mezi ryby patří.

Žijí v celém světě,

chytáme je do sítě.

Na molu nebo na lodi

návnadu do vody hodím.

# Podzim

# Jáchym Kučera 7.B

V řece voda hučí,

do stromu datel tlučí.

Na zemi žluté listy leží

a srnec na poli běží.

# Voda

# Michal Setunský 7.B

Rád u vody sedávám  
za hezkých letních nocí,  
tam často přiznávám,  
že jsem plný emocí.

# Potůček

# Marie Rundová 7.B

Před deseti lety

tenký potok tekl

blízko mojí tety

a já si u něj klekl.

Na hladinu hleděl

a to, že ztrácím čas,

to já jsem věděl

a dělal jsem to zas.

Teď už žiji v ruchu,

nevím, kdo jsem,

o listech lopuchu

mám pouhý sen.

A tak vrátil jsem se zpět

na místo v mém srdci vyryto,

čekal jsem deset let,

však uviděl jsem jen prázdné koryto.

# Voda

# Tobiáš Tučan 7.B

Voda voda divoká

kroutí se a vine,

čeká ji řeka široká

a země jiné.

# Labe

# Alice Burianová 7.B

Na začátku pramínky

bublají přes kamínky.

Už se blíží sráz,

že by bobří hráz?

Říčka se nám uklidnila,

teče líně, jak by spala.

Ryby plavou přes doly,

zmítají se pod stromy.

Mocná řeka jméno Labe má,

širým lesům, polím život dá.

Vlnka za vlnkou tu tančí

v tom Severním moři širém,

tam, kam řeka kráčí

v blankytném stínu nebeském.

# Co se děje u řeky

# Eliška Novotná 7.B

U řeky je spousta věcí,

třeba malé přehrady,

kdopak je tu ale staví,

zeptáme se té vody.

Hráze staví malí bobři,

stojí tady u řeky,

to je dobře, milý bobře,

že se stará o řeky.

V řece plavou velcí kapři,

plavou s jejich rodinou kapří,

ale za kým plavou?

Plavou pryč před záplavou.

# V řece

# Barbora Slavíčková 7.B

V řece žijí ryby,

losos, štika, pstruh,

já nemám pochyby,

je tam velký ruch.

Losos, velký cestovatel,

plno nástrah zdolá,

všech vod je to obyvatel,

moře zas ho volá.

Štika ostré zuby má

ostřejší než břitvy,

svoje vody dobře zná,

nebojí se bitvy.

Pstruh se leskne stříbřitě,

ladně vodou pluje,

plave řekou zarytě,

i když vítr duje.

# Voda

# Daniel Deml 7. B

Voda, to je krásná věc,

pro ryby je to velká klec.

Rybáři u ní rádi sedí,

od komárů je nohy svědí.