**Vánoční panika**

**Darina Obdržálková, 7. B**

Je Štědrý den ráno. Vylezla jsem z postele a v pokoji odtáhla všechny závěsy. Venku nebyl vůbec žádný sníh. Jak je to možné? Když jsem šla spát, všechno bylo pokryto krásně bílým sněhem. Přišlo mi to zvláštní. Když jsem šla do kuchyně, mamka připravovala omelety, ale nikde nebyla vánočka. Každý rok máme vánočku, tak proč ne i letos? Šla jsem do obývacího pokoje podívat se na vánoční stromeček a vzít si čokoládu, ale byla jsem v šoku, co vidím. Místo nádherného stromku, jak je u nás zvykem, tam stálo něco, co vypadalo napůl jako stromek a napůl jako koště. Okamžitě jsem vletěla do kuchyně a zeptala se mamky: „Co to je za strom?“ Mamka mi odpověděla: „Byl poslední, nebylo z čeho vybírat.“

Po snídani jsme se šli dívat na pohádky. Zapnula jsem televizi a pohádky nikde, všude byly jen staré černobílé filmy. Vykulila jsem oči. Nesnáším černobíle filmy. Pořád dokola mi v hlavě zněla otázka: „Co se to dnes děje?! “ Byla jsem z toho celá zmatená, ale šla jsem do svého pokoje a začala se chystat na štědrovečerní večeři. Cítila jsem se krásně nastrojená. Alespoň něco dobrého. Vtom se z kuchyně ozvalo: „Večeře.“ Říkala jsem si: „Teď už se nemůže nic pokazit.“ Šla jsem na večeři. A co nevidím? K večeři byly spálené brambory a syrová ryba. Tak jsem večeři vynechala.

Chystali jsme se ke stromečku a čekali, až zazvoní zvoneček. Konečně přišla ta chvíle. Zvoneček začal zvonit. Najednou ale slyším, že zvonění zesiluje a zesiluje. Nechtělo to přestat zvonit. Najednou jsem otevřela oči a zjistila, že to byl jen ošklivý sen. Byla to ta nejlepší zpráva na světě.