**Jméno:** Nina

**Příjmení:** Šrámková

**E-mail:** nsramkova@zspolackova.cz

**Třída:** 6. B

**Škola a její adresa:** ZŠ Poláčkova, Poláčkova 1067/3, 140 00 Praha 4

**Měl jsem psa a kočku**

Měl jsem psa a kočku. Pes byl celý hnědý, milý, rozkošný a přítulný. Jmenoval se Alík. Kočka byla bíločerná, huňatá, přítulná, ale velice tvrdohlavá. Jmenovala se Lízinka. Celá moje rodina je měla velice ráda.

Jednoho dne ale Alíka napadlo, že by si dal nějakou uzeninu nebo rovnou maso. Tak přemýšlel a pak ho něco napadlo. „Co kdybych šel k řezníkovi a něco si vzal?“ říkal si Alík. A tak šel a šel, až došel k řezníkovi. Pak mu došlo, že nemá žádné peníze, aby mu to zaplatil. Tak se vrátil domů a vzal pytlík se svými pamlsky. Ale u toho ho viděla Líza a rozhodla se, že se za ním vydá. Ale Alík byl moc rychlý. Líza ale moc dobře věděla, kam běží, a tak to vzala zkratkou. Když ho doběhla, řekla Alíkovi: „Alíku, kam běžíš?“

Alík na to odpověděl: „Ahoj Lízo, já si jdu koupit něco dobrého. A ty tu děláš vlastně co?“

„Já tě hlídám, abys neudělal nějakou lotrovinu, kvůli které bys měl zase problém. Protože víš, jak to dopadlo minule!“

„No jo, máš asi pravdu,“ řekl Alík.

„Ne asi, ale určitě mám pravdu Alíku!“

 „Pravda! Půjdeme sem až s naším páníčkem.“ Ale než se domluvili, tak vyšel měsíc, který je ozářil svým bílým svitem. Zatímco Alík a Líza hledali cestu domů, tak já jsem se strašně bál, že se ztratili a že už je nenajdu. Tak jsem se oblékl a šel je hledat ven. Ale když jsem vyšel a udělal pár kroků před dům, tak se ozvalo hlasité štěkání Alíka a mňoukání Lízinky. Ale pořád jsem je neviděl. Až najednou vyběhli z potemnělé ulice. Musím říct, že jsem byl naštvaný. Ale tím, že jsem je zase viděl v pořádku a u mě, tak ze mě ten vztek úplně vyprchal.