**Podzim**

A je to tady, konec léta a začátek podzimu. Je to jako včera, co ten barevný a veselý ráj skončil a už je tu zas. Šla jsem se projít do té nejkrásnější krajiny, která tu je jen jednou za roční období. Všude byly krásné barevné stromy a lístečky, to celé mi připomínalo duhový ráj na zemi. Celá příroda byla veselá a les zpíval do všech stran. Neodolala jsem a musela jsem jít do toho kouzelného lesa, jelikož vypadal jako z pohádky. Po cestě mě pozdravil každý stromeček a zamával mi každý pařez, který jsem viděla. Cestou jsem potkala skupinku šedivých kamínků, jak si zpívají. Byly mezi nimi i černé kamínky, které svou barvou připomínaly uhlí. Když jsem se podívala na oblohu, tak byla modrá jako tisíc oceánů a sluníčko krásně svítilo a mělo barvu jako pampeliška. Po cestě se mě zeptal jeden malý stromeček, kudy se dostane do školky. Tak jsem ho vzala za větývku a dovedla ho až ke školce, kde mi on i velký dub, který všechny ty malé hlídal, poděkoval a popřál hezkou cestu domů. Ještě, když jsem se ohlédla, tak mi všichni na rozloučenou zamávali a šli si hrát. Vypadali jako stádo štěňat, co si mezi sebou berou hračky a hází po sobě větývky a šišky. Když jsem byla už skoro doma a chystala se opustit tu nezapomenutelnou krásu, když v tom na mě spadnul lístek. Byl malinký a krásně barevný, jako když smícháte oranžový pomeranč a sladké červené jablíčko. Byl celý uplakaný, a tak jsem se ho hned začala ptát, co se stalo. Když si utíral slzy, tak mi řekl, že ho starý strom už shodil a že pro něj to je konec. Vypadal jako malé dítě, které nemůže nají svoje rodiče. Nabídla jsem mu, že jestli chce zůstat takto krásný a kouzelný, tak že ho můžu vzít domů do knížek a pak do vystavit. Jemu se hned rozzářila očička a s radostí přikývl. Zářil jako sluníčko a moc mi děkoval. A tak jsem si mohla i já odnést domů kousek téhle podzimní duhy.

 Grečmalová Aneta