**Vještica i labudovi**

Davne 1242. g. bila je jedna vještica. Ona se jako voljela igrati, ali nije imala prijatelja. Bilo joj je jako dosadno. Kad je išla na Dolac srela je dva labuda koji su govorili. Bili su joj zanimljivi, pa im je prišla. Labudovi su imali predivno, bijelo perje i zlatne kljunove. Labudovi su razgovarali o obilasku Zagreba.

„Bok, o čemu razgovarate?“ – upita ih.

„Razgovaramo o obilasku Zagreba. Ne znamo što ćemo prvo obići. Možeš li nam pomoći?“

Ona će na to: „Naravno! Prvo obiđite katedralu. Poći ću s vama.“

 Tako su vještica i labudovi obišli katedralu i usput otišli na misu. Kad je misa završila bilo je 19.15. Labudovi i vještica su zajedno otišli na kavu u kafić Oaza. Razgovarali su o sljedećem obilasku. Labudovi su vještici rekli da su vidjeli neku visoku kulu sa zelenim krovom i nekim križevima po sebi.

„O, to vam je Kula Lotršćak! Sutra možemo otići do nje i tamo će se još nešto dogoditi.“

„Super!“- odvrate oni.

„Možemo li danas prespavati kod tebe u kući?“

„Naravno.“ – kaže ona. „Ajmo krenuti dok još nije pao mrak.“

„Može.“

I tako su vještica i labudovi prenoćili u vještičjoj kući. Sutra ujutro, u 9.35 sati, krenuli su prema Kuli Lotršćak. Usput su obišli zagrebačke fontane, Trg bana Josipa Jelačića i ušli su u jedan dućan i kupili suvenir da svi troje imaju uspomenu na grad Zagreb. Šetali su dugo, pa su usput kupili sladoled. Labudovi su uzeli dvije kuglice od vanilije burbon i jagode, a vještica jednu kuglu čokolade. Uzeli su šarene kornete i nastavili put. Išli su kroz Tunel Grič. Napokon su došli. Bilo je 11.52. Razgovarali su o njihovom obilasku.

„I, kako vam je bilo?“

„Izvrsno!“

„Za nekih 5 minuta grički top će ispucati papirnatu kuglu!“

„Baš fora! Jedva čekamo“

I tako su vještica i labudovi dočekali top.

„Puuuuuummmm!!!“ Podne je.

„Hvala što si nam pomogla obići Zagreb.“

„Molim!“

I tako su vještica i labudovi postali najbolji prijatelji.

*Marta Golubić i Zlata Miholjek, 3.a*