Jogurtov kozarček

Sem prazen kozarček Actimela. Ela me je vrgla v koš za smeti! Kot da sem čisto neuporaben! Očitno ne ve, da sem uporaben. Iz mene se da narediti kozarček za radirke ali pa za flomastre.

No, tam v košu je bilo veliko mojih prijateljev, pa tudi moji dvojniki. Čez nekaj dni je bilo okoli mene veliko več odpadkov. Gori, doli, levo, desno, v glavnem vsepovsod. Naenkrat so vsi začeli kričati. Bilo je očitno, da nas nekdo s plastično vrečko nese v večjo kanto. A čez nekaj minut smo spet občutili, da nas nekdo nekam nese. A motili smo se. Kanta se je obrnila na glavo. Vsi smo padli na kup drugih smeti. Nekaj ur smo molčali, saj smo vedeli, da bomo umrli. Tu moraš biti žalosten, ker te bodo umorili in vesel, da ne boš onesnaževal okolja bolj kot prej.

Tedaj sem se odločil, da pogledam čez rob tovornjaka. A nisem gledal prav dolgo, ko so se vrata zadaj odklenila. Pomarančka olupek Ančka nas je rešila! Vsi smo popadali ven. Tovornjak se je ustavil, saj je voznik ugotovil, da tu nekaj ni v redu. Ko je zagledal smeti na tleh, se je razjezil. Vse skupaj nas je zbrcal s ceste. A jaz sem se ga prijel in ga grizel. Nato pa je vse pobral, nas naložil v tovornjak in nas pripeljal do tovarne, kjer nas bodo uničili. Vsi skupaj smo se v strahu prijeli za roke.

Ko so se odprla vrata, pa smo spoznali, da nismo v tovarni, ampak v kraljestvu igrač. Pričakali so nas pliškoti. Eden se nam je glasno zarežal: Tu boste vsi igrače! Poudaril je še: Actimel, iz tebe in tvojih dvojnikov pa bomo zgradili žezlo za našo kraljico!

Tedaj se je Actimel prebudil. O kakšne lepe sanje... Potem pa je opazil, da stoji v nekem hladilniku. In videl je, da se Elina roka steguje proti njemu…

Vse to, kar je sanjal, se mu bo zgodilo čisto res. Tako je bil srečen do konca svojih dni.

Ela Vrhovec 4.b