**PUNOGLAVCI**

Denis i ja viđali smo se kad god bi praznicima dolazila kod bake i djeda. Bila su to lijepa ljeta većinom provedena u nastojanju ponavljanja rekorda devet žabica. Naravno, bezuspješno. Ali, bilo je zabavno pokušavati!

Tih ljeta, baka, kao novopečena ljubiteljica Podravke, pripremala nam je svako jutro doručak sa raznim vrstama marmelade (jer kao, da djeca imaju utege za vježbanje), goveđeg gulaša sa tjesteninom i rižom a najviše od svega voljela je juhu u kocki. Prešutno! I ja, prihvativši djedovu teoriju da je kocka juhe svemirska, smijala sam se dok sam sa Denisom pod ruku stajala pred matičarom. Za vjenčani poklon, dobili smo povrat imovine i žuta kuća na središnjem gradskom trgu ponovno je naša. Obnovili smo je i darovali Gradskom muzeju. Djed bi bio ponosan.

Ljetnikovac smo čitavi obnovili. Samo krov nismo dirali, u čast našem prijatelju Iftanu. Mama i tata odlaskom u mirovinu, zajednički uživaju drugu mladost kad im, za praznike, dovedemo našu djecu.

Denis i ja nostalgično prošetamo uz jezero. Nitko još nije na Teksasu napravio više od 9 žabica. Možda u budućnosti, jedan od naših sitnih, crnih punoglavaca obori rekord. Ako bude dovoljno jeo juhu u kocki.

Laura Kalazić, 4.b Ek