Co by o nás vyprávěli enti:

Terka Bílková, 7.B

 Jednoho dne se u naší školy objevili enti. Nikdo neví, kde se tu vzali. Proslýchá se, že vyskočili z nákladního vlaku, který projížděl po kolejích, vedoucích přes naše město. Z jakého důvodu se usadili na stráni za naší školou, také nikdo netuší. Zřejmě je přilákal dětský smích, který se od naší školní budovy často ozývá.

 Každé ráno, když jdeme na vyučování, dávají pozor, aby se žádný školák nezatoulal mezi jejich mohutné kmeny. Pokud se to stane, otřesou se a shazují na nezbedníka své plody. Šišky, žaludy a kaštany. Každý si raději rozmyslí nepřijít na první hodinu včas.

 Často si všímám, že svými korunami sledují vyučování. Při tělocviku ohýbají své větve ze strany na stranu zrovna tak, jako my při rozcvičce. Matematiku mají také rádi a snaží se počítat. Praskáním větviček sdělují správný výpočet. Když si při hodině českého jazyka čteme úryvky z knížek, pozorně poslouchají a jemně šustí svými lístečky.

 Věřím, že enti jsou tu s námi, protože vědí, že je moc důležité naučit se všemu, co budeme potřebovat pro život. Učí se také a stále na nás dohlížejí.

 Jsou na správném místě a budou tam ještě hodně dlouho. Protože když jedni žáci odejdou, příští rok přijdou další. A tak to bude navěky…