**Nejkrásnější Vánoce**

**Johana Zapletalová, 7. B**

Jsem Nella, mám 11 let a žiji s babičkou a dědečkem, protože mě moji rodiče nechtěli. Žila jsem asi do dvou let v dětském domově, dokud nedali vědět babičce s dědečkem, že existuji. Hned, jak to zjistili, vzali si mě k sobě a od té doby mě vychovávají. Nejsou moc staří, protože mě rodiče měli ve věku 19 let, a protože bych jim asi zkazila život, dali mě do dětského domu.

Blíží se Vánoce a bylo na čase napsat dopis Ježíškovi. „Milý Ježíšku, tenhle rok jsem trochu zlobila, ale i tak si myslím, že si něco zasloužím, a proto si přeji jen jeden dárek a to malou kočičku, kterou bych pojmenovala Šelmy. K té kočce ještě nějaké jídlo, ať ji máme čím krmit. Přeji si taky, abychom byli všichni zdraví a šťastní.“ Přeji si kočku, protože jsme ji měli, když jsem byla malá a od té doby, co ji nemáme, je babička smutná a chceme ji s dědečkem rozveselit.

Uběhlo dvanáct dní, je konečně Štědrý den a už sedíme u večeře, zpíváme koledy a jíme kapra s bramborovým salátem, kterého děda včera zabil. Dost mu to trvalo. A je to tady, jde se ke stromečku, který nám poslal kamarád dědy a s babičkou jsme ho před týdnem zdobily. Pod stromečkem byla obálka, na které bylo napsané číslo jedna a ještě moje jméno. Rychle jsem ji rozbalila a začala číst nahlas. „Milá Nello, běž do garáže a tam máš překvapení, až potom rozbal zbylé dárky.“ Utíkala jsem do garáže, co mi nohy stačily, a přede mnou byla v přepravce malá hnědá kočička. Rozplakala jsem se štěstím, vzala Šelmy do ruky a běžela s ní k babičce. Babička měla s kočičky moc velkou radost a konečně byla šťastná tak jako před lety.

 Kočka s námi žila dlouho. Na jaře jsme ji pustili na zahradu, aby se po té zimě proběhla. Ale domů se vrátila večer a po měsíci jsme zjistili, že je těhotná. Narodila se jí krásná koťata, která jsme prodali, ale jedno jsme si nechali. Bylo krásné s bílým čumáčkem.