**Roční období v hodinách slohu**

Zima je posledním ročním obdobím. Přichází po rozkvetlém jaru, teplém létu a barevném podzimu. Zima je velice krásným obdobím, přesto ji nemají mnozí lidé rádi, protože je studená a tmavá. V zimě totiž není skoro vidět na obloze sluníčko.

Ale mně se zima líbí. Nejvíce se těším na první sníh. Jakmile napadne, vyběhnu na zahradu a začínám pokládat základy svého sněžného iglú. Samozřejmě ho musím stavět postupně, a to i proto, že ve městě většinou nebývá mnoho sněhu. Ale mě to moc baví a dělám to tak každou zimu. K zimě neodmyslitelně patří naše klučičí koulovačky. Sice máme od sněhu zmrzlé ruce a sníh mnohdy až za krkem, ale bez pořádné koulovačky si zimu představit ani nedovedu.

Nejraději mám zimu na horách. A to nejen proto, že tam jezdíme lyžovat, ale hlavně proto, že zima na horách je překrásná.

Celá krajina vypadá, jako když dostane nový bílý kabát. Vrcholky hor jsou jako velké kopečky nadýchané zmrzliny. A když na ně zasvítí sluníčko, celé se třpytí, jako by byly posety drahokamy. Na střeše naší chalupy leží sníh jako obrovská peřina. Vzrostlé stromy, které jsou kolem, s příchodem paní Zimy rázem mění svůj vzhled a připomínají mi obrovskou cukrovou vatu na špejli. Pod střechou a na okapech visí velké rampouchy různých a velice zajímavých tvarů. Nejvíce ze všeho se mi však líbí to, jak zima vytváří na okenních sklech překrásné obrazce, které mi většinou připomínají všechny možné druhy květin v ranní jinovatce. Je to, jako kdyby nás navštívil děda Mráz se svou berlou mrazilkou. Někdy jenom tak sedím za oknem a pozoruji tu nádheru kolem.

Zima je nádherná také proto, že slavíme Vánoce, jeden z nejkrásnějších svátků v roce. Vánoce jsou svátky plné lásky a porozumění. V teple domova provoněného vánočním cukrovím a jehličím si všichni užíváme společnou pohodu.

Jako malému se mi vždycky líbila zima ztvárněná jako pohádková bytost. A jako takovou si ji představuji i teď. Je to vznešená a krásná paní oděná do nádherných a třpytivých bílých šatů.

**Jan Slánský, 9. B**

V době, kdy den ustoupí noci, přijede svatý Martin na bílém koni. Ten ohlásí příchod studené zimy, která nám každý rok ubírá síly. S jeho příchodem se přiženou těžké mraky, které na krajinu posílají plno bílé krásy. Už první vločka přinese radost ze sněhových dnů. S prvním sněhem začínají oblíbené dětské koulovačky nebo stavění obrovských sněhuláků. S příchodem sněhu se vydávají do hor milovníci zimních sportů. Všude je cítit nadšení z nového sněhu, a to hlavně u dětí.

Rok co rok s sebou zima přináší velmi krásný svátek, a tím jsou naše milované Vánoce. Děti poctivě počítají na adventním kalendáři den po dni, aby nepropásly Štědrý den. Všichni si prozpěvují veselé koledy. Na Štědrý den se snese vánoční pohoda do našich domovů. Je to čas plný pohody a klidu.

Zima je velmi krásné roční období plné vloček, mrazíků, sněhuláků, ledu a rampouchů. Je to období dětské radosti. A až se snese první jedinečná vločka, poznáme, že už je tu naše očekávaná zima. **Eliška Bergmanová, 9. B**

Nastalo léto, nejoblíbenější část - prázdniny. Část mých prázdnin se odehrává na chatě. Ráno mě probouzí pronikání slunečních paprsků do chaty a zdáli se ozývá zpěv ptáků v korunách stromů a zurčení blízkého vodního toku. Vyjdu na zahradu a sleduji okolí. Vnímám šum starých stromů, poletující broučky a motýly, nezapomínám ani na pobíhajícího psího společníka. Při kontrole bazénu odstraňuji spadané lístečky a uhynulý hmyz, obcházím maminčiny záhonky s kvetoucími růžemi a ochutnávám její vypěstované plody, maliny, ostružiny a jahody, které mám nejraději. Cestou k molu pozoruji vzrostlé stromy a rozkvetlou louku. Ozývá se i ržání kolem projíždějících koní. Můj návrat do chaty provázejí modrá obloha a hřejivé paprsky, které symbolizují mé nejoblíbenější období. **Jakub Král, 9. B**

Podzim pomalu odchází od našich dveří. Nastává zima. Zima je krutá a vládne ledovou rukou nad horami, lesy a nad vesničkami schovanými mezi kopci. S prvními vločkami se začíná příroda ubírat k zimnímu spánku.

Lesy se pomalu ukládají do ticha. Obyvatelé lesů se schovávají do svých úkrytů, aby přečkali zimu v teple. Ptáčci odlétají z našich krajů na jih. Bude tu bez nich smutno. Stromy ze sebe už shodily barevné kabátky z lístků a začínají se oblékat do bílých sněhových pokrývek, aby mohly klidně spát. Řeky a potůčky zima halí do ledových ker a rampouchů. Kolem hor se honí ledové mraky. Jsou těžké a smutné. Na horách je v zimě krásně. Všude samý bílý třpytivý prach, se kterým si vítr lehce pohrává mezi cestami. Jediné, co je ve sněhu vidět, jsou stopy větších zvířátek. Když vejdete v zimě do čisté krajiny a budete jen stát a naslouchat hlasu přírody, uslyšíte pouze zurčení potůčků a lehký vítr letící kolem vás.

Zima je překrásné období nejen v přírodě, ale také ve městech a na vesnici. Období zimy, to je především odpočinek, klid, ale hlavně ticho a harmonie. **Veronika Adamová, 9. B**

Když jsem byla malá, často jsme s bratrem jezdívali za babičkou na chalupu. Na procházky jsme chodívali do nedaleké obory.

Na jaře je to tam velice rozverné, čerstvě rozmrzlý potůček běhá po kamení, jako by hrál s vážkami na honěnou. V rákosí u velkého rybníka mají hnízdo labutě, lysky a kachny. Uprostřed rybníka jsou malé ostrůvky. Všude okolo stojí stromy, ale tady se oblékají jinak. Nosí zelené peleríny z břečťanu jako manekýnky.

V létě to tu vypadá zcela jinak. Potůček se líně vleče, jako když stéká med ze lžičky. Ošklivá káčátka rychle rostou a já doufám, že z nich budou krásné labutě. Stromy svítí jasně zelenými listy. Zamilovaní sem často chodí ke starému dubu, do kterého vyryjí svá jména. V rybníce se na sluníčku v blátě vyhřívají kapři.

Podzim má ruku zručného malíře, vymaloval proto celou přírodu. Do potůčku padá barevné listí a pluje po vodě jako lodičky. Ošklivým káčátkům vypadává poslední šedé peří a stávají se z nich krásné labutě s elegantními dlouhými krky. Když se na krajích rybníka začne objevovat led, přestěhují se labutě na volnou řeku. Zdá se mi, že je tu bez nich smutno. Snad zase na jaře přiletí.

V zimě jsem tu měla často strach. Ten klid a mrazivo. Stromy na mne shlížely a jako by do mne vrážely mrazivé pohledy, až mi z toho ten mráz běhá po zádech. Zima je krutá, ale tajemná čarodějka. Většinu živočichů poslala spát a stromům poradila, aby vyměnily svou břečťanovou pelerínu za bílý kabát. Z rybníka se stalo krásné velké zrcadlo a celá obora se přikryla bílou peřinou.

Toto místo mě oslovuje pro svou divokou krásu, a i když tam nyní už moc nejezdím, stále mám ve vzpomínkách zapsané osobité kouzlo této krajiny. **Markéta Richterová, 8. B**

Zima je pro mnohé nejoblíbenějším ročním obdobím. Sluníčko už nehřeje jako dřív, ale jen svítí. Občas se na nebi vytvoří obrovský mrak a začne hustě sněžit. Někdy se do vločkové padanice zaplete i déšť. Bílá vločka padá jedna za druhou a postupně doléhají na krajinu.

Už není vidět ani stébélko trávy, žádná květina nás už netěší svou barvou a omamnou vůní.

Krajina se uložila k zimnímu spánku. Na oknech mráz vytvořil různé obrazce a tvary.

Vysvitlo sluníčko, svými paprsky se snaží sníh roztavit, ale bez úspěchu. Ve vločkách se sluníčko zhlíží, vločky odrážejí světlo a vše okolo se náhle rozzáří. Je ticho.

Ptáci, kteří tu prozpěvovali, už odletěli do teplých krajů. Na kopcích je slyšet dětský smích a radování. Někteří jsou raději doma zachumlaní v teple pod peřinou, ale jiní si plnými doušky užívají zimu a sníh. Je tu čas Vánoc. Rolničky se rozezní, vůně cukroví je cítit po celém domě. Je klid. **Tereza Rybová, 9. B**