OBISK KEKČEVE DEŽELE

Mama mi je rekla, da greva na piknik k Vipavi. Zdelo se mi je čudno, da gresta z nama še nona Zorka in moj tata. Ko smo se odpravljali, sem pozabila telovadne copate. Ko smo se peljali mimo kraja, kjer naj bi imele piknik, se mi je zdelo vse samo še bolj čudno. Prišli smo v Kranjsko Goro. Končno so mi povedali, kakšno presenečenje me je čakalo. Obisk v Kekčevi deželi! Med čakanjem na avtobus smo ugotovili, da sem pozabila telovadne copate. V športno trgovino smo tekli kupit športne sandale. V zadnjem trenutku smo ujeli avtobus, ki nas je odpeljal v Kekčevo deželo. Naprej smo šli peš. Najprej smo videli Bedančevo kočo. Bedanca ni bilo doma. Vstopili smo. V Bedančevi koči je bila ujeta Mojca v kletki. Morali smo najti ključ. Jaz sem ga našla in jo rešila. Mojca je šla z nami naprej po poti. Šli smo po skrivni poti, kjer nas nihče ni videl. Bedanec je spal v viseči mreži. Mojca je metala storže vanj. Mislil je, da so bile veverice. Šli smo naprej in srečali Kekca. Kekec je tudi šel z nami naprej. Spet smo srečali Bedanca. Oponašali smo sovo. Zbežal je. Nato smo šli naprej. Videli smo Kosobrinovo hišo na drevesu. Poklicali smo Kosobrina in Kosobrin nas je slišal. Prišel je pogledat, kdo je. Povabil nas je na obisk. Z njegove hiše smo se spustili po toboganu. Šli smo naprej. Prišli smo do Pehtine hiše. Tam smo dobili čaj in pecivo. Nazaj smo šli. V Kekčevi deželi sem se imela lepo, ker je bilo veliko skrivnih predorov in toboganov.

 Lara Furlan 3.r Skrilje