Nogometna utakmica

Bilo je to jedne sunćane lijepe nedelje. Izašo sam s mojim bratom vanka. Isprid naše kuče je veliko dvorište koje je prilično prostrano. Podiljeno je na dva djela. U najprvom djelu zasađeno je cviječe i nekoliko limuov, a straga je od nas samih napravljeno igralište gdje se igra nogomet. Išli smo prema tom dilu dvorišta, tamo je već bila večina iz ekipe, iz našeg susjedstva.

Pošto sam ja donjeo loptu, moga sam izabrati svoju ekipu. Ja sam izbira Matu, Marina i Josipa, a moj brat Stipu, Nenu i Roka. Onda smo se svi posvadili ko če prvi krenuti sa centra. Ja sam sta sa strane i čeka da se slože. Oni iz druge ekipe su prvi krenuli\_ ali smo im mi oduzeli loptu i zabili gol. Jopet su se počeli svađat jer je Stipe tvrdija da opće nije bia gol jel je balun iša previsoko. Meni je već bilo dosta svega i reka sam im da ću uzeti loptu i ići doma. Onda su nam priznali gol. Igrali smo dobro dok Neno nije srušia Josipa i oduzeja mu balun. Svi su počeli vikati kako je to faul, ali Neno nije ništa sluša nego je trča dalje i zabija nam gol. E to je bilo previše. Svi su počeli vikati u jedan glas, svađali su se. Ja sam se pripa, uzeo sam loptu i pobiga put doma.

Sutradan sam opet uzeo loptu i otiša na balun. Brat je bio u školi. Dvorište je bilo prazno. Taman sam mislija otić kad su se pojavili Stipe i Neno. Stipi je ruka bila u gipsu, a Neno je šepa. Ja sam se počeo smijati i reka sam im kako je dobro što sam ja pobiga doma na vrijeme jer bi i ja nastradao.