Nejhezčí procházka

Sloh

Adam Bradáč

**Osnova:** Příprava

 Hledání hub

 Večeře

Jednoho nejhezčího slunečného dne v září, jsme se rozhodli jít na houby. Rychle jsem doběhl pro můj nejoblíbenější a největší proutěný košík. Nejstarším členem naší výpravy byla babička. Nejmladším jsem byl já a tím nejroztomilejším a nejrychlejším byl náš pes Kipr. Šla také mamka a brácha. Vyrazili jsme nejbližší cestou k lesu.

S bratrem a Kiprem jsme běželi napřed a počkali jsme na ostatní u nejvyššího dubu na křižovatce. Rozhodli jsme se jít doleva tou nejmenší a nejklikatější cestičkou. Došli jsme do nejhlubšího lesa. A tam jsme se ocitli v houbařském ráji. Bylo tam tolik hub, že jsme nevěděli kterou nejdříve sebrat. Košík byl za chvíli plný těmi největšími a nejbuclatějšími hřiby. Sbírání hub nás moc bavilo, až na Kipra, ten byl ze všech nejotravnější, nechtěl být na vodítku. Bratr našel nejzajímavější houbu, jmenovala se Outkovka pestrá. Mamka zase nejvyšší Bedlu obecnou. Babička na ty nejmenší houby neviděla i přes to, že měla brýle. Ale zato našla toho největšího hřiba Kováře.

S plným košíkem jsme šli opět nejkratší cestou domů. Doma jsme houby očistili. Já jsem měl svůj vlastní houbařský nůž, ten byl ze všech nejostřejší. K večeři mamka udělala mé nejoblíbenější jídlo, houbové řízky. Všichni jsme si moc pochutnali.

