**ZAKLAD**

Nekoč so bili trije prijatelji Jan, Liza in Lara. Odšli so iskat zaklad. Najprej so šli v gozd. Nekaj so videli in izglodalo je kot zaklad. Jan je vprašal: «Ali mislita, da je to zaklad? Vsaj tako izgleda.« Šli so pogledat, nič ni bilo, le kup starega lesa. Potem so šli naprej, na obalo, saj so bili doma na Primorskem. Malo so se sprehajali in videli nekaj čudnega. Pomislili so: »Le kaj bi to bilo?«

Jan je mislil, da je to kakšen zaklad z meči in podobnimi rečmi, Liza, da se notri skrivajo zlatniki, ogrlice ter zapestnice, Lara pa, da so notri krone, ogrlice ter lepe obleke.

Potem so to odkopali in notri ni bilo ničesar. Razmišljali so: »Le kje je zaklad?«

A vi kot bralci mislite, da vejo, da je zaklad okoli njih? No, kmalu boste izvedeli.

Eno leto kasneje so skupaj razmišljali: »No, zdaj, ko smo že vsi stari deset, pa morda najdemo zaklad. Upamo, da bomo imeli letos srečo.« Odpravili so se v njihov skrivni kotiček. Lara ju vpraša: »Ali vesta, kje je zaklad in kaj?« Jan reče: »Ja, vem, ta zaklad je bil ves čas okoli nas!« »Kje?« se začudita Liza in Lara. Jan jima odvrne: »Mislita reči kaj? To je naše prijateljstvo.« Skupaj so se objeli.

Kako vam je bila zgodba všeč? Upam, da zelo.

Iz te zgodbe se lahko naučimo, da zaklad niso zlatniki in ogrlice, temveč naše prijateljstvo.

Julija Vovk

22. 10. 2020