DEN PRVNÍ - ASPOŇ PRO NĚKOHO

 Dnes se už cítím potom pádu docela dobře. Zvláštní - na jednou na mě zařve máma: ,,Kačko, snídaně, dělej, přijdeš pozdě!“ Hned jak to slyším, vyskočím z palandy, a letím na snídani. „ Táta už čeká v autě“, dodá máma. „No, už letím, jen si dojdu pro helmu.“ Rychle jsem nasedla do auta a vyjeli jsme. Mám ráda, když jedeme na ranč, projíždíme nádhernou krajinou. Ale jenom chvíli, kvůli tomu, že jsem pořád líná vstávat.

 Když jsme dojeli na ranč, překvapilo mě něco, co by nikdo nečekal. Nová jezdkyně, jmenovala Anabel a bylo jí 14 let. Jezdila už od svých 3 let, takže konkurence. Ale já jsem nejlepší a ona ne. „Ahoj, já jsem Anabel, a ty?“ „ No, ahoj já se jmenuji Kateřina, ale říkají mi Kačí. Kačko mi říkají Angel a Ann.“ V tu chvíli mi přišla sympatická, ale jinak ne. Nebudu si o ní nic myslet, zatím. „Můj kůň je Tenesínský mimochodník a jmenuje se Andy (Endy).“

„Můj kůň se jmenuje stračena a je to Mustang.“

„Fajn holky tak jdeme jezdit, ne?“