**LUTKA**

Prošle godine se u Podgori doselila jedna čudna obitelj. Kupili su staru jezivu kuću u kojoj nije nitko živio već 1000 godina. Ljudi su govorili da je u njoj prije živjelo mnogo ljudi (obitelji), ali svaka bi obitelj, par dana nakon useljenja nestala, a sljedeći dan bi bili nađeni ubijeni i obješeni na staro stablo u dvorištu i zato se nitko nije useljavao u nju, ali mi nismo vjerovali u to. Doselili su se u istu ulicu u koju je i moja kuća pa smo praktički bili susjedi.

Moja prijateljica/susjeda Lucija i ja smo se odlučili upoznati s njima jer kad su se useljavali, vidjeli smo jednu curicu naših godina pa bismo se htjeli družiti s njom. Kad smo pokucali na vrata, sama su se otvorila, ali nismo se prestrašile jer smo gledali puno hororaca,a njih se ne bojimo. Ušle smo, ali nikoga nije bilo... Valjda su otišli u grad. Odlučile smo malo istražiti. Lucija je istraživala kuhinju i dnevni boravak u prizemlju, a ja sobe na katu.

Ušla sam u jednu sobu na kojim je vratima pisalo ,,NE ULAZI!!!". U sobi nije bilo ništa, osim jedne lutke na podu. Prišla sam bliže da bi ju bolje pogledala i onda sma shvatila da to nije bila obična lutka - ta lutka je bila ista ja, izgledale smo identično!!! Preprašila sam se i istrčale iz sobe, a još više sam se preplašila kad sam čula Luciju kako viče. Dotrčala sam do nje u kuhinju i ukipila se. Na podu je bila ta lutka mene iz sobe, ali joj je tekla krv iz očiju... Počele smo vrištati i trčale smo prema vratima, ali na vratima je bila ona lutka i rekla je: *,,Ostanite još malo - uskoro je večera!"*. Počele smo trčati prema stražnjim vratima dvorišta. Kad smo izašli, na stalak za robu je ležala ona obitelj koja se uselila u tu kuću, ali bili su mrtvi, a na njima je stajala ona lutka. Vratili smo se u kuhinju i razbili prozor. Uspjeli smo izaći i svaka je potrčala svojoj kući. Sljedećeg jutra onu kuću su srušili, a lutka nije pronađena bila je uništena.

Emilija Matija Vulinović, 6. razred