*Jsi ve škole a chceš si dát o přestávce svačinu. Otevřeš batoh, ale nemůžeš ji nikde najít! Zjistíš, že stejně na tom jsou tvoji spolužáci. Všechny svačiny zmizely. Co se s nimi stalo?*

Ignác, Nela a Gusta tvoří klub. Klub se jmenuje „Záhadná svačina“ a vymyslel ho Ignác. (o měsíc později) „Mám to!“ ohlásila nahlas Nela, jelikož byla ze všech nejchytřejší. „A co?“ zeptali se nechápavě kluci. „Celý měsíc jsem přemýšlela, až jsem na to přišla. Podle mých výpočtů, by naše svačiny měly být na Bezdězu.“ „Cože?“ zeptali se kluci. „Jak by se naše svačiny přemístily z Brandejsa na Bezděz?“ „No…“ pokračovala Nela. „Prej podle tý starý pověsti…“ „Ty věříš na pověsti?!“ zeptal se Gusta. „Jo!“ odpověděla Nela. „Byla to Bílá paní.“

Po vyučování se tedy všichni tři vydali na Bezděz. A opravdu tam našli svačiny. Najednou však uslyšeli smutný pláč. Přestali proto myslet na svačiny a rozběhli se za tím nářkem. „Slyšíte to?“ zeptala se Nela. „Ehm… jo“ odpověděli kluci vyděšeně a společně stoupali do věže. „Jedna, dva, tři, …, stoosmdesátdva, stoosmdesáttři, …, tisícdevětsettřicetosm“ počítal Ignác schody. Pláč se víc a víc přibližoval. Najednou si všimli za okny padajících lístků. „Přidejte!“, zavolala na ně Nela. „Au!“ vykřikla po chvíli, protože se bouchla do hlavy. „Je, je, je tam někdo?“ ozvalo se shora. „Ano, ano tady jsou žáci 3. A.“

Třem kamarádům se podařilo vysvobodit krásnou Bílou paní ze stoletého zakletí. Ta jim hned začala vše vysvětlovat. Také dětem vrátila svačiny a omluvila se, že je musela krást, protože byla zakletá. Tím se vše vyřešilo a pan ředitel ji na oplátku zařadil mezi ostatní žáky 9. A . „ Hurááá…“

Autor: Lenka Urbanová, 3.A

 ZŠ Na Výsluní

 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav