**Príbeh o plastovej fľaši**

Jedného dňa sa vo fabrike vyrobila jedna PET fľaša značky Coca Cola. Keď ju naložili do dodávky, už sa nemohla dočkať, do akého obchodu ju zoberú. Ale nevedela že musí čakať týždne, kým ju vyložia na poličku v obchode. Jedného dňa si ju kúpil malý chlapček menom Dežko. Prvý krát si kupoval Coca Colu. Bol z toho tak nadšený, že si ju nevypil, ale vyložil si ju na poličku. Takže na fľašu mohol sadať ďalej prach. Len čakala a čakala a čakala. Po rokoch čakania sa konečne dočkala. Keď si ju zobral na dovolenku k moru do Talianska. Bolo to pre Dežka dôležité, ale nie až tak ako jeho prvá Coca Cololová fľaša. Fľaša sa veľmi tešila, že konečne splní svoj účel. Keď sa Dežko konečne išiel napiť s tej fľaše, tak tá bola tak neskutočne šťastná, že kým sa stihol napiť, vybuchla. Dežko bol z toho rozčúlený, že jeho vytúžená fľaša mu urobí práve toto a tak ju od zlosti hodil medzi kríky. Fľaša bola neskutočne šokovaná, kam ju to odhodil, veď sem vôbec nepatrí ! Myslela si, že ju nikdy neodhodí a že budú žiť spolu krásny život, ale nestalo sa. Po pár dňoch ležania pod kríkom ju brigádnici, ktorí zbierali odpadky po celom lese našli a hodili do vreca. Fľaša si myslela, že to je jej koniec, ale nebol. Nevedela, že ju ešte vytriedia a hodia do kontajnera pre plast, odkiaľ ju prevezú do recyklačného závodu. Myslela, že sa z nej stane zase fľaša, ale stal sa nej nakoniec plastový pohár, ktorý bol lacný a nikto si ho nevážil. A bolo to takto dookola. Vždy ju vyhodili , recyklovali a bolo to tak do nekonečna. Stále bola iná vec niekedy na jedno použitie, no niekedy ju používali aj niekoľko rokov. Nakoniec sa zmierila s tým, že bude meniť svoju podobu a zažila so svojimi majiteľmi už aj pekné zážitky. Na Dežka už celkom zabudla, pamätala si len tie pekné veci. A práve to, čo jej pomohlo žiť takto dlho bolo tým, že ľudia ju vyhodili do kontajnera na plasty, odkiaľ ju stále recyklovali.





Autori: Daniel Hurta a Zalán Nagy 6.A