Sára Labounková, 8. třída

**Upíří princezna**

O tajemném hradu Švancmbrejk se povídalo, že za zdmi jsou schováni upíři a vychází přesně o půlnoci. Král a královna tomu nevěnovali pozornost a žili si spokojeně. Jen jedna věc je trápila, neměli následníka trůnu. Devět měsíců uteklo jako voda a králi a královně se narodila dcera jménem Justýna. Celý hrad měl radost, že králi a královně se narodila dcera, jen upírům schovaným za zdmi se to nelíbilo. Rozhodli se, že jim dceru otráví jejich jedem. Ještě tu noc se tak stalo. Odbila přesně půlnoc a tři nejzkušenější upíři vylezli zpoza zdí. Došli ke kolébce s Justýnkou a jeden z nich ji kousl do krku. Král i královna spali ve vedlejší komnatě a Justýnku měla hlídat chůva, ale ta usnula a tak si upírů nevšimla. Upíři měli velkou radost a doufali, že jed zapůsobí, tak jak má. Dny plynuly a měsíce ubývaly. Děvčátko rostlo do krásy. Justýnka měla první narozeniny. Byla velká slavnost, na kterou byli pozváni všichni ze široka daleka, ale opět se to upírům nelíbilo. A už vůbec se jim nelíbilo, že jed na Justýnu zjevně neúčinkoval. Noc, kdy měla Justýna první narozeniny, se opět tři upíři sešli u postýlky a kousli jí dvakrát. Chůva si toho nevšimla, protože spala. Hned druhý den se králi a královně jejich dcerka nezdála. Neměla chuť na oblíbená jídla, tak zavolali doktora. Ten si všiml dalších dvou kousnutí na krku a předepsal jim asi tři mastičky. Chůva Justýnce kousnutí pečlivě mazala každý den třikrát, tak jak to doktor předepsal. Kousnutí nemizela a Justýnka rostla, ale tentokrát už né do krásy. Na Justýnčino kousnutí se jezdilo dívat spousta doktorů ze široka daleka. A jeden doktor oznámil: ,,Řekl bych, že je to kousnutí od upíra.” Celý hrad se polekal. Král i královna nevěděli, co dělat. Poddaní je přece varovali, že na tomto hradě jsou upíři a vychází zpoza zdí přesně o půlnoci. Všichni byli bezradní. Až princezna Justýnka dosáhla 6 let věku, tak se upíří jed začal projevovat. Narostly jí upíří špičáky, měla ráda krev a spousta dalších věcí, které nasvědčovaly tomu, že Justýna je upíří dítě. Jednu noc se přeměnila na upíra a v tu chvíli se k ní seběhli všichni upíři z hradu.

Justýna se prvně polekal, ale za chvíli si s upíry velice rozuměla. Začalo svítat a upíři opět odešli za zdi a řekli, že zítra se vrátí. Justýna šla spát stejně jako ostatní upíři. Ráno do pokojíčku Justýnky přišla chůva a zhrozila se a polekala. Justýna se zapomněla proměnit zpět na princeznu. Chůva vykřikla: ,,Panenko skákavá, upíří princezna”. Král i královna se seběhli do pokojíčku jejich dcerky a nevěřili vlastním očím. Okamžitě zavolali doktory a ti jim potvrdili, že jejich dcera je na půl upír. Král i královna se s tím dlouho nemohli smířit. Po delší době se s tím smířili a svoji dceru milovali pořád stejně. Jednu noc se rozhodli, že počkají, co se bude s jejich dcerou dít a nevěřili vlastním očím. Dcera se přeměnila na upíra a v tu chvíli se k ní do pokoje seběhli všichni upíři z hradu. Král s královnou vešli do komnaty jejich dcery a upíři zmizeli. Justýnka se velice polekala a vše rodičům pověděla. Řekla jim, že ji upíři chodí každou noc navštěvovat, že si s nimi velice rozumí... Domluvili se, že se král s královnou chtějí s upíry seznámit. Druhou noc čekali s Justýnou až upíři přijdou. Poprvé se upíři polekali, ale Justýna jim řekla, že jsou hodní a chtějí se seznámit. Král se začal vyptávat proč Justýnu kousli a je na půl upír. Upíři jim řekli, že jim dítě záviděli a nechtěli, aby král a královna měli dítě. Král s královnou byli stále naštvaní a rozzuření, ale svoji dceru milovali pořád stejně, i když byla na půl upír.

Domluvili se, že se princezna Justýna může proměnit každou noc v upíra, ale přes den musí vypadat jako princezna. Justýna i upíři souhlasili a nadále se Justýna v noci proměňovala v upíra a setkávala se s ostatními upíry. Poddaní tomu nemohli uvěřit, že princezna je na půl upír, ale zvykli si a začali ji obdivovat. Justýna byla vcelku hodný upír, a proto se jí nikdo nebál. A tak šel život na hradě Švancmbrejk dál a všichni byli spokojeni. I když měli na hradě upíry, vůbec jim to nevadilo a byli rádi, jak vše dopadlo. Tímto se stal hrad Švancmbrejk zvláštním a všude se o tom mluvilo...