**Popravi tipkarske in slovnične napake v spodnjem besedilu**

**ZJUTRAJ**

Navsezgodaj, ko mi je jutranje španec se vedno lezel na oči, sem odšla v koplanico, da se ocedim. Namilila sem kozo, da je bila vsa dehteča in sveža. Ko sem se zažrla v zrcalo, sem videla, da je moje lice kot iz zameta. Nisem dolgo požirala pred zrcalom, saj me je čakalo še dosti dela. Hitro sem pocedila svojo šobo in umila sipo na oknu.

Postala sem lačna, zato sem iz shrambe prinesla zemljo in nekaj salame. Pri pripravljanju sendviča sem se malce zarežala v prst, a ni bilo sile. Iz hladilnika sem vzela še jabolčni šok, potem pa sem se spravila k mizi in ob zajtrku preletela pismo, ki mi ga je pisala teta iz Židanega Mošta.

Ko sem končala z zajtrkom, je zunaj že prav prijazno sijalo sonce, zato sem odšla v vezo, obula svoje posvedrane čevlje in se odpravila na vsakodnevni obhod okoli hiše.

Najprej sem se ustavila pri kokošnjaku in preverila, če imajo kokosi, ki lezejo jajca, dovolj hrane. Nasula sem jim pice v skodelice.

Za kokošnjakom me je čakal Peš Muri in cvilil. Opazila sem , da ima ranjeno sapico. Povila sem mu jo in mu ukazala, da leze pred svojo kočo. Ker je žima že davno nehala kazati svoje ostre zobe, sem se odločila, da na vrtu zasejem šeme. Ko sem klecala ob gredi in z rokami zasipala jamice s semenom, sem zaslišala nenavaden sum. Ozrla sem se in zagledala sojo, kako krade šeme. Zgrabila me je ježa.

"Mars!" sem zakričala in soja se je bliskovito vzdignila v zrak. Še nekaj časa sem ogorčeno žrla za njo. Če ne bi zbežala, bi ji v svoji ježi vrgla žemljo v glavo.

Pogledala sem proti soncu. Stalo je že precej visoko na nebu in malo časa mi je še ostalo za nalogo. K nalogam me ni treba šiliti, saj jih rada pišem, čeprav mi precej veselja poberejo te strešice. Ko obracam liste v zvezku, rdečih popravkov kar mrgoli: nekatere crke imajo premalo strešic, druge pa čelo preveč.

Čeprav imam lep štil pisanja in imam celo velik smisel za kovanje pesniških štihov, imam pri slovenščini slabo oceno. In to samo zaradi strešic. Ko gospa učiteljica pregleduje moje pisanje, je vedno bleda kot žid. Za prenekatero nalogo pravi, da ni vredna piskavega oreha. Kos ob tabli je včasih poln listov, ki jih učiteljica v navalu ježe iztrga iz mojega zvezka.

"Ne lazi mi, da si kaj pazila na strešice! Bodi bolj vestna ali pa boš ponavljala razred!" mi vsakokrat žabica, ko ji skušam pojasniti, da od teh strešic dobivam že šive lase.

Moje največje zelje, da bi ocenjevanju strešice enostavnoprežrla, učiteljica noče upoštevati in tako vem, da bo tudi ta spis, ko ga bo pregledala od crke do crke, ves rdeč od popravkov.

Še enkrat pregledam nalogo. Želo se mi zdi v redu. Čas je, da se odpravim proti soli.