Volt egyszer egy idős, 70 éves bácsi. egy kis faluban élt, a Balaton mellett. Ezt a kis falut, Balatonszegfűnek hívták. Csak egy kis falu volt, még a térképen sem lehet látni. Vagy csak simán nem teszik oda egy térképre sem. Nem lehet tudni.

De ennek a nagypapának volt egy gyönyörű gyereke, aki már felnőtt volt, és neki is született kettő gyereke. Egy szép fiú és egy még szebb lány. A bácsinak már sajnos rég meghalt a felesége, ezért egyedül élt a nagy kertes házban, és minden este kiült a Balatonpartra olvasni.

Ez az ember nagyon szerette a kertben gyűjtögetni a kis vagy nagy, vagy szürke vagy színes vagy akármilyen kőszobrokat. Ahogy meglátott egyet egy boltban, vagy egy vásáron, egyből megvette. És aki csak arra járt, minidig benézett a kerítésen, hogy megnézze őket. És ha éppen kint ült az udvaron, és arra járt egy kisgyerek a szüleivel, mindig megkérdezte, hogy be akar-e menni megnézni közelebbről, és beengedte őket. Örömét lelte benne, hogy megcsodálják a gyerekek a kertét, és tetszik nekik. ÉS most nagyon örült, mert közeledett a nyár, és a két unokáját, elküldték a szülei hozzá, a Balatonhoz nyaralni. A lány 11 éves volt, és az anyjára ütött, és a fiú pedig 12 éves volt, és tiszta apja volt, csak a szeme ütött az anyjára. Ez a két testvér nagyon szerette egymást, szinte sohasem veszekedtek. Már nagyon izgatottak voltak, mert imádták a Balatont, de csak évente egyszer látogatták meg a nagypapájukat, mert nagyon messze laktak tőle. Akkor is csak a szülinapján a tavaszi szünetben mert ők olyan helyen laktak, ahol a tavaszi szünet nem 6 nap, hanem 3 hét. 2 nappal kevesebb. ezért mindig elmentek hozzá tavasszal 9 vagy 10 napra. De most egész nyárra mentek a gyerekek. Az indulás előtti este már nagyon izgatottak voltak.

-Jó éjt! - mondta Emília.

Jó éjt! Holnap nagy nap lesz. mondta Balázs, és leoltotta a lámpát.

Nem sokkal ezután, a szüleik is elmentek aludni. Alapól úgy volt, hogy 8-kor indulnak a szüleikkel autóval, és a szüleik, fél 8-kor keltették volna, őket, de ők egy órával előbb már fel akartak kelni, hogy megnézzék, minden rendben van-e, mindent bepakoltak-e, és a többi. Emília fél 7-kor álmos szemmel kelt, majd nyújtózkodott, és ásított egy jó nagyot. Majd gyorsan felült az ágyban.

* Jó reggelt. mondta izgatottan a testvérének. - Ébredj! Ma megyünk a papához!

A testvére lassan felsegítette magát a kezeivel.

- Én inkább visszaalszom és majd felkelek, ha anyáék jönnek kelteni - mondta, majd ásított egyet, és visszahuppant az ágyra és a fal felé fordult. Emília tudta, hogy nem fog felkelni csak úgy magától, ezért be kellett vetnie a B tervet.

-Kérsz a dugicsokimból? - kérdezte cselesen Emília. Balázsnak erre gyorsan felpattant a szeme.

- Van mogyorós is?

- Igen, Van az is.

Erre Balázs gyorsan felpattant, és lemászott az emeletes ágy tetejéről, és kivett a dobozból egy mogyorós csokit.

* Hmm. Ez nagyon finom. Ettől máris felébredtem, - mondta, és ugrott egyet, majd kivett még egy mogyorós coskit, a kis dobozból.

Ezután minden cuccukat leellenőrizték,