**Ο ναυαγός**

Άνοιξα τα μάτια μου και αντίκρισα ένα υπέροχο τοπίο. Κοιμόμουνα μέσα στα πολύχρωμα λουλούδια τα περισσότερα είναι πράσινα και κόκκινα, αλλά υπάρχουν διαφορά χρώματα. Τα είδη των φυτών είναι πολλά και αρκετά από αυτά πρώτη φορά τα βλέπω. Μερικά είναι μεγάλα και μερικά τώρα βλαστούν. Όμως είναι τόσο πυκνά και πλούσια που δεν θα μπορέσω ποτέ να τα ξεχάσω.

Ο ουρανός είναι γαλανός και ο ήλιος αντανακλά την γαλαζοπράσινη θάλασσα είναι ένα εκπληκτικό τοπίο. Η αμμουδιά είναι χρυσή η θάλασσα είναι τόσο ήρεμη που και να μην θέλω να ηρεμίσω δεν γίνεται. Κοιτάω την απέραντη θάλασσα και ξεκουράζομαι.

Ακούγονται τα υπέροχα κύματα, τα πουλιά που κελαηδούν και τα λουλούδια που κουνιούνται από το απαλό αεράκι. Τα ζώα κάνουν παράξενους ήχους. Παρόλα αυτά, είναι απέραντη ησυχία και όλα φαίνονται σαν ένα παραμύθι. Τα κύματα είναι τόσο όμορφα και η θάλασσα είναι ήρεμη.

Ο καιρός είναι καταπληχτικός ο ήλιος λαμπερός. Όμως λίγα σύννεφα έχουν μαζευτεί και τώρα άρχισα να φοβάμαι ότι θα γίνει καταιγίδα. Τώρα άρχισε η καταιγίδα. Ευτυχώς έχει τελειώσει. Ήταν σύντομη αλλά φοβήθηκα τόσο πολύ. Άρχισε και νυχτώνει δεν ξέρω τι θα κάνω… Άραγε θα καταφέρω να φύγω από αυτό το μοναχικό και ερημωμένο νησί;

 Καθώς περπατώ στην παραλία βλέπω να βγάζει η θάλασσα τα αντικείμενα που είχα φέρει μαζί μου. Πίστευα πως δεν θα σωζόταν τίποτα αλλά τελικά σωθήκαν λίγα. Τα μόνα που σώθηκαν είναι ένας φακός, ένα μαχαίρι, λίγα τρόφιμα, ένα μεγάλο πανί και πολλά ξύλα.

Το μαχαίρι θα το χρησιμοποιήσω για να κόψω ότι μπορώ και ότι πρέπει. Με το μαχαίρι θα κόψω το μισό πανί γιατί πρέπει να φτιάξω την σκεπή του σπιτιού μου και το υπόλοιπο θα το χρησιμοποιήσω για να σκεπάζομαι όταν θα έχει κρύο. Το φακό θα τον χρησιμοποιήσω όταν θα έχει νυχτώσει. Φυσικά δεν θα τα σπαταλήσω πολλά τρόφιμα γιατί δεν έχω και πολλά για αρκετές μέρες. Επειδή έχω πολλά ξύλα θα χρησιμοποιήσω τα μισά για να φτιάξω μία καρέκλα για να κάθομαι και τα υπόλοιπα όταν έχει κρύο θα ανάψω τη φωτιά για να ζεσταίνομαι.

Τώρα που κάθομαι στην καρέκλα που έφτιαξα άρχισα να θυμάμαι όλα όσα είχαν γίνει. Αυτό το ταξίδι το έκανα με τις δύο καλύτερες μου φίλες γιατί θέλαμε να κάνουμε διακοπές. Αλλά δεν τις έχω δει πουθενά και τώρα αρχίζω να ανησυχώ αν έχουν πάθει κάτι. Αποφασίσαμε να κάνουμε αυτό το ταξίδι γιατί θέλαμε να ηρεμήσουμε.

Με τις φίλες μου ο προορισμός μας ήταν η Σαντορίνη. Θέλαμε να πάμε εκεί γιατί είχαμε ξαναπάει και μας άρεσε πολύ. Έτσι θέλαμε να θυμηθούμε τα παλιά. Είχαμε πάει πριν από 3 χρονιά και ήταν απίθανα αλλά αυτή την φορά δεν καταφέραμε να φτάσουμε στον σωστό προορισμό μας.

Είχαμε κάνει πολλές προετοιμασίες. Είχαμε βάλει η κάθε μια από 3 βαλίτσες. Είχαμε κάνει ένα πρόγραμμα για την κάθε μέρα. Στο πρόγραμμα είχαμε πει ότι θα πηγαίναμε σε όλες τις θάλασσες ,σε όλα τα εστιατόρια και φυσικά σε όλα τα καταστήματα για να ψωνίσουμε ρούχα αλλά και ό,τι άλλο θα μας άρεσε.

Πριν ξεκινήσουμε για την αναχώρηση βάλαμε της βαλίτσες στο καράβι και μετά καθίσαμε κάπου ασφαλές. Η μία από τες φίλες μου ξέρει να οδηγεί καράβι και έτσι κάθισε στην θέση του οδηγού. Πριν αρχίσει το ταξίδι μία από της φίλες μου είχε κοιτάξει από το κινητό της τον καιρό και έδειχνε ότι ο ήταν ο καλύτερος για να ξεκινήσουμε. Έτσι και αρχίσαμε.

Όταν ξεκινήσαμε η θάλασσα ήταν πόλη ήρεμη. Έβλεπα την καταγάλανη θάλασσα και ξεκουραζόμουνα. Με της φίλες μου κάναμε πολλά αστεία και συνέχεια γελούσαμε. Ήταν μαγευτικά, έλαμπε η θάλασσα. Μόνο να την βλέπω ήθελα.

Η θάλασσα άρχισε να κάνει μικρά κύματα. Στην συνέχεια έγιναν όλο και μεγαλύτερα. Είχαμε τρομάξει και η τρείς μας αλλά κρατήσαμε την ψυχραιμία μας. Ώσπου ένα μεγάλο κύμα μας χτύπησε και μας έριξε στο νερό. Το μόνο που θυμάμαι είναι να παλεύω με τα κύματα. Μετά από αυτά δεν θυμάμαι τίποτα άλλο .Έτσι έγινε το ναυάγιο.

Κάτι ακούω λες να είναι η φίλες μου. Να τες!!! Ευτυχώς που τες βρήκα δεν θα άντεχα άλλο μονή μου και να ανησυχώ για το τι έχουν απογίνει. Ένα καράβι πλησιάζει. Θα παρακαλέσω τον κύριο που το οδηγεί να μας πάρει πίσω . Ευτυχώς, γιατί δεν αντέχω άλλο. Καλά που βρέθηκε αυτός ο κάλος άνθρωπος και μας πήρε πίσω.

***Αναστασία Κωνσταντίνου***

***Στ΄2***