BUDOU VÁNOCE STEJNÉ?

Ahoj. Jmenuji se Ema a budu vám vyprávět, co se stalo na Vánoce.

Týden před Vánoci jsem přišla ze školy. Všechno bylo, jak má být. Měli jsme napečené cukroví, byl sníh a nic nám nechybělo. V televizi běžely pohádky. Na gauči seděli všichni kromě mě. Vtom maminka řekla: „Pojď, Emi, za námi.“ Nenechala jsem se dlouho přemlouvat. Sedla jsem si vedle dědy a chytla ho za ruku. Celé odpoledne jsme se dívali na pohádky. Dokonce jsem i usnula, a proto mě tatínek musel přenést do mého pokojíčku.

Ráno jsem se probudila a doma bylo ticho. Řekla jsem si, že všichni ještě spí. Ale po chvilce jsem našla na stole papírek, na kterém stálo:

*Jsme v nemocnici. Brzy se vrátíme. Snídani máš v kuchyni.*

Měla jsem hrozný strach. Vlezla jsem si do postele a čekala, až se vrátí. Asi za hodinu jsem slyšela, jak se otevírají dveře. Běžela jsem dolů a vyjekla jsem: „Kde je děda?“ V tu chvíli mi došlo, že je v nemocnici. „Bude tu na Vánoce?“ zeptala jsem se. Přece Vánoce bez dědy nebudou Vánoce.

Celý týden byl smutný. Všichni byli smutní. Za dědou jsme chodili na návštěvy. Byl další pátek. Otvírala jsem dveře od domu. Sundala jsem si bundu a na židli v kuchyni seděl děda. Běžela jsem k němu. Začala jsem se ho vyptávat, jak se má. Pak jsem ho objala a pocítila jsem pravou radost. Taky už pro mě nebyly důležité dárky. Víc jsem byla ráda, že jsme zdraví a šťastní.

Tohle byly mé nejlepší Vánoce v životě. A co vy? Zažili jste taky pravou nefalšovanou radost?

Justýna Žádníková, 5.B, ZŠ Polešovice, 11 let, Vážany 22, 687 37