Můj obdiv

 Moje maminka nevidí od patnácti let na levé oko. Nikdy jsem to moc neřešila, ale s myšlenkami, že by neviděla vůbec, mi nebylo dobře. Ale co se nestalo.

 Jednoho dne jsem přišla domů. U dveří na mě čekala babička. Ptala jsem se: „ Kde je mamka.“ Babička se slzami v očích odpověděla: „ Maminka přestává vidět, lékaři si ji nechali v nemocnici, kde ji budou pozítří operovat oko.“ Strašlivě jsem se lekla. Myšlenky mně splašeně probíhaly hlavou. Všechno by bylo úplně jiné, kdyby maminka byla slepá. Věřila jsem, že se to nestane. Domácí úkoly ležely na stole, nemohla jsem se soustředit. Nakonec mi úkoly pomohla vyplnit sestra. Celou noc jsem nemohla usnout. Kránu se mi oči klížily. Najednou slyším budík. S kruhy pod očima vstávám a jdu do školy. Ve škole jsem všechno řekla své nejlepší kamarádce Nikolce. Školní den utíkal pomalu. „Konečně jdu domů!“ vykřikla jsem štěstím bez sebe. Tatínek na mě už doma čekal. Řekl mi: „Maminku operovali už dneska, počkáme na sestru a pojedeme se za maminkou podívat.“ Moc jsem se těšila. Cesta do Hradce Králové byla zdlouhavá. Nikdo nepromluvil ani slůvko. Na parkovišti jsem rychle vyběhla a všichni jsme spěchali na oční oddělení. Maminka ležela na pokoji číslo 4. Otevřela jsem dveře. Přistoupili jsme blíž. Maminka řekla: „Všechno bude v pořádku.“ Spadl mi kámen ze srdce.

 Lékaři jí oko zachránili. Dodnes maminka, i když špatně, vidí.

 Srdce bych chtěla darovat lékařům, kteří umí takovéhle zázraky.

 Adéla Theimerová

 Nikol Machatá

 Renata Albrechtová

 ZŠ Holubova 47

 534 01 Holice